**1. Tema: Ungdom og sociale medier**

1. **Redegør kort for de vigtigste psykologiske problemstillinger i bilaget.**
2. **Analyser bilaget med udgangspunkt i relevante psykologiske teorier.**
3. **Diskuter i forlængelse af din analyse, og med inddragelse af yderligere psykologiske teorier, hvad der presser nutidens unge.**

**Bilag: ”12-tals elever må ikke blive psykiske vrag ”, Tarek Omar, Politiken, 11. februar 2013.**

# 12-tals elever må ikke blive psykiske vrag

**Forestilling. Samtidens danske ungdom er en af de mest engagerede, målrettede og ambitiøse ungdomsgenerationer nogensinde** […]

AF Tarek Omar, Politiken, 11. februar 2013.

Der hersker to forestillinger om den danske ungdom.   
  
Den ene er, at danske unge i langt højere grad end tidligere er plaget af psykiske lidelser.

Flere og flere er på antidepressiv medicin, hver tredje 19-årige pige har gået til psykolog, og cirka en femtedel af danske børn og unge har følelsesmæssige problemer i større eller mindre grad. Læg dertil, at 60 procent af alle unge mellem 15-24 frygter at blive ramt af ensomhed.   
  
Den anden forestilling om de unge er lidt mere opløftende.

Den tegner et billede af en af de mest engagerede, målrettede og ambitiøse ungdomsgenerationer nogensinde.

Alene sidste år slog søgningen til de videregående uddannelser alle rekorder. Knap en tredjedel af alle unge i alderen 16-25 år deltager i frivilligt arbejde i det danske foreningsliv. Ifølge en undersøgelse, som Gallup har foretaget for Dansk Ungdoms Fællesråd, er hele 76 procent af de 16-25-årige interesseret i politik og samfundsforhold.   
  
**Noget er galt.**

Hvordan kan den danske ungdom på én og samme gang være en af historiens mest ambitiøse, politisk interesserede og aktive generationer og samtidig være plaget af stress, depression, angst og ensomhed som aldrig før? Et paradoks? Ikke nødvendigvis, fortællingerne om ungdommen som den mest pressede og mest ambitiøse hænger sammen.

Den franske sociolog Cécile Van de Velde gav i antologien ’Refaire societé’ (’At genskabe samfundet’, omtalt i Information) sit bud på en forklaring.   
  
Hendes påstand er, at det er de unge og ikke de ældre, der er de mest ensomme i nutidens samfund, netop fordi de unge ikke kan finde fred, når de er alene, og oplever fraværet af selskab som et personligt tab. Ifølge sociologen bunder det i en kapitalistisk logik om, at enhver skal tage ansvar for sig selv – et mantra, som tilsyneladende gennemsyrer ungdommen i dag.

Og hun har ret. Selv om de unge aldrig har haft så mange valgmuligheder som i dag i forhold til uddannelse, forbrug, livsstil og arbejde, oplever unge også en form for valgtvang. Man kan sige, at der er sket en selvansvarliggørelse af de unge, der mere og mere er overladt til sig selv.

Unge skal træffe vigtige, afgørende valg tidligt, og vælger de forkert, falder konsekvenserne alene tilbage på dem selv. De svømmer rundt i en pøl af manglende struktur. Og når de unge mister orienteringen i den strukturløse jungle af individuelle valg, tilbyder vi dem coaching, terapi og i værste tilfælde medicinsk behandling – altså mere af samme skuffe, for løsningen må da være selvforskyldt og individuel, når alt andet er det.  
  
I stedet for at vi italesætter de unges fiasko som et socialt problem, italesætter vi den udelukkende som et individuelt. Og det har konsekvenser.   
  
Pendulet svinger altså for mange unge frem og tilbage mellem de stigende krav, de selv stiller til deres karriere, udseende og sociale netværk, og de nederlag, der naturligt kommer med omfanget af de stigende krav.

Hvis så bare den konstante evaluering og præstationskultur kun var at finde på arbejdet, i skolerne og på uddannelsesinstitutionerne, havde de unge i det mindste privatsfæren at lade op i, men nej:

De bliver fortsat evalueret efter deres seneste præstationer på de sociale medier som Facebook, hvor anerkendelse fra venner tager form af ’likes’ af billeder, statusopdateringer eller antallet af venner. Facebook sover aldrig, udstillingsvinduet er hele tiden åbent, hvilket gør de unge mere sårbare, da ens sociale status eller mangel på samme er synlig for enhver inden for netværket.

Det at være ensom i ungdomsårene er derfor ikke (kun) et udtryk for manglende kontakt med omverdenen, som det traditionelt er blevet opfattet og diskuteret som, men snarere et udtryk for en selvforståelse hos den unge af at være mislykket eller utilstrækkelig over for de krav, vedkommende selv og omverdenen konstruerer.   
  
Og det er her, isolationen og ensomheden kan sparke ind, hvilket kan være forbundet med en række sundhedsrisici som depression, angst og misbrug af alkohol.   
  
Er løsningen så, at de unge skal slukke for deres smartphones, deaktivere deres Facebookprofiler og give sig til at dovne den af i skolerne? Nej, slet ikke!  
  
Dette er ikke en invitation til mere slaphedskultur i familien Danmark og på uddannelsesinstitutionerne.

Det er derimod en opfordring til forældre, lærere og vejledere om at tage mere ansvar, når det kommer til at nuancere forventningerne til de unge, og derfra formulere mere realistiske krav, som ungdommen både kan spejle sig i og fortsat motiveres af, når de samler ind til flygtningene fra Syrien, blander sig i den offentlige debat eller går efter de høje karakterer i klasseværelset.