Svenskan – Språk eller språkgrupp?

**Där är jag, på väg hem från Frankrike. Vi har precis åkt över Öresundsbron, och ska nu stanna för att tanka upp bilen. Jag och min far går in i bensinmacken för att betala för bränslet, och när vi försöker prata med mannen i kassan så möter vi en lavin av obegripliga ljud, som låter precis som danskan vi hörde för 45 minuter sedan. Svenskan har länge varit ett unikt språk, med mycket variation och ord tagna från och givna till diverse språk.** **Men det här har gått för långt, det är dags att fråga sig; ”Var går gränsen mellan språk och dialekt?” och standardisera svenskan.**

Att standardisera svenskan skulle vara fördelaktigt i flera meningar, e. g. inom akademiska kretsar. Att standardisera svenskan så att skrivspråket reflekterar talspråket skulle göra att *många* fler skulle kunna förstå akademiska publikationer, och därav ha bättre tillgång till pålitlig information. Att folk kan använda akademiska källor kan motverka att folk får felaktig information via t. ex. sociala medier. Alltför ofta hör man folk säga att en studie visar på ett resultat, och sen inte läsa slutsatsen utan försöka dra en egen sådan utifrån resultaten.

En annan fördel av att standardisera svenskan är att jämställdheten ökas. Att folk kommunicerar med samma språk eliminerar svårigheter som skulle ge folk mer lika möjligheter, exempelvis om man inte kan jobba på en arbetsplats för att det inte går att kommunicera med medarbetare, skulle inte längre vara ett bekymmer om alla helt enkelt talade samma språk.

Ett vanligt motargument är att dia- och kronolekter bidrar till variationen i svenskan. Men jag håller inte med om detta. Det vanligaste sättet som en dia- eller kronolekt bildas är genom assimilation av andra språk. Detta tar enligt mig bort det svenska arvet och gör i stället svenskan till ett flummigt hopkok av språken omkring oss. Detta är väldigt tydligt med den chockerande frekvensen av anglicismer som svenska ungdomar använder idag, exempelvis ord som ”slay”, ”coolt” och ”chatt”.

Det sista som skulle gynnas av att standardisera, och som även varit lite av ett tema i den här artikeln är kommunikation. Det blir betydligt lättare att kommunicera om man kan förstå varandra enkelt. Mannen som jag pratade med på väg från Frankrike hade lika väl kunnat berätta att det var någon som hade en pistol riktad mot mig som hur besiktningen på hans bil gick igår. Men jag kunde inte veta detta eftersom det var så främmande att jag inte förstod det, trots att det var samma språk. Ett annat exempel är älvdalskan, som nu uppmanas av EU att bli ett minoritets**språk** (CARLING G., et. al. 2021-04-28). Jag uppmanar dig som läser detta att lyssna på ett klipp av någon som pratar älvdalska. Det är praktiskt taget omöjligt att koppla till svenskan!

Så vad ska vi göra? Det är mer än dags att standardisera språket. Sverige är *ett* land, gör svenskan till *ett* språk.