Les 6: Wat zegt taal over je identiteit

## **Taalvarianten:**

**Standaardtaal:**

nationale variatie

* Belgisch-Nederlands
* “Noord-Nederlands”, “Hollands”

**Tussentaal:**

Voorbeeld:

* Brabantse tussentaal

**Dialect:**

Voorbeelden:

* Antwerps
* West-Vlaams

**Situationeel taalgebruik:**

Het aanpassen van je taal aan de situatie, context of het publiek. Het betekent dat je je woordkeuze, toon, stijl en soms zelfs je taalgebruik aanpast aan de omgeving waar je je bevindt.

Voorbeelden:

* Formeel: Een sollicitatiegesprek of een officiële e-mail
* Informeel: Een gesprek met vrienden of familie.
* Technisch: Communicatie binnen een specifiek vakgebied, zoals IT of geneeskunde

**Code Switching:**

Afhankelijk van situatie van taalvariant veranderen

**Sociolinguïstiek:**

Bestudeert het verband tussen de taal en een sociale groep

Taalgebruikers behoren tot verschillende groepen die in te delen zijn volgens:

* Klasse
* Netwerk
* Leeftijd
* (Sub)cultuur
* Geslacht

Verder bestuurt de sociolinguïstiek stilistische vaardigheden van een spreker in verschillende situaties.

Doel van Sociolinguïstiek:

Inzicht te krijgen in taalkundige en sociale factoren die taalvariaties en -veranderingen tot stand brengen.

**William Labov:**

Labov kiest de alledaagse taal, omdat het volgens hem de taal is met het puurste systeem, een systeem dat niet wordt verpest door allerlei op school aangeleerde ideeën over ‘correcte’ taal.

Paradox van de observator:

De onderzoeker wil de taal observeren die mensen gebruiken als ze niet worden geobserveerd.

Hij bedenkt verschillende manieren om door die paradox heen te breken:

* Het onderzoek gebeurt op plaatsen die niet met taalkundig onderzoek verbonden zijn, zoals warenhuizen
* Hij doet alsof hij de mensen niet goed verstaat en laat hen woorden herhalen
* Hij laat de opname soms voorafgaand aan of na afloop van het ‘echte’ interview lopen en probeert de mensen te laten vertellen over iets waar ze helemaal in kunnen opgaan (bv. ‘Hebt u weleens gedacht: nu ben ik er geweest!’) zodat ze de microfoon vergeten

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat verraadt je taal over jou?** | |
| **Kenwoorden**  **Kernvragen:**  Waarom ervaren veel mensen taalverandering als verloedering?  Hoe kunnen we de positeive aspecten van dialecten behouden ondanks hun uitster²ven? | **Notities:**  **Taalvariatie in Vlaanderen:**   * Regionale accenten onderscheiden Vlamingen en Nederlanders * Dialecten sterven uit; jongeren spreken nauwelijks nog traditioneel dialect. * Tussentaal (bv. Verkavelingsvlaams) neemt de plaats in van dialecten en standaardtaal in informele contexten.   Taal als communicatiemiddel en identiteit:   * Taalgebruik onthult afkomst, sociale klasse, leeftijd en geslacht. * Taal past zich aan contexten aan (formeel vs. informeel). * Sociolinguïsten onderzoeken deze variaties.   Sociale en regionale invloeden:   * Onderzoek in New York toont klasseverschillen in uitspraak * Hypercorrectie treedt op bij mensen die hun taalgebruik willen verbeteren.   Taalverandering en perceptie:   * Taal verandert door variatie, vergelijkbaar met biologische evolutie. * Voorbeelden van verandering: verdwijnen van onderscheid tussen “die” en “dat” bij het-woorden. |
| **Samenvatting:**  Taal is een dynamisch communicatiemiddel dat meer onthult dan alleen de boodschap: het vertelt iets over afkomst, sociale klasse en identiteit. Dialecten verdwijnen in Vlaanderen en tussentaal wint terrein. Sociolinguïsten onderzoeken hoe taal varieert en verandert. Taalverandering wordt vaak als negatief gezien, maar is een natuurlijke ontwikkeling en weerspiegelt de flexibiliteit en kracht van taal. | |