**4. De ontwikkeling van het Nederlands**

Vraag 1

Welke talen hebben de voorlopers van het huidige Nederlands allemaal gehad? Zet ze eens in chronologische volgorde.

Vraag 2

Traditioneel worden de oorspronkelijke plaatselijke variëteiten ('dialecten') van Nederland en België meestal in drie groepen verdeeld: Frankisch, Saksisch en Fries.

a. Waar liggen ongeveer de scheidslijnen?
b. Welke talige reden is er voor die scheidslijnen? Denk aan college 1.

c. Welke niet-talige reden is er voor die scheidslijnen?

Vraag 3
In de loop van de geschiedenis traden in de geschiedenis van de dialecten in Nederland de volgende grote klankverschuivingen op. Weet je wanneer dat ongeveer was en wat er toen veranderde?

a. Germaanse klankverschuiving (ook wel: 'eerste Germaanse klankverschuiving')
b. Hoogduitse klankverschuiving (ook wel: 'tweede Germaanse klankverschuiving')
c. Noordzeegermaanse klankverschuiving (ook wel: 'Ingweoonse klankverschuiving')

d. Hollandse expansie

Vraag 4
Al de onderstaande woorden komen uit voorlopers van het huidige Nederlands. Probeer eens aan te geven wanneer ze ongeveer in Amsterdam nog gebruikt werden. En wanneer in Pieterburen?

a. kold (=koud)
b. tied (=tijd)

c. vief (=vijf)
d. zacht (=zacht)
e. saft (=zacht)
f. sanft (=zacht)
g. moes (=muis)

h. muus (=muis)
i. muis (=muis)
j. peisk (=vis)
k. apolo (=appels)

l. meid (=meid)
m. magith (=meid)
n. fathar (=vader)

Vraag 5
a. Ken je het woord 'luddevedu'? Waar is het een verbastering van?
b. Hoe is die verbastering ontstaan, denk je?
c. Welke klinker spreek je uit in de tweede lettergreep van 'bezig'?
d. Wat gebeurt er met klinkers in lettergrepen die geen klemtoon hebben?
e. Toen het \*Indo-Europees zich ontwikkelde tot \*Germaans, verschoof de klemtoon naar de eerste lettergreep. Wat had dat op de lange termijn voor gevolgen voor woorden, denk je?

f. Hoe denk je dat het komt dat naamvalsuitgangen verdwenen zijn?
g. In het Engels en Afrikaans zie je bij werkwoorden een vergelijkbare ontwikkeling. Beschrijf die.

Vraag 6
a. In de zestiende eeuw ontwikkelde West-Nederland zich tot een economisch en politiek centrum. Het dialect van Amsterdam werd een soort lingua franca. Wat is dat ook alweer?

b. In de zeventiende eeuw ontstond er in Nederland behoefte aan een algemene schrijftaal. Welke politieke ontwikkeling uit die tijd kan die behoefte verklaren, denk je?

c. Hoever kwam het Nederlands in de zeventiende eeuw in het zevenstappenmodel van standaardisering dat we in college 2 hebben behandeld?

d. Noem eens een paar zeventiende-eeuwse schrijvers die hebben bijgedragen aan de vorming van het Standaardnederlands.

e. Welke zeventiende-eeuws boekvertaling vormde een belangrijk symbool van de vorming van het Standaardnederlands?

Vraag 7
a. Wanneer is het Standaardnederlands de algemene spreektaal in Nederland geworden?
b. En in Vlaanderen?

c. Het Standaardnederlands heeft in de loop van de geschiedenis allerlei namen gehad. Hieronder staan er een paar. Probeer te bedenken waarom we ze nu niet meer gebruiken:
- Gemeen Duits
- Gemeenlands
- Algemeen Nederduits
- Algemeen Beschaafd Nederlands
- Algemeen Nederlands