**Stúdzjewizer taalkunde 2018-2019**

By dit fak leare jim om selsstannich de taalkundige diskusjes yn de fakliteratuer te lêzen en de stof deryn te brûken om jim eigen kennis te fergrutsjen en om der nijsgjirrige kennis foar jim learlingen út te heljen. Jim oefenje ek mei it oerbringen fan dy kennis op oaren. De diskusjes wurde foar it oergrutte part fierd yn de talen Frysk, Nederlânsk, Dútsk en Ingelsk. In goede lêsfeardichheid yn dy talen is foar in frisist dan ek in must. Wy sille jim dêr tige yn traine.

Wichtich ûnderdiel fan de kursus is dat jim leare om in (foarriedich) stânpunt yn te nimmen yn rinnende taalkundige diskusjes en om dêr sels in bydrage oan te leverjen.

**Toetsing**

Jim krije opdrachten yn de kolleezjes. Dy nimme jim mei jim útwurking op yn in dossier. Dat leverje jim nei ôfrin fan de kursus yn. Jim krije in beoardieling op passive en aktive dielname oan diskusjes yn 'e frisistyk, en jim krije in beoardieling op it didaktisearjen fan wittenskiplike ynsjoggen.

**Plenning**

1. Wêr fine jo mear ynformaasje oer it Frysk? (14 nov.)

2. Wat is in goede Fryske grammatika? (21 nov.)  
3. Wêrom hat it Nederlânsk soms in oar lidwurd as it Frysk? (28 nov.)  
4. GJIN KOLLEEZJE  
5. Wat is eins in Frysk aksint? (13 des.)

6. Wie it Fryske taalgebied eartiids folle grutter as no? (19 des.)  
7. Binne *ea* en *nea* better Frysk as *oait* en *noait*? (9 jan.)  
8. Wannear brûke jo -*ens* en wannear -*heid*? (16 jan.)

**Materiaal**

It measte materiaal is online beskikber fia henkwolf.nl/cursusmateriaal. Kursisten moatte sels soargje foar de neislachwurken fan kolleezje 1 en 2. Oar materiaal kin fan de dosint liend wurde.

Wike 1 en 2:

* Dykstra, A. & R.H. Bremmer (1999), *In skiednis fan 'e Fryske taalkunde*. Ljouwert: Fryske Akademy.
* Munske, Horst Haider (2001), *Handbuch des Friesischen*. Tübingen: Max Niemeyer.
* Popkema, Jan (2006), *Grammatica Fries*. Utrecht: Het Spectrum.
* Systra, O.H. & J.J. Hof (1925), *Nieuwe Friesche spraakkunst*. Leeuwarden: Van der Velde.
* Taalportaal.org

Wike 3:

* Hoekstra, J. & W. Visser (1996), *'De*- en *it*-wurden yn it Frysk'. *Us Wurk* XLV. P. 55-78.
* Wolf, H. (2013), 'It tsjerke'. Site: http://www.demoanne.nl/it-tsjerke/.
* Wolf, H. (2018), 'It tsjerke'. Site: https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/it-tsjerke/.

Wike 5:

* Gilbers, D., W. Visser & J. Weening (2012), 'Het verschil tussen de lange en korte hoge vocalen in het Fries en de invloed hiervan op de realisering van de Nederlandse hoge vocalen door Friestaligen'. *Us Wurk*. S. 69-90.
* Hoekstra, J. (1991), 'Oer it beklamjen fan ferhâldingswurden yn it Frysk, it Hollânsk en it Ingelsk'. *Us Wurk* XL. S. 67-103.
* Nota, A.-en-dy (2016), *Word and phrasal stress disentangled: Pitch peak alignment in Frisian and Dutch declarative structures*. Presintaasje op *Sociolinguistics Symposium*, Murcia.
* Wolf, H. (2018) 'De Friese zachte g'. Site: https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/de-friese-zachte-g.

Wike 6:

* Jonkman, R.J. (1993), *It Leewarders. Taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlânsk en it Frysk yn Ljouwert*. Dissertaasje Grins. Ljouwert: Fryske Akademy. (Dêrút: haadstik 2.)
* Jonkman, R.J. (2018), 'Geboartekaartsje fan ut Leewarders: *Het vermaak der Slagterij* fan Anne Jeltema út 1768. *Leovardia* nr. 55. S. 13-16.
* Niebaumm, H. (2001), 'Der Niedergang des Friesischen zwischen Lauwers und Weser'. *Handbuch des Friesischen*. S. 430-442.
* Versloot, A.P. (2018), 'Frysk út Noard-Hollân út de 17e iuw?'. *Us Wurk* LXVII*.* S. 1-36.
* Wolf, H. (2017), 'Oerbefolking as rêding fan it Frysk?'. Site: https://www.demoanne.nl/oerbefolking-as-reding-fan-it-frysk/.

Wike 7:

* Slofstra, B. (2011), 'De dea fan *ea* en *nea*'. *Us Wurk* LX. P. 1-43.

Wike 8:

* Hoekstra, Eric & Arjan Hut (2003), 'Ta de nominalisearjende efterheaksels -ens en -heid'. *It Beaken* jrg. 65 nr. 1. S. 19-39.
* Meer, Geart v.d. (1987), 'Friese afleidingen op -heid en -ens: een geval van morfologische rivaliteit?'. *Spectator* 17. S. 360-367.
* Tamminga, D. (1963), 'Frijens, frijheit, frijichheit'. *Op 'e Taelhelling*. Boalsert: Osinga. S. 224-227.