Fryslân C-eksamen

Twataligens (45 min.)

WIER / NET-WIER

Wat hjirûnder stiet, is **wier** of **net wier**. Set in krúske yn it hokje foar it goede antwurd. Op dit ûnderdiel kinne 25 punten helle wurde.

**It Frysk troch de ieuwen hinne, h. 1: De Aldfryske tiid**

1. It Aldfrysk waard praat yn de tiid fan Plinius.

☐ wier / ☐ net wier

2. De âldste Fryske teksten binne yn runen skreaun.

☐ wier / ☐ net wier

3. It Frysk is ûntstien út it West-Germaansk.

☐ wier / ☐ net wier

4. Yn de trettjinde ieu wie de geastlikheid yn Fryslân twatalich Frysk / Latyn.

☐ wier / ☐ net wier

**It Frysk troch de ieuwen hinne, h. 2: De Midfryske tiid**

5. It Midfrysk waard praat yn de midsieuwen.

☐ wier / ☐ net wier

6. Gysbert Japiks wie befreone mei professor Wassenbergh.

☐ wier / ☐ net wier

7. It Midfrysk hie mear status as it Ljouwertersk fan dy tiid.

☐ wier / ☐ net wier

8. De taal fan de Fryske tsjerken wie yn Gysbert Japiks syn tiid foaral it Latyn.

☐ wier / ☐ net wier

**It Frysk troch de ieuwen hinne, h. 3: De Nijfryske tiid (1)**

9. It Nijfrysk begjint om 1800 hinne.

☐ wier / ☐ net wier

10. It Nijnederlânsk begjint om 1800 hinne.

☐ wier / ☐ net wier

11. It Frysk Genoatskip is âlder as it Ald Selskip.

☐ wier / ☐ net wier

12. Waling Dykstra brûkte in stavering dy't op it Aldfrysk basearre wie.

☐ wier / ☐ net wier

**It Frysk troch de ieuwen hinne, h. 4: De Nijfryske tiid (2)**

13. De sosjaal-demokratyske SDAP moast neat hawwe fan it Frysk op skoalle.

☐ wier / ☐ net wier

14. Douwe Hermans Kiestra is ien fan de oprjochters fan de Fryske Folkspartij.

☐ wier / ☐ net wier

15. Kneppelfreed wie in reaksje op it Fryskpraten fan Steatelid Sjouke de Zee.

☐ wier / ☐ net wier

16. Yn 2002 is it Frysk in ferplichte fak wurden yn it fuortset ûnderwiis yn Fryslân.

☐ wier / ☐ net wier

**It Frysk troch de ieuwen hinne, h. 5: De Nijfryske tiid (3)**

17. Nei 1980 is it persintaazje fan de ynwenners fan Fryslân dy't Frysk lêze kinne

hieltyd lytser wurden.

☐ wier / ☐ net wier

18. It persintaazje ynwenners fan Fryslân dy't Frysk skriuwe kinne, is tusken 1994

en 2007 tanommen.   
 ☐ wier / ☐ net wier

19. Minder as de helte fan de ynwenners fan Fryslân hat it Frysk as memmetaal.

☐ wier / ☐ net wier

20. 'Praat mar Frysk' is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging.  
 ☐ wier / ☐ net wier

**Ta de taalkunde fan it Frysk, diel B**

21. It Deensk is in Noardsee-Germaanske taal.  
 ☐ wier / ☐ net wier

22. Assibilaasje komt yn it Frysk (hast) net foar.

☐ wier / ☐ net wier

23. It Sealterfrysk wurdt praat yn Denemarken.

☐ wier / ☐ net wier

24. Tusken de Súdhoeke en de rest fan Fryslân rinne isoglossen.

☐ wier / ☐ net wier

**Foar de taalspegel**

25. As in Fries seit dat syn 'buorkerij fan bakstien is', dan is 'buorkerij' in semantyske

ynterferinsje.

☐ wier / ☐ net wier

MEARKARFRAGEN

*By de mearkarfragen is mar ien antwurd korrekt. Set in krúske yn it hokje foar de tekst dy't in korrekt ferfolch foarmet op de sin. Op dit ûnderdiel kinne 25 punten helle wurde*.

**It Frysk troch de ieuwen hinne, h. 1: De Aldfryske tiid**

1. It ûnderwiis yn it midsieuske Fryslân waard benammen fersoarge troch

☐ a. eallju

☐ b. geastliken

☐ c. wittenskippers

2. De Aldfryske psalmglosse datearret fan likernôch

☐ a. 1275

☐ b. 1430

☐ c. 1498

**It Frysk troch de ieuwen hinne, h. 2: De Midfryske tiid**

3. Fan it nivo fan ûnderwizers yn Fryslân kin sein wurde dat it nei 1600

☐ a. minder waard

☐ b. gelyk bleau

☐ c. better waard

4. Net in Midfryske skriuwer wie:

☐ a. Albrecht van Saksen

☐ b. Georg van Burmania

☐ c. Reyner Bogerman

**It Frysk troch de ieuwen hinne, h. 3: De Nijfryske tiid (1)**

5. De Frânske tiid wie foar Nederlân de perioade

☐ a. 1588-1795

☐ b. 1795-1813

☐ c. 1813-1844

6. It wurd 'Romantyk' komt fan it Aldfrânske 'romanz'. Dat betsjut:

☐ a. leafde foar it eigene

☐ b. skriuwe yn de folkstaal

☐ c. ûnfrede en opstannigens

7. De taal fan it Frysk Genoatskip wie benammen it

☐ a. Frysk

☐ b. Hollânsk

☐ c. Latyn

8. De basis fan de 'Rimen en teltsjes' fan de bruorren Halbertsma is it boekje

☐ a. De lapekoer fan Gabe Skroar

☐ b. Fryske rymlerije

☐ c. Winterjûnenocht

9. Hoe hjit it wurdboek fan Joast Halbertsma?

☐ a. Lexicon Frisicum

☐ b. Lex Frisionum

☐ c. Lexus Frisiacus

**It Frysk troch de ieuwen hinne, h. 4: De Nijfryske tiid (2)**

10. Johan Winkler makke him yn1902 drok oer it feit dat

☐ a. de plaknammebuorden net yn it Fryske wienen

☐ b. Fryske bern it Hollânsk sa min behearsken

☐ c. in rjochter yn Fryslân gjin Frysk ferstie

11. Douwe Kalma wie de foaroanman fan

☐ a. de Jongfryske Mienskip

☐ b. it Frysk Genoatskip

☐ c. it Kristlik Frysk Selskip

12. Professor Gosses wurke as earste heechlearaar Frysk yn

☐ a. Amsterdam

☐ b. Grins

☐ c. Utert

13. De earste Frysktalige dissertaasje waard skreaun troch

☐ a. Everwinus Wassenbergh

☐ b. Douwe Kalma

☐ c. Pieter Sipma

14. Kneppelfreed wie yn

☐ a. 1931

☐ b. 1941

☐ c. 1951

**It Frysk troch de ieuwen hinne, h. 5: De Nijfryske tiid (3)**

15. As in oerheid besiket om de taal te brûken dy't de boarger brûkt, dan neame wy

dat:

☐ a. in folgjend taalbelied

☐ b. in taalreägearpolityk

☐ c. in twatalige hanneling

16. It persintaazje ynwenners fan Fryslân dy't Frysk ferstean kinne, is likernôch

☐ a. 75%

☐ b. 85%

☐ c. 95%

17. De provinsjale nota oer in yntegraal taalbelied yn it Fryske ûnderwiis hjit:

☐ a. Boppebazen

☐ b. Boppedat

☐ c. Boppeslach

18. Sûnt 2010 is der trijetalich (Frysk/Nederlânsk/Ingelsk) trijetalich ûnderwiis yn:

☐ a. Burgum

☐ b. Dokkum

☐ c. Grou

19. De Friezen binne yn 2005 offisjeel erkend as nasjonale minderheid. Dat barde

troch de ratifikaasje fan:

☐ a.it Europeesk basisprinsipe fan linguïstyske rjochten fan minderheden

☐ b.it Europeesk hânfêst foar regionale talen en talen fan minderheden

☐ c. it Europeesk ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden

**Ta de taalkunde fan it Frysk, diel B**

20. De útspraak 'buotter' (foar 'bûter') is typysk foar

☐ a. it noardeasten fan de provinsje

☐ b. it súdeasten fan de provinsje

☐ c. it súdwesten fan de provinsje

21. As minsken thús altyd Frysk prate en op it wurk altyd Nederlânsk, dan is der

sprake fan:

☐ a. hollandofoby

☐ b. diglossia

☐ c. taalfariaasje

22. In foarbyld fan 'konverzje' is:

☐ a. feech-op-fytbelied

☐ b. gearkomste

☐ c. wurktúchboukundige

23. Sûnt 1800 komt brekking yn it Frysk

☐ a. hieltyd minder foar

☐ b. like faak foar

☐ c. hieltyd faker foar

**Foar de taalspegel**

24. It wurd 'fingertsje' is in foarbyld fan in

☐ a. fonologyske ynterferinsje

☐ b. morfologyske ynterferinsje

☐ c. syntaktyske ynterferinsje

25. 'Soest me efkes wolle helpe?' is in foarbyld fan:

☐ a. fonologyske ynterferinsje

☐ b. morfologyske ynterferinsje

☐ c. syntaktyske ynterferinsje

IEPEN FRAGEN

*Jou sa dúdlik mooglik antwurd op de neikommende fragen. Op dit ûnderdiel kinne 25 punten helle wurde.*

**It Frysk troch de ieuwen hinne**

Fraach 1 (5 punten)

Lit sjen dat it Ald Selskip typysk in organisaasje is út de Romantyk.

Fraach 2 (5 punten)

Beskriuw wiidweidich wat Kneppelfreed is. Neam de oanlieding, it ferrin en de konsekwinsjes. Pleats Kneppelfreed yn de tiid en neam de wichtichste persoanen dy't der by behelle wienen.

Fraach 3 (5 punten)

Neam fiif wichtige foarfallen/ûntjouwings op it mêd fan it Frysk yn tsjerken tusken 1915 en 2015.

**Ta de taalkunde fan it Frysk**

Fraach 4 (5 punten)

Neam fiif fonologyske feroarings dy't typysk binne foar de Noardsee-Germaanske talen.

Fraach 5 (5 punten)

Wêr giet de sêge fan Karel en Redbad oer? Fertel de ynhâld koart nei.

**Antwurdmodel**

WIER / NET WIER

Elk goed antwurd: 1 punt (maks. 25 punten)

1. net wier

2. wier

3. wier

4. wier

5. wier

6. net wier

7. net wier

8. net wier

9. wier

10. net wier

11. wier

12. net wier

13. net wier

14. wier

15. net wier

16. net wier

17. net wier

18. wier

19. net wier

20. net wier

21. net wier

22. net wier

23. net wier

24. wier

25. wier

MEARKAR

Elk goed antwurd: 1 punt (maks. 25 punten)

1b

2a

3a

4a

5b

6b

7b

8a

9a

10c

11a

12a

13b

14c

15a

16c

17c

18b

19c

20a

21b

22c

23c

24b

25c

IEPEN FRAGEN

1. Foar elk fan de ûndersteande eleminten ien punt. Oare goede antwurden kinne ek in punt opsmite. Foar ferkearde antwurden wurdt in punt ôflutsen.

- oansluting by Midfryske tradysje

- ferlet fan folksaardige skriuwerij

- âlderwetske stavering

- brede literatuer (skriftlik, mûnling, toaniel ensfh.)

- konservative taalhâlding

2. De folgjende punten moatte yn alle gefallen neamd wurde en smite allegear 1 punt op . Foar ynkorrektheden wurdt in punt ôflutsen.

- 1951

- molkbussen / feedokter: Frysk prate by de rjochter in probleem

- Fedde Schurer, mr. Wolthers

- Ljouwert, seal te lyts, freedsmerk, plysje, slaanderij

- emansipearjend effekt (rjochtsferkear en breder)

3. Foar elk goed antwurd in punt, foar elk ferkeard antwurd in punt. Mooglike goede antwurden binne:

- oprjochting Frysk studinteselskip, KFS

- oersetting Nije Testamint (Wumkes/Folkertsma)

- earste Fryske preken (Wumkes)

- Fryske Bibeloersetting (Wumkes/Folkertsma)

- Lieteboek foar de tsjerken

- ûnttsjerkliking

- geregeld Fryske tsjinsten

- Krúspunt

4. Foar elk goed antwurd in punt. Sjoch side 172 fan it boek. Foar elk ferkeard antwurd in punt ôftrek.

5. Fiif punten by in korrekte werjefte. Foar elke flater (ynhâld of taal) 1 punt derôf.