LINKÖPINGS UNIVERSITET

IKOS

Svenska språket 2

714G73

707G07

714G71

**Svenska språkets ursprung och utveckling**

**Undervisande och ansvarig lärare:**

Ansvarig lärare för föreläsningar och seminarier är Andreas Lagerlöf (andreas.lagerlof@liu.se).

Kursadministratör är Elin Elwin, elin.elwin@liu.se, tel. 013-281845, tentamensresultat rapporteras till kursadministratör.

**Kursmål**

Lärandemål för kursen innebär att studenten efter genomgången kurs ska kunna:

* Översiktligt redogöra för svenska språkets historiska utveckling

**Kursinnehåll**

Kursen omfattar svensk språk- och stilhistoria från urnordisk tid fram till slutet av 1900-talen. Svenska språkets förändringar relateras till olika förklaringsmodeller. Kursen omfattar också det moderna textsamhällets förändrade villkor för skrivande, textframställning och språkvård.

**Arbetsformer och examination**

Kursen består av föreläsningar och seminarier som genomförs i seminariegrupper. Föreläsningarna är främst av monologisk form, men interaktiva övningar och gruppdiskussioner förekommer. Seminarierna bygger på studenters förberedelser och aktiva deltagande. Varje lärarlett seminarium bygger på uppgifter som studenterna bearbetat på föregående ILS (icke lärarlett seminarium). Uppgifter samt läsanvisningar inför seminarierna (såväl lärarledda som icke lärarledda) publiceras bland kursdokumenten i kursrummet på Lisam.

**Examination**

Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen (STN2) om 3 hp med tredelad bedömning (U-VG). För betyget G krävs att poängsumman uppgår till 60 % av det maximala poängantalet på salstentamen. För betyget VG krävs att poängsumman uppgår till minst 80 % av det maximala antalet poäng på salstentamen.

**Lektionsschema**

20/1 10-12, Föreläsning 1, kursintroduktion

22/1 10-12, Föreläsning 2

27/1 9-12, Föreläsning 3, seminarium

29/1 10-12, ILS

31/1 10-12, Seminarium

3/2 10-12, Föreläsning 4

5/2 10-12, Seminarium

Var god kontrollera tider och lokaler på TimeEdit.

**Svensk språkhistoria**

För kursen används Gertrud Petterssons *Svenska språket under sjuhundra år* (2005) och diverse material som läggs ut på Lisam och/eller delas ut efter hand (se läsanvisningar nedan). Bergmans (2013) *Kortfattad svensk språkhistoria* nämns också bland läsanvisningarna men är att betrakta som referenslitteratur.

**Föreläsning 1. Kursintroduktion samt urnordiska och runsvenska**

Pettersson, Gertrud (2005). *Svenska språket under sjuhundra år,* kap. 1-4.

Referenslitteratur: Bergman, Gösta (2013). *Kortfattad svensk språkhistoria*, s. 11–29.

**Föreläsning 2. Fornsvenska (äldre och yngre)**

Pettersson, Gertrud (2005). *Svenska språket under sjuhundra år,* kap. 5.

Referenslitteratur: Bergman, Gösta (2013). *Kortfattad svensk språkhistoria*, s. 30–85.

**Föreläsning 3. Nysvenska (äldre och yngre) och nusvenska**

Josephson, Olle (1997). Vad skulle Agda Östlund ha gjort med e-posten? Svenska språket 1992–97. I: *Dialogen* nr 8. (I det digitala kurskompendiet.)

Melin, Lars (1998). Svensk språkhistoria – efter 1945. I: *Svenskläraren* nr 4. (I det digitala kurskompendiet.)

Pettersson, Gertrud (2005). *Svenska språket under sjuhundra år,* kap. 6.

Referenslitteratur: Bergman, Gösta (2013). *Kortfattad svensk språkhistoria*, s. 86–184 samt 185-218.

**ILS 1. Att relevantgöra språkhistoriska kunskaper**

Instruktioner och läsanvisningar publiceras på Lisam samt presenteras på föregående föreläsning.

**Seminarium 1. Att relevantgöra språkhistoria kunskaper**

Instruktioner och läsanvisningar publiceras på Lisam samt presenteras på föregående föreläsning.

**Föreläsning 4. Frågestund**

Under detta tillfälle kommer delar av kursinnehållet att repeteras/fördjupas inför tentan.

**Litteratur svensk språkhistoria**

Ask, Sofia (2012). *Språkämnet svenska. Ämnesdidaktik för svensklärare.* Lund: Studentlitteratur.

Josephson, Olle (1997). Vad skulle Agda Östlund ha gjort med e-posten? Svenska språket 1992–97. I: *Dialogen* nr 8. (I det digitala kurskompendiet.)

Melin, Lars (1998). Svensk språkhistoria – efter 1945. I: *Svenskläraren* nr 4. (I det digitala kurskompendiet.)

Pettersson, Gertrud (2005). *Svenska språket under sjuhundra år.* 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Härutöver tillkommer ett urval originaltexter som är representativa för det svenska språkets utveckling. Texterna tillhandahålls av läraren.

**Nyttiga länkar**

*Institutet för språk och folkminnen* har intressant information om namn och dialekter.

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn.html

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter.html

*Riksantikvarieämbetet* har en mycket upplysande hemsida om bland annat runstenar och runristande, varför länken nedan rekommenderas varmt.

http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/runskolan/allmant-om-runor/vad-ar-runor/

**Referenslitteratur**

Andersson, Hans (1999). *Vokabler på vandring. Ordimport till Sverige under tusen år*. Lund: Studentlitteratur.

Bergman, Gösta (2013). *Kortfattad svensk språkhistoria.* Lund: Studentlitteratur.

Edlund, Lars-Erik & Birgitta Hene (2007). *Lånord i svenskan : om språkförändringar i tid och rum.* Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Jansson, Tore (2010). *Språkens historia. En upptäcktsresa i tid och rum.* Stockholm: Norstedts.

Moberg, Lena & Margareta Westman (1998). *Svenskan i tusen år: glimtar ur svenska språkets utveckling.* Stockholm: Norstedts ordbok.

Pamp, Bengt (1978). *Svenska dialekter*. Natur och kultur.

Pamp, Bengt (1988). *Ortnamnen i Sverige.* Lund: Studentlitteratur.

Ralph, Bo (1994). Svenskt och nordiskt. I*: Arv och lån i svenskan. Sju uppsatser om ordförrådet i kulturströmmarnas perspektiv*. Utgivna av Svenska Akademien, Norstedts.

Teleman, Ulf (2002). *Ära, rikedom och reda: svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid*. Stockholm: Norstedts ordbok.

Teleman, Ulf (2003). *Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter 1800*. Stockholm: Norstedts ordbok. Åberg, Gösta (2011). *Handbok i svenska.* Stockholm: Wahlström & Widstrand.