*Jarduera: Euskararen erabilera 2020*

1. Azter ezazue kale-neurketaren araberako euskararen erabileraren bilakaera lurraldez lurralde eta saia zaitez emaitza horiek interpretatzen honako alderdi hauei erreferentzia eginez:
* **Hizkuntza-gaitasuna: erabilera eta ezagutzako datuak bat al datoz? Erabilera gehieneko probintziak/eremuak al dira ezagutza altuenekoak?**

Bai erabilera eta ezagutza bat datoz. Erabilera gehien duten probintziek, hau da, Gipuzkoa eta Bizkaiaren kasua, erabilera ehuneko handia izateak, hizkuntza horren gaineko ezagutza bermatzen du; ezin duzu hizkuntza bat erabili, ezagutzen ez baduzu.

Zuzenketa: Neurri batean, datuak ez datoz bat, VII.inkesta soziolingistikoan erabilera aztertuz, goranzko joera bat nabaritzen da Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, baina kale neurketa aztertuz, goranzko joera horrekin apurtzen da eta hiztun kopurua igo bada ere, kale hizkera ez da handitzen ari, hortaz, ezagutza eta erabilera ez datoz bat.

* **Hizkuntzaren estatusa: nolakoa da euskararen ofizialtasunaren (edo ofizialtasunik ezaren) eta erabileraren arteko lotura?**

Ofiziala den eremuetan, hizkutzaren erabilera altuagoa da (EAE-ren kasua). Nafarroa eta Ipar Euskal Herriaren egoera desberdina da eta datuek adierazten duten eran, eremu mistoek edo ez-ofizialek euskal hiztun gutxiago dituzte.

Zuzenketa: Ofizialtasunak lege eta sustatze balorea ematen dio hizkuntzari hezkuntzan, administrazioan, osasungintzan…bide ematen dio. Estatusa deitzen diogu honi, baina kale-neurketa eta estasusa ez datoz bat, eragina izaten du baina ez da soluzio bakarra.

* **Hezkuntza: ba al dago loturarik hezkuntzako hizkuntza-ereduen joeren eta erabileraren artean?**

Bai, D ereduak eta murgiltze ereduak sustatzen diren heinean, euskal hiztunene komunitatea igoko da. Euskararen gaineko ezagutza, hezkuntzaren bidez bermatu daiteke, eta lehen aipatu dudan bezala, ezagutza izatea erabilera dakar.

* **Normalizazioa: zein da normalizazioaren eta erabileraren arteko lotura?**

Hizkuntza bat, egunerokotasuneko arloetan atxikitzen baduzu (hezkuntzan, administrazioan, kulturan, lanean, etxean…) hizkuntza horren normalizazioa eragingo zenuke eta normalizazioaren onura ezagutza eta erabilera da; hizkuntza erabiltzean eta normalizatuta egonez gero, zure ohituran bihurtuko litzateke eta arintasunez hitz egingo zenuke. Esparru formaletan goranzko joera izan du euskararen erabilerak, baina esparru informalen erabileran atzera egin dugu.

1. Aldera itzazu datu-bilketa metodo horien bidez bildutako emaitzak (Euskal Herria). Antzerakoak al dira? Zertan bai/ez? Zergatik?

Hasteko kale neurketa 2017.an egindako datu-bilketa dela eta inkesta soziolingistikoak 2016.urtearen datuak biltzen dituela. Urte batetik bestera, datuak aldakorrak dira. Nahiko alderatuta daude bien arteko datuak, kale neurketak biltzen dituen datuen ehunekoa, alor guztietan altuagoa da (gazteleraren erabilera %76,4-gazt.erabilera %69,0) zifrak gutxigorabehera berdinduak daude. Aldiz kale neurketa probintziaka aztertzean, inkesta soziolingistikoarekin konparatuz datuen ehunekoak txikiagoak dira. Inkesta soziolingustikoak datuak goranzko joera batekin biltzen ditu.

Zuzenketa: Metodo diferenteak izan arren, datuen emaitzak nahiko antzekoak dira.