**ERRESEINAREN ESKEMA**

Martinez de Luna, I (2007); Euskararen kale-erabilera Araban: 1989-2006; Bat soziolinguistika aldizkaria; 64; 61-71.

BIOGRAFIA: euskararen normalizazio prozesuaz hitz egiterakoan, Martinez de Luna bezalako hizkuntzalarien ekarpenak nahitaez aipatu beharrekoak ditugu, eta horren ondorioz, iruzkindu behar dugun testua Iñaki Martinez de Luna soziologo Gasteiztarraren artikuluan oinarritukoa da. Martinez de Luna hizkuntzalaritzaren munduan oso ezaguna dden pertsona bat da, zenbait ekarpen egin baititu zenbait proiektu eta fundazioren mesedetan; hala nola, Hiznet fundazioa (EHUko hizkuntza plangintza fundazioa, non Iñaki zuzendaria den), bat soziolinguistika aldizkaria, eusko ikaskuntza, Auñamendi Eusko Entziklopedia...

- Artikulu honen helburua, izenburuak esaten duen bezala euskararen kale erabilerak nolako joera izan duen azaltzea da, betiere Arabako lurraldean kokaturik.

-Emaitzak dinamikoki ikusi behar dira, urte guztietakoak.

-Datuak lauzpabost urtean behin jasoak izan dira.

-Orokorrean, 17 urtetan euskararen erabilerak gora egin du.

-2001ean beheraka bat izan zen, baina 2006ean errekuperatu egin zen. Honako hau metodologiaren ondorio izan daiteke-------- lagin errorea.

-Euskara gehien erabiltzen dutenak haur eta gazteak dira. Honako hau beti ikusi izan da.

-Ikerketa beti leku eta ordu berean eraman aurrera, fidagarriagoa izateko, baina errorea du.

-Idazleak sarrera bat egiten du, zertaz hitz egingo duen azalduz.

-Bost aldiz izan da errepikatua ikerketa. 17 urte guztira.

-Inkestatik atera daitezkeen ondorioak azaltzen ditu, zati ezberdinetan banatuz.

 + Bere ustetan gorabeherak zergatik eman diren (lagin errorea).

 +Urtetan zehar erabilera nolakoa izan den, eta honi eragiten dieten faktoreak.

 +Gasteizko egoera Hego Euskal Herriko hiriburuekin alderatu. Donostia gainetik dago, dago, baina besteak berdin.

 +Erabilera adin taldeka banatzen du, bai Gasteizen eta bai Araban ere. Ezberdintasun nabariak aurkitzen dira, eta arrazoiak zein izan daitezken esaten du.

 +Erabilera sexuaren arabera banatzen du, eta ezberdintasun txiki bat ematen da. Honen zergatiaren hipotesi bat luzatzen du.

 +Erabilera haurren presentziaren arabera nola aldatzen den azaltzen du, eta honen zergatia azaltzen saiatzen da.

 +Gaur egun eleaniztasunak indarra hartu du. Euskararen erabileraren pare kanpotarren hizkuntzak nabarmentzen dira, Gasteizen eta helduen artean batez ere. Fenomeno honen inguruko azalpen bat ematen saiatzen da.

 +Lan guztian zehar atera dituen ondorioak jasotzen ditu, garrantzitsuenak nabarmenduz.

-Zati bakoitzaren laburpen eta azalpen bat egin ondoren, zati bakoitzaren inguruan nik dudan iritzia emango dut, batzuetan idazlearekin ados egonaz, eta bestetan kontra.

-Nabaritzen da idazlea jakituna dena, zeren lan honen antzekoak egin dituzten beste idazle batzuen lanak ezagutu eta aipatzen ditu bere artikuluan.

-Berak erabilitako ordena mantenduko dut, irakurleak zeren inguruko ekarpena egiten ari naizen hobeto jakin dezan.

-Gazte zein helduei gomendatuko nieke artikulu honen irakurpena, euskararen egoera aldatzeko funtsezko elementuak baitira honako hauek.