**AFRIKAANS GRAAD 7: WEEK 5 – 7 MEMORANDUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kw 2 | **LUISTER EN PRAAT** |
| W 5 + 6 | Bekyk instruksies |

**Bestudeer die onderstaande instruksies en plaas dit in die korrekte volgorde:**

**So bak ons koek!**

* Ek sif die bakpoeier, sout en meelblom saam in ‘n mengbak. 4.
* Ek sit die koekpan in die oond. 8.
* Ek haal die bestanddele uit die kas uit. 3.
* Ek versier die koek met room en konfyt. 9.
* Ek voeg die eiers en melk by die meelblom. 5.
* Ek en my maats eet die koek. 10.
* Ek skakel die oond aan. 2.
* Ek lees die resep noukeurig deur. 1.
* Ek meng die mengsel goed. 6.
* Ek smeer die koekpan met botter. 7.

|  |  |
| --- | --- |
| Kw 2 | **LEES EN KYK** |
| W 5 +6 | Lees ‘n instruksionele teks |

**Beantwoord nou die vrae**:

1. Waarvoor word daar instruksies gegee in die teks?

Hoe om ‘n duvet van dons te was.

1. Waarom moet die duvet gereeld buite gehang word?

Om lug te kry.

Om weer uit te pof.

Om van vog ontslae te raak.

1. Waar kan die duvet gewas word?

In ‘n bad of ‘n groot wasmasjien.

1. Waarmee moet jy die duvet was?

Gebruik Woolite en koue water.

1. Verduidelik kortliks in 4 stappe hoe jy die duvet moet was.

Dompel duvet onder die water.

Druk al die lug uit.

Maak seker die duvet is deurnat, skakel masjien aan.

Skud duvet en hang dit op die draad.

1. Waarom dryf die duvet aanvanklik op die water?

Die materiale is baie dig geweef.

1. Die duvet moet elke uur omgedraai word, gee ‘n rede daarvoor.

Sodat die water aan die anderkant ook kan dreineer.

1. Daar word aanbeveel dat die duvet teen die einde getuimeldroog moet word. Verduidelik in ‘n goeie sin waarom dit nodig is.

Die duvet kan teen ‘n lae temperatuur getuimeldroog word om dit lekker te laat uitpof.

|  |  |
| --- | --- |
| KW 2 | **TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE** |
| W 5 + 6 | **Woordvlakwerk: voorsetsels, telwoorde**  **Sinvlakwerk: Lydende en bedrywende vorm.**  **Betekenisleer en woordeskatuitbreiding:**  **Idiome en uitdrukkings**  **Lees- en skryftekens: koppelteken en afkappingsteken** |
| **Laat gras onder jou voete groei met dié plakkies:**   1. JOHANNESBURG. – ‘n Australiese skoenvervaardiger het met die idee vorendag gekom van plakkies wat dit laat voel of jy (a) ‘n grasperk stap. 2. “Hou jy van die gevoel van varsgesnyde gras (b) jou voete? Nou kan jy dié gevoel kry waar ook al jy loop,” lei die advertensie (c) Kusa Shoes se webtuiste. Dit word (d) sintetiese gras gemaak wat volgens die webtuiste soos regte gras lyk en voel. Dit is beskikbaar (e) mans en vroue. 3. Die vervaardiger het gister bevestig dat hulle ook skoene (f) Suid-Afrika uitvoer. ‘n Paar van die skoene gaan ‘n mens sowat A$29,99 ( sowat R 245) (g) die sak jaag. Die versendingskoste is ‘n ekstra A$11 (sowat R90). 4. Op [www.kusashoes.com](http://www.kusashoes.com) word mense ook aangeraai om die gras (h) die skoene nou en dan ‘n bietjie reg te vee as dit te platgetrap raak en om dit asseblief tog nie te sny nie. | | | |

1. Die titel is gebaseer op die idioom: Moenie gras onder jou voete laat groei nie.
2. Gee die betekenis van die idioom.

Moenie wag nie, tree dadelik op.

1. Verduidelik hoe woordspel op die titel van toepassing is.

Daar is letterlik gras onder jou voete.

1. Word die titel figuurlik of letterlik bedoel? Gee ‘n rede vir jou antwoord.

Letterlik, daar groei gras in jou plakkies.

1. Pas die idiome en verklarings bymekaar. Skryf die idioom en dan die regte verklaring langs dit.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Idioom** |  | **Verklaring** |
| i | Hy leef op groot voet. C | A | Hy was baie beslis. |
| ii | Hy het sy voet dwars gesit. A | B | Hy is baie lomp. |
| iii | Hy maak hom uit die voete. D | C | Hy leef of hul baie geld het |
| iv | Hy val oor sy eie voete. B | D | Hy hardloop weg. |

1. Vul die ontbrekende Voorsetsels van (a) – (h) in. Skryf slegs die woord voor die voorsetsel, die voorsetsel en die woord daarna neer.
2. jy op ‘n grasperk
3. gras onder jou
4. advertensie op Kusa
5. word van sintetiese
6. beskikbaar vir mans
7. skoene na Suid-Afrika
8. R254 uit die
9. gras in die
10. Noem elke keer die koppeltekenreël wat gebruik is. Skryf die woord en dan die reël.
11. Suid-Afrika Samestelling met windrigtings
12. Kusashoes-webtuiste Om die lees van ‘n lang woord te vergemaklik
13. Grasplakkie-advertensie Opeenhoping van vokale / Lees te vergemaklik
14. Burger-artikel Om te voorkom dat word verkeerd gelees word.
15. Grasplakkie-versendingskoste Om die lees van ‘n lang woord te vergemaklik.
16. R90-plakkie By samestelling van syfers en woorde.
17. Linker- en regtervoet By aanduiding dat woorddele weggelaat is.
18. Soek en benoem die telwoorde in die volgende paragraaf.

|  |
| --- |
| Dié grasplakkie is die eerste in sy soort. Dit het alles begin op die middelste dag van die week, toe drie boesemvriende in ‘n parkie bymekaar kom en kla omdat hulle altyd so ver moet stap om gras onder hul voete te voel. Hulle het net daar begin dink. Hulle het aanvanklik baie voorstelle gehad, maar die laaste een was die wenner! Van daar af het dit honderde pare plakkies gekos voordat hulle met die grasplakkie tevrede was.  Eerste – Bepaalde rangtelwoord middelste – Onbepaalde rangtelwoord  Drie - Bepaalde hooftelwoord baie - Onbepaalde hooftelwoord  Laaste – Onbepaalde rangtelwoord een – Bepaalde hooftelwoord  Honderde – Bepaalde hooftelwoord |

1. Skryf die volgende sinne oor in die lydende vorm.
2. ‘n Skoenvervaardiger het ‘n vreemde grasplakkie ontwerp.

‘n Vreemde grasplakkie is deur ‘n skoenvervaardiger ontwerp.

1. Mans en vrouens sal die grasplakkie kan dra.

Die grasplakkie sal deur mans en vrouens gedra kan word.

1. Vee gereeld die gras op die plakkie reg.

Die gras op die plakkie moet gereeld gevee word.

1. Gee die meervoud en verkleining van die volgende woorde:
2. Janice’s b) Le Roux ‘s c) Van der Merwes d) Suid-Afrika’s

|  |
| --- |
| **KAALVOET IS DIE BESTE TERAPIE:**   1. Die gemiddelde mens (a-van) 70 kg se voete dra daagliks ‘n “vrag “ van meer as 2 500 t. Dis gelyk (b - aan) vier Eurostar-treine! 2. ‘n Vrou wat **60** kg weeg en (c - op ) spykerhakke rondloop, oefen 28 keer meer druk uit op daardie hakkie as wat ‘n olifant van 2,6 t op elk van sy groot voete plaas. 3. Tydens ‘n persoon se volwasse lewe dra die voete 858 480 t per jaar, oftewel twee keer die gewig van die Statue of Liberty (d - in) New York. 4. Die **gemiddelde** mens loop in ‘n leeftyd sowat 128 747 km. Dis gelyk aan meer as 3 000 **standaard-marathons** van 42,2km, of drie keer ( e - om ) die aarde. 5. Ons moet ons voete baie meer respekteer en eintlik onverskoning vra (f - op) die manier waarop ons hulle behandel. 6. Kaalvoete en gras is, volgens die mense wat weet, soos roomys en sjokoladesous. |

1. Vul die ontbrekende voorsetsels by (a) – (f) in.
2. Benoem die volgende telwoorde.
3. 60 kg (par. 2) Bepaalde hooftelwoord
4. Gemiddelde mens (par.4) Onbepaalde rangtelwoord
5. Watter koppeltekenreël is toegepas in Eurostar-treine?

Om te voorkom dat die word verkeerd uitgespreek word.

1. Verduidelik waarom die volgende woorde koppeltekens het.
2. Standard-marathon (b) Beeld-artikel
3. Om die lees van lang woorde te vergemaklik. (b) Om uitspraak te vergemaklik.
4. Skryf die volgende sinne oor in die Lydende vorm.
5. ‘n Olifant plaas 2,6 ton op elke voet.

Op elke voet word 2,6 ton deur die olifant geplaas.

1. Vroue het altyd spykerhakke gedra.

Spykerhakke is altyd deur vroue gedra.

1. Ek sal altyd roomys en sjokoladesous as poeding kies!

Roomys en sjokoladesous sal altyd (deur my) as poeding gekies word.

1. a) Waarom word oumas en ma’s se meervoude verskillend geskryf?

(a) Die “a” in ma word beklemtoon en nie by ouma nie.

b)Hoekom het Du Toitjie nie ‘n afkappings -tjie nie, Du Plessis’tjie wel?

(b) Du Toit eindig op ‘n t.

c)Verduidelik waarom woorde soos marimba, maroela en kaia nie ‘n afkappings -s in die meervoud en verkleining nodig het nie.

( c) die klinker “a” aan die einde word nie beklemtoon nie.

7. Gebruik ‘n woordeboek en vind uit wat die volgende idiome beteken:

a) Met die verkeerde voet uit die bed klim.

Om nors en nukkerig te wees.

1. Hy val oor sy eie voete.

Hy is lomp.

8. Kyk hoeveel idiome en vaste uitdrukkings jy nog oor “voete” kan opspoor.

Leerder se eie antwoord.

|  |  |
| --- | --- |
| KW 2 | **TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE** |
| W 7 + 8 | **Woordvlakwerk:Koppelwerkwoorde , hulpwerkwoorde**  **Sinvlakwerk:Lydende en berdywende vorm**  **Betekenisleer en woordeskatuitbreiding:**  **Sinonieme, antonieme, letterlike en figuurlike betekenis.**  **Lees- en skryftekens**  **Punt, Komma, koppelteken, aanhalingsteken, vraagteken** |

1. Is die volgende onderstreepte woorde letterlik of figuurlik gebruik: ‘Die taalgebruik…laat… taalpuriste dikwels in hul tee stik.” Motiveer jou antwoord.

Figuurlik, hulle het nie regtig verstik in hul tee nie. (Dit het hulle ontstel.)

1. In paragraaf 2 is twee werkwoorde onderstreep. Identifiseer (soort) albei die werkwoorde.

het – hulpwerkwoord van tyd is – koppelwerkwoord

1. Skryf sin 1 van paragraaf 3 oor en bring die ontbrekende kommas aan, sodat die ingelaste gedeelte duidelik aangedui word.

Volgens Marzahn Botha (28), redakteur van Beeld se Jip, wat spog…

1. Skryf die antoniem van “gereeld”(par. 3 ) neer.

Selde , ongereeld

1. Skryf die donkergedrukte sin in paragraaf 3 in die lydende vorm.

Daar word deur Jip ‘n platform aan jong skrywers gebied.

1. Word die frase “oor die vingers getik”(par.4) letterlik of figuurlik gebruik?

figuurlik

1. a) Gee ‘n sinoniem vir “ondervinding” in paragraaf 5. ervaring
2. Gee ‘n sinoniem vir “geforseerd” in paragraaf 3. gedwonge
3. Gee ‘n sinoniem vir “opnuut” in paragraaf 2. weereens/ weer eens
4. Waarvoor staan die koppelteken in “tienerboeke en -publikasies”?

tiener moet voor publikasies staan.

1. a) Gee ‘n antoniem vir “nuutste” in paragraaf 3. oudste

b) Gee ‘n antoniem vir “gereeld” in paragraaf 3. selde

c) Gee ‘n antoniem vir “gedeeltelik” in paragraaf 3. volledig