|  |
| --- |
| AFRIKAANS HUISTAAL  VRAESTEL 1  JUNIE 2018 |

|  |
| --- |
| GRAAD 12 |

|  |
| --- |
| MEMORANDUM |

**PUNTE: 70**

**TYD: 2 URE**

**MEMORANDUM**

AFDELING A: LEESBEGRIP

Barret Punt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Feite  Dit is in een van die grootste studies wêreldwyd bevind. | 3 | 1  1 |
| 1.2. | Obesiteit | 2 | 1 |
| 1.3. | Daar word gesê dat mense sterf aan obesiteit alhoewel hulle nie aan obesiteit ly nie. / Dit klink nie reg as hul sê mense sterf aan obesiteit , maar tog ly hulle nie daaraan nie. | 3 | 2 |
| 1.4. | Ja. Kanker kom meer voor by mense wat aan vetsug ly. | 2 | 1 |
| 1.5. | Wanneer mense ondervoed en/of oorvoed is. | 1 | 1 |
| 1.6. | “oorvoeding ‘n reuse-bron van kommer” (Moet 5 opeenvolgende woorde wees) | 2 | 1 |
| 1.7. | Indien kinders van jongs af beter eet, sal hul nie probleme ondervind as hul ouer is nie. | 2 | 1 |
| 1.8. | Beoordeel leerder se antwoord. Die antwoord moet met Ja/Nee begin. Bv. Ja, vetsug is regtig so groot probleem want die statistieke van 44,6% bewys dat SA se vroue die vetste in Afrika is. | 5 | 1 |
| 1.9. | Daar word geïmpliseer dat ouers nie beheer uitoefen oor wat hul kinders by die skool eet nie. | 4 | 1 |
| 1.10 | a. Vroue  b. 23.37% | 1 | 1  1 |
|  |  |  | **[10]** |
|  |  |  |  |
| 1.11 | Kyk na moontlike antwoord bv. die taalgebruik van “dikste” en “meat pie” dui daarop dat dit substandaard-Afrikaans is, wat tipies van die poniekoerant is. | 4 | 1 |
| 1.12 | Daar word gespot met hulle / daar word satiries na vroue verwys wat nie sulke goeie ouers is nie / hulle word verkleineer ens. | 5 | 1 |
| 1.13 | Ouers met kinders aangesien kinders deel van die onderkop uitmaak. (Kyk ook na ander gegronde menings) | 3 | 1 |
| 1.14 | Dikste verwys na die mense wat die vetste is | 3 | 1 |
| 1.15 | Ouers se foute en tekortkominge word belaglik gemaak en hulle word oor die vingers getik aangesien hulle nie hul kinders reg voed nie/ ouers kom nie hul verantwoordelikheid na by die voeding van hul kinders nie/ ouers is te lui om kos te kook en koop eerder ongesonde kos ens. | 4 | 1 |
| 1.16 | Kyk na moontlike antwoorde. Bv.  Daar kan net saamgestem word. Bv. dat meer mense sterf aan hartsiektes en diabetes (wat gevolge van vetsug is) as aan HIV. | 1 | 1 |
| 1.17 | Paragraaf 1 bewys die stelling nl. dat navorsing bewys het dat oorgewig vroue geboorte skenk aan oorgewig babas. | 1 | 1 |
| 1.18 | (Mag slegs ‘n sinsnede wees)  “...10% van die land se gesondheidsbegroting word daaraan bestee...” | 1 | 1 |
|  |  |  | **[8]** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.19 | Dat die troeteldiere vetsugtig is of dat die troeteldiere ‘n probleem het weens die vetsugtigheid van hul eienaars. | 3 | 2 |
| 1.20 | Kyk na moontlike antwoorde bv. Die troeteldier en die eienaar het dieselfde probleem met vetsug / troeteldiere word soos hul eienaars ens. | 3 | 1 |
| 1.21 | Sy opmerking verwys na Raampie 2 waar die retoriese vraag gevra word of dit die eienaar of die troeteldier is wat die probleem het of moet hanteer. | 3 | 1 |
| 1.22 | Dat ‘n troeteldier wat vet was wel op ‘n dieet kan gaan om te verslank. | 4 | 1 |
|  |  |  | **[5]** |
|  |  |  |  |
| 1.23 | Al drie de tekste handel oor die probleem van vetsug. | 3 | 1 |
| 1.24 | Kyk na moontlike antwoorde bv. Teks A se lesers het ‘n beter taalgebruik as die van teks B / Teks A is gerig op witkraagwerkers terwyl teks B bloukraagwerkers teiken. / Teks A is gerig op volwassenes terwyl teks B spesifiek gerig is op ouers met jong kinders. ens | 4 | 2 |
| 1.25 | Eie oordeel. Leerder moet heel eerste sy keuse aandui en daarna die motivering. | 5 | 1 |
|  |  |  | **[4]** |

**AFDELING B: OPSOMMING (10 punte)**

Vraag 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aanhaling uit teks |  | Moontlike bewoording |
| 1 | Jy kan niemand “regmaak” of verander nie. As jy iemand aanvaar sal jy vry voel. | A | Jy kan niemand verander nie, so aanvaar dit.  (8) |
| 2 | Eendag sal jy..... Doen dit nou. | B | Mense wag vir eendag, maar doen dit nou, maar moenie uitstel nie.  (12) |
| 3 | Ons gee graag tyd die skuld dat ons baie goed nie doen nie. Spandeer minder tyd aan.... | C | Ons gee tyd die skuld dat ons nie iets doen nie, maar sny eerder tyd op sosiale media.  (18) |
| 4 | ... as ons nie nou gelukkig is nie, ons ook nie gelukkig sal wees as ons die prys kry nie.Die beste ding .... is waardering. | D | Jy sal gelukkig wees as jy iets bereik het, maar waardeer eerder wat jy het.  (15) |
| 5 | Hoewel dit nie so lyk nie, het ons altyd ‘n keuse. ...as om te waag. | E | Jy het nie ‘n keuse nie, maar deur te waag kan jy gelukkiger wees.  (14) |
| 6 | Niemand voel werklik ooit reg vir iets nie. Begin net. | F | Daar is geen verskoning dat jy nie reg voel nie, begin eerder daarmee.  (13) |
| 7 | ...dat jy nie goed genoeg is nie. Jy is goed genoeg. | G | Moenie glo dat jy nie goed genoeg is nie, jy is.  (11) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Kanker Suid-Afrika | 3 | 1 |
| 3.2 | elektroniese | 3 | 1 |
| 3.3 | Rook + staak + program | 2 | 1 |
| 3.4 | droë | 2 | 1 |
| 3.5 | Verslawend **as** sigarette. Dit moet **soos** wees. | 2 | 1 |
| 3.6 | ‘n Verwagtende vrou wat rookkan haar baba skade aandoen. | 2 | 1 |
| 3.7 | Ge-sond-heids-ge-vol-ge | 2 | 1 |
| 3.8 | Soortnaamwoord (selfstandige naamwoord) | 2 | 1 |
| 3.9 | inasem | 2 | 1 |
| 3.10 | “...moenie mislei word nie” | 2 | 1 |
|  |  |  | **[10]** |
|  |  |  |  |
| 4.1 | Dit is ironies dat ‘n eienaar beboet word maar die voertuig is padwaardig. | 3 | 2 |
| 4.2 | Dit beklemtoon die spesifieke dorp, nl. Pretoria | 2 | 1 |
| 4.3 | Gebruik oordeel, maar dit moet ‘n erkende Afrikaanse idioom wees. Bv. Hy was uit die veld geslaan.... | 3 | 1 |
| 4.4 | Meneer Willem Smit sê dat hy nie kon glo dat hy ‘n boete kry omdat sy voertuig padwaardig is nie. | 3 | 1 |
| 4.5 | Kyk na voorbeelde bv. ligskerm (Lig is die kern) | 3 | 1 |
| 4.6 | Gebruik oordeel bv.Die man, **wat die boete geskryf het**, het alles getoets. (Dit moet ‘n sin wees met ‘n werkwoord wat ons meer vertel van die onderwerp – die man.) | 2 | 1 |
| 4.7 | Kyk na moontlikhede bv. Die afdruk van die boetekaartjie. | 2 | 1 |
| 4.8 | Konnotatief | 2 | 1 |
| 4.9 | Vokaalreduksie / vokaalverswakking | 2 | 1 |
|  |  |  | **[10]** |
|  |  |  |  |
| 5.1 | Kyk na moontlike antwoorde bv. Vrouens wat dom is./Net altyd oor alles kla / nooit tevrede is nie. ens. | 3 | 1 |
| 5.2 | vokaal | 2 | 1 |
| 5.3 | Uitroepsin | 2 | 1 |
| 5.4 | Eie oordeel bv. ‘n Skoot klap.... / Die klappe van die lewe (teenspoed) / Klap van die windmeul weg hê (mal wees) / die klap van my broek wat die sak toemaak ens. | 3 | 1 |
| 5.5 | helpende | 2 | 1 |
| 5.6 | vrouens | 2 | 1 |
| 5.7 | singende | 2 | 1 |
| 5.8 | Liriek(e) | 2 | 1 |
| 5.9 | Bobby se liedjie help glo nie om vroue te vang nie. | 2 | 1 |
| 5.10 | Hulpww. van (wyse) modaliteit | 2 | 1 |
|  |  |  | **[10]** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |