**Venray - Dialect (LB) [Internet-web-browser.svg](http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Internet-web-browser.svg)**[**51° 32' NB, 5° 58' OL**](http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=nl&params=51_31_33_N_5_58_29_E_type:city_zoom:15_region:NL&pagename=Venray)

* Het [Venrays](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Venrays&action=edit&redlink=1" \o "Venrays (de pagina bestaat niet)) is (taalkundig) een [Gelders-Limburgs](http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelders-Limburgs&action=edit&redlink=1) dialect.
* De Venrayse streektaal, een taal om "gröts" op te zijn. (Uit publicaties van Veldeke-Venray)
* Volgens Van Ginneken hoort het Venrays dialect bij de groep Gelders-Limburgse streektalen.
* Meer dan 2000 jaren geleden zijn de klanken van deze streektalen ontstaan en daarmee ook het Venrays dialect.
* Veel eerder dus dan de streektaal "Hollands", die, naar men aanneemt, begin 17e eeuw juist is ontstaan uit de diverse streektalen binnen het gebied van de Lage Landen en die zich vervolgens verder heeft ontwikkeld tot onze standaardtaal “Nederlands”.
* Lang heeft men de dialecten of streektalen gezien (en sommigen doen dit nog) als een verbasterde of verwilderde landstaal, die grof of plat zou klinken.
* Het woord "plat” voor dialect herinnert hier nog aan.
* In het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw begon zich bij de jongeren een mentaliteitsverandering af te tekenen, die ook zijn invloed had op de gesproken streektaal.
* Alles wat oud was moest (alleen omdat het oud was) vernieuwd worden en ieder zou moeten kunnen doen en laten, wat hij of zij goed vond: géén regels meer voor iedereen maar iedereen zijn eigen regels.
* Daar is het misschien misgelopen met de normen en de waarden in het algemeen en ook met de normen en cultuurhistorische waarden van het dialect.
* Wellicht is dat ook een van de redenen waarom de streektaal meer en meer verdrongen is door de standaardtaal “Nederlands”.
* Volgens diverse wetenschappelijke inzichten blijken kinderen die zowel hun streektaal als het ABN spreken betere taalprestaties te leveren dan kinderen die alleen het ABN spreken.
* De woordenschat van “tweetalige” kinderen is beduidend groter.
* De taal is het houvast en het bindmiddel van een volk, van haar cultuur en van haar tradities.
* De Venrayse streektaal bevat een schat aan cultuurhistorische informatie, die het meer dan waard is om te bewaren.
* De taal is ons voornaamste en meest waardevolle erfgoed.
* Wanneer de streektaalsprekers ervan overtuigd zouden kunnen worden, wat hun taal inhoudt en welke kostbare schatten deze bevat, dan zou de streektaal (om te beginnen) gedeeltelijk in ere hersteld kunnen worden en kreeg de titel “De Venrayse streektaal, een taal om "gröts" op te zijn” weer meer betekenis.
* Tekstvoorbeeld van de Venrayse streektaal.
* ’t Is enne vörm van waensdaenke, dat de sietewasie van vur de jaore saesteg terug te hale velt, már ’r is hoop.
* Daenk hiērbeej ‘s án de tekstdichters en zengers, die ien ’t lând groeët sukses hebbe mit de dialekte zoeë-as Ròwwen Hèze, Gerard van Maasakkers, Gé Reinders, Neet oét Lottem, Beppy Kraft, Normaal, en zoeë kan ik nog wel efkes durgaon.
* Nederland stöt ope vur de dialekte, már ’t is ’n kwestie van geduld. Räöstig waachte op d’n daag. (Van wie is dit ók al wér?)
* Wat we nie meuge vergaete is, dat ’r ’n hieël groeët ántal Venrojenare òs mojje streektaal nog sprekt, schriēft en zingt en dat we òs de laeste jaore meuge verheuge ien ‘n toenimmende belángstelling vur ’t Venrods, zeker vanuut de butinge.
* Daenk hiērbeej án die Venrods praotende elders die òs mójste kultuūrgoēd nie án eur kiender wille onthâlde, án de vastelaovend- en tenieëlverieëneginge, án òs schriēvers, dichters en muzekânte die eur aege, as pure hobbie, ien eure vreejen tied bezig hâlde mit òs mójje taal.
* D’r gloort Venrods licht an ’t aend van de rândstadplattunnel!
* Uitgaven in de Venrayse streektaal zijn o.a.; Het Venrays Woordenboek, 3e druk; Spreekwoordenboek in de Venrayse streektaal, 1e druk; Riek zònder caens; Kruumels van ’n boēretoffel; Rooy mien dörp ien de Piël; Gebruke ’t jaor roond; Zoeë was ‘t ien Venroj. Bovengenoemde uitgaven zijn verkrijgbaar bij Veldeke-Venray en boekhandel Van den Munckhof.