**Mun teksti**

Kuvittele, et oot esimerkiks Saksas jossaki pienes kahvilas ja kuulet sun takana jonkun puhuvan suomee. Kyseinen tilanne varmasti hämmentää monii suomenkielisii. Ihmiset, jotka puhuu suomee tai ehkä ovat opiskelleet sitä saattavat jopa innostuu, kun kuulee ulkomailla suomee. Täst herää ajatus siitä, millast on puhuu kieltä, jota vain harvat ymmärtää.

Kieliä oppii puhumalla ja sitä tulisi kuulla mahdollisimman isosti. Varsinkin, silloin kun opiskelija työntää päähänsä uutta kieltä, on tärkeää assosioida myös puhekieltä. Kun kohtaa kieltä opiskelevan persoonan on keskeistä muistaa antaa hänen yrittää höpöttää uudella kielellä, eikä puhua välittömästi esimerkiksi englantia. Monet ovat varmasti olleet tilanteessa, jossa joku yrittää esimerkiksi tilata elintarviketta toisella kielellä, vaikka espanjaksi tai vaikka ruotsiksi, ja vastaus tulee englanniksi, vaikka toinen osapuoli osaisi kieltä, jota pyrimme harjoittamaan.

Puhekieli ja kirjakieli voivat erota toisistaan suurestikin ja siksi kielen kuuleminen on tärkeää! Helpointa on opetella sellaista kieltä, joka on lähellä jokaisen omaa äidinkieltä! Suomalainen ajattelee, että esimerkiksi viro voi olla helpompi oppia kuin venäjä tai englanti! Suomi ja viro kirjoitetaan samalla tavalla kuin puhutaan, ja siksi suomalaisen on helpompi oppia viroa! Tämä on totta!

Minä ajattelen, että kieli ei ole kaikkialla maassa samanlaista, koska eri puolella Suomeakin puhutaan suomea eri tavoilla. Minä tiedän, että murteita on paljon erilaisia ja se, mihin kaupunkiin matkustaa, vaikuttaa siihen, millä tavalla siellä kuulee puhuttavan suomea. Esimerkiksi Joensuussa sana minä, sanotaan usein ”mie” ja Helsingissä taas sanotaan ”mä”. Minä olen varma, että joskus voi olla haasteellista keskustella toisella puolella Suomea asuvan henkilön kanssa, koska jokin sana voi olla ihan erilainen tai jopa tarkoittaa ei asiaa jossakin muualla. Minä en ymmärrä, mitä Turussa puhutaan, koska minä olen Itä-Suomesta, ja minun kieli on parempi kuin Turun puhekieli.

(…)