Gàidhlig ann an Canada

Dh’ ionnsaich sinn mu dheidhnn tòrr rudan diofraichte ann an Canada. Ach aon rud mòr a dh’ionnsach sinn b’ann mu dheidhinn an coimhearsneachd Gàidhlig ann an Canada a bha e. Tha coimhearsneach Gàidhlig ann air sgath gun robh duine Albanaich a’ tighinn a dh’Alba nuadh aig àm na fudaichean.

Tha na sgoillearan anns na sgoiltean ann air feadh Alba Nuadh ag ionsachadh beagan Gàidhlig anns na clasaichean aca. Tha seo a’ cordadh riuthe air sgaths gun robh cuid de na sinnsearean aca bho Alba agus bha iadsan a’ bruidhinn Gàidhlig.

An adhbhar gun do dh’fhag tòrr Albanaich à Alba ’s e air sgaths gun robh na Sàsainnich ag iarraidh na crofts aca airson caora a cuir an sin. Mar sin dh’fhag tòrr Albanaich agus bha feum aca taighean ùr fhaighinn.

Rinn sinn tòrr obair ann an clas mu dheidhinn Na Fudaichean cuideachd dh’ sinn mu dheidhinn na eilthireachd. Dh’ ionnsaich sinn na rudan seo mar phairt den cursa AS3. DH’ ionnsaich mi tòrr mu dheidhinn ciamar an fhuair iad an sin agus cuideachd na diofar adhbharan airson fagail. M.e. cha robh taighean aca, bha iad a’dèanamh eucoir ann an Alba, bha iad nan Seumasaich neo bha iad ann an cunnart.

Chaidh sinn do thaigh-tasgaidh far an robh sinn a’ faicinn beatha abhaisteachd agus na h-Albannaich nuair a nochd iad. Bha ùidh agam ann air sgaths gun robh e gu math innteanach a bhith a’ faicinn na h-innealan a bha iad a’ cleachadh agus na taighean a dh’fhuireach iad ann. A bharrachd air sin bha beathaichean ann m.e. each,bò, cearc agus mucan. Cuideachd bha sgoil ann agus eaglais cuideachd. Ach an aite a bhith direach a còimhead air na rudan seo bha duine ann a bha a’ toirt began fiosrachadh mu dheidhinn na innealan agus an dòigh beatha a bha aca.

Chòrd e rium gu mòr a bhith a’ còimhead air na rudan seo mar sin bha e tagh simiplidh a bhith a rannsachadh Na Fudaichean agus an beatha ann an Canada a bha aca. Anns an sgoil rinn sinn rannsachadh air carson a gluas iad gu Alba a Nuadh. Rinn sinn tòrr rudan san clas, sgriobh sinn notaichean air na Sumasaich, Na Fudaichean agus eilthireachd. A bharrachd air sin leugh sinn Leabhar-comaig Fo Bhruid (sgeulachd Dabhaidh Balfur).

Tha tòrr rudan ann an Canada an-diugh mu Gàidhlig m.e. taigh-tasgaidh ann an Halifax (Immigration Museum) airson faighinn a-mach mu an turas a Chanada/na riaghltain. Cuideachd mar a thuirt mi mar tha anBaile nan Gaidheal”ann airson faighinn a-mach mu beatha nuair a ràinig iad.

A thoradh air sin chuir sin ceilidh air na sgoiltean ann an Halifax airson a’faighinn a mach mu Gàidhlig anns na sgoiltean agus ìre Gàidhlig a-measg na daoine òga. Bha sinn ag ionnsachadh tòrr mu dheidhinn Gaidlig ann an Canada agus ciamar a tha e diofraichte.m.e. tha iad direach ag ionnsachadh chan eil iad uile fileanta.

Tha ceòl agus dannsa diofraichte ann an Canada cuideachd tha dannsa ceum aca ann an Canada agus tha e gu math luath. Ge-ta tha an instrumaid a tha iad a’cluich gu math coltach ri cheile tha an ceòl a tha iad a’cluich rud beag diofraichte. Ach tha e fhathast a’ cordadh rium. Chluich sinn tòrr geamaichean Gàidhlig nuair a bha sinn an sin cuideachd bha an geama aireamhan a chordadh rium agus tha e gu math cuideachail airson luchd-ionnsaichaidh.

Thuirt iad uile gun robh iad gu math pròiseil a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig. Thuirt cuid dè na sgoillearan gun robh duine san teaghlach aca ga bruidhinn bliadhnaichean air ais, agus bha iad pròiseil a bha a chumail Gàidhlig san teaghlach aca a’dòl.

Tha coimhearsneachd laidir ann air feadh Canada tha tòrr duine ann a tha a’ bruidhinn Gàidhlig. Ach na feadhan nach eil tha iadsan fhathast a gabhail pairt anns na ceilidhean. Tha Alba Nuadh coltach ri Alba ann an tòrr diofar doighean ach tha fhathast tòrr rudan nach eil coltach ri cheile ach tha an dà cuid math.