## Kieltä kielestä, kritiikittä

Murteet ovat muodissa, nimet kiinnostavat, merkitykset mietityttävät. "Kieli on kaikki", urahtaa entinen toimittaja Erno Paasilinnakin uudessa lausekokoelmassaan. Kielelle tuntuu siis kuuluvan pelkää hyvää. Kieli on onnistunut brandi, se myy. Vuonna 1999 mainoksilta vapaiksi jääneitä palstoja täytettiin muun muassa jutuilla neekeri-sanasta, erään aukion nimeämisestä ratinpyörittäjän mukaan, kylmistä Kela-kirjeistä ja siitä, miten uusmedia vaikuttaa kieleen. Mutta mitä "kielellä" lehtijutuissa tarkoitetaan? Millaisia käsityksiä kielestä toimittajat pönkittävät? Millaista on kielestä kirjoittamisen kieli?

## Neekeri on vain sana?

Sanoista tuntuu olevan ihmisen helppo puhua. Sanoja käsitteleviä lehtikirjoituksia leimaa naiivi usko kielen ja kielenulkoisen todellisuuden erillisyyteen. Kirjoittelu sanoista ei jalostu keskusteluksi merkitysjärjestelmistä, joista sanat kumpuavat, saati keskusteluksi siitä, kuka päättää kulloisenkin kielipelin säännöistä.

Alkuvuodesta lehdistössä puitiin näyttävästi "neekeri"-sanan merkityksiä. Ilta-Sanomien uutisen (20.4.99) mukaan eräs alikersantti oli "sadatellut" koulutuksessa alaiselleen, että "vittu kun toi neekeri ei juokse". Jutussa kyllä tuodaan esille, että "nimittelyn" ja "manailun" kohteeksi joutunut kaartinjääkäri "loukkaantui" ja "oli tuohduksissaan", mutta sitä jutussa ei pohdita, ovatko "loukkaavampia" lopulta sanat vai niiden taustalla oleva arvot ja toimintakulttuuri. Toimittaja ei "nimittely"-uutisessaan mieti esimerkiksi sitä, missä ja miksi ihmisiä on tarpeen luokitella "mustiin" ja muunvärisiin tai "gambialaisiin" ja muunmaalaisiin. Armeijassako? Suomessako? Systeemikö vaatii? Mitä kuuluu ja kuka käskee?

Kiinnostava toimittajan tekemä valinta on myös se, että jutussa annetaan viimeinen puheenvuoro käräjäoikeudessa syyttäjänä toimineelle, "tapausta" vähätelleelle sotilaslakimiehelle. Tämä ei jutun mukaan "pidä neekeri-sanaa loukkaavana", vaan käyttää itse "luontevasti" jopa sanaa "nekru". Toimittaja ei tartu tähän omituisuuteen, jossa mielestäni olisi ollut ainesta uutisen kärjeksi:

Kova kuluttajapainostus ajaa julmaan ratkaisuun

## Brunberg luopuu Neekerinsuukosta

 karkkibisneksessä buotta
tuntee Tom Branbergin in săksi noin 60 tyon nekijă. Neekerinsubloissa tomituspohtajan aktivisteiksi kutseka tuoteen simi eta suukseka nomiteen nima eta subsva ikinuori ja klassinen afrikkalainen pariskunta (mies ja nainen), jotka yahtavat keskenaan kepean lemmensuudelman.

Yhterskunnallinen vaahtokarkki
Suakkjen yastusus on ajoittain heikompaa ja toisinaan voimakkampaz Vas-
tusuksen buipor ajoittuvat tustuksen huiput ajoittuval
lajoihin ilmoitho a keskusteluihin, joissa rodut törmaavat. Kyseessa on oikeas. taan suurt yhteiskumallinen vahhtokarkii.

- Viranomaiset civăt ole koskaan puattuneel NeckeEnsimandis aänet Tom Brinbert kuul ehkă 18 vuotta sitten, kun tehtaalla kävi yhdysvalałaisia victaita.
He kertoivat etta USA ssa mustat eivät voi suukotella
kertow ettia EU-maa Rans kassa on samankaltaisia pak kauksia. Kukaan ei puutu Tulevaisuuden pakkaukmeisesta silhuetfien stasuik kadasella. Paketista a a kansi kuvasta kaydäàn nevvoteluja valmistajan kanssa.
Vaikka Brunberg ci pal asta nimen ja pakkauksen kohtaa niin pian alkavat olia kasilla vimeiset hetkel Nee kecinsulukolle ja hamstraukselle.
Brunberg haluaa jäctä̆ iu evaisurdelle mahdolissu ko sailyy tehtaan omisak sessa. Voi olla, etta namina min himokuluttaja saa tule vasuudessakin erikoistilauk sesta huomiota herätuarnatta ja eri lähettäjänimellä yksi-
 ja pillossa athdasmieliseltà masimalta.
Toisaalta voi tapantu
niin. etta kovin riskjaltis pu sukin joutuu tulevaisuldess aktivistien hampaisisi

HEIKKI HAAPAVAARA


Kuluttagat kysy

Fazer ei paineissa, Pandan Pepestä ei skandaaleja - Fazerin makeiset Oy:láa on oma lakritsinsa jonka tuotemerkkină on tutuolo nen ilimisitahme.
Markkinointi- ja tuotantojontaja Markku Numminen korostaa, attā tuo hahmo ai ole neekeri, vaar yli 40 vuotta vanha tuofemorkki. Numminen suree Erunbergin puolesta, mutta korostaa, että Fazer ei ole luo pumassa omasta symbolistaan. Hanmo on olut kistoissa vain kerran, k Numminen korostaa, ettă eineoker
esintyy vain tuoteessa, joka likkuu kansanvalisimmilaín liameren laivoila. kymmenien viosien ikäinen Pepe-lakritsi. Se ei ole ollut linpasimella koskaan. Toimitusjohtaja Erkki Pellinen täh dentäa Pepen tuotemerkkiorninaisuutta Hân inmettelee. jos joku Pepestâ jotakin muta nakee.
della pahoilani Brunbergin vaikeuksisia ja Fazerin lakritsistakin kaydystả keskustolusta.

KAUPPALEATI 26.8 .1999

Millaisessa maailmassa syyttäjä asettuu syytetyn puolelle ja antaa ymmärtää, että "asiasta jutun nostanut" on alunperinkin väärässä? Kääntääkö sanoista puhuminen huomion pois jostakin merkittävämmästä, esimerkiksi siitä, kenellä on valta päästä haluamallaan tavalla luokittelemaan asioita tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin? Onko "neekeri" jäävuoren huippu, eivätkö toimittajat osaa, halua tai uskalla sukeltaa pintakuohujen alle?

Mielenkiintoinen yhteys nimittelykeskusteluun on jutuissa, joissa uutisoitiin makeistehtaan "luopuvan Neekerinsuukko-nimestä". Sanojen tavoin näissä jutuissa käsitellään nimiä, ikään kuin ne olisivat riippumattomia arvoista ja ympäröivästä todellisuudesta. Sanat ja nimet ovat jutuissa vain sanoja ja nimiä, eivät yhteisössä tehtäviä valintoja, eivät tekoja, joilla on välittömiä vaikutuksia yksilöiden elämässä.

Sekä Ilta-Sanomissa (27.8.99) että Kauppalehdessä (26.8.99) nimenmuutosta lähestytään kritiikittömästi yrityksen toimitusjohtajan sanomisia toistellen ja nimenvaihdoksen mahdollisia taloudellisia vaikutuksia korostaen. "Traditionaalisen" nimen vastustajista luodaan kuvaa häiriötekijänä, joka vaikeuttaa vapaata yrittäjyyttä ja kuluttajien mahdollisuutta "nautiskeluun". Vastustajia kutsutaan molemmissa jutuissa "aktivisteiksi", joiden "hampaisiin" voidaan joutua. Ilta-Sanomissa luodaan uhkakuvia puhumalla "terroritekojen pelosta" ja "öisistä terrori-iskuista". Kauppalehdessa puolestaan väitetään "kovan kuluttajapainostuksen ajaneen julmaan ratkaisuun". Jutussa puhutaan "rotu-
jen törmäyksestä", "neekereistä" ja "ei-neekereistä" ja annetaan näin selviönä rotujen olemassaolo ja vastakkainasettelun tarve.

## Uhanalainen kieli?

Yhtä myyvää kuin kielen tuotteistaminen pelkiksi sanoiksi ja nimiksi näyttää olevan kielen kuvaaminen uhanalaisena. Vuoden 1999 lehtijutuissa esitettiin tämän tästäkin arvioita siitä, milloin "tietotekniikka", milloin "uusmedia", milloin "sähköposti" ovat uhkia "suomen kielelle". Jutuissa oletetaan, että on olemassa jokin kaikille suomalaisille yhtenäinen kielimuoto, jota väijyvät monenlaiset vaarat ja jonka tulevaisuudesta on syytä olla huolissaan. Yleisesti "kielestä" kirjoittaminen jättää varjoonsa sen tosiasian, että suomi kuten mikä tahansa luonnollinen kieli, on jatkuvien muutosten ja vaihteluiden prosessi.

Esimerkiksi Pohjalaisessa (17.5.99) ja useissa muissa lehdissä julkaistiin STT:n toimittajan tekemä juttu, jossa todetaan "Internetin, sähköpostin ja gsm-viestien muovaavan suomea". Jutussa kieli kuvataan esinemäisenä massana, jota on mahdollista "muovata" ja "muokata". Erityisesti kirjoitettua kieltä väitetään uhkaavan "puhekielistymisen, välimerkkien suurpiirteisen käytön ja englannin kielen ilmaisujen hyö'yn". Lisäksi puhutaan "tyylilajien sekamelskasta" ja niiden "hallinnan rapautumisesta". Toisaalta suomesta maalataan kuvaa elävän olion kaltaisena toimijana, joka "pystyy nielaisemaan toisesta kielestä peräisin olevan sanaston" ja joka voi "köyhtyä" tai "rikastua". Kielestä puhumiseen ei tunnu löytyvän luontevaa omaa kieltä, ja tämä johtaa huvittavien ja keskenään ristiriitaistenkin vertauskuvien käyttöön.

Jutussa annetaan otsikkoa myöten selviöinä, että on olemassa paitsi jokin yhtenäinen "suomi" myös jokin yhtenäinen "kielenhuolto". "Kielenhuollon" odotetaan vastaavan "uuden viestintäteknologian asettamiin haasteisiin" ja tarttuvan kieltä uhkaaviin "ilmiöihin". Juttu luonnollistaa käsitystä, jonka mukaan on olemassa hyvää ja huonoa kieltä, ja kuvatekstissä pelkistetäänkin, että "tekstiviestit opettavat huonoa kielenkäyttöä".

## Aurinkoinen auktoriteetti?

Useimmissa kielijutuissa toimittaja vetoaa jonkinlaisiin auktoriteetteihin ja antaa kielitietämykselle kasvot. Kieliasioita kommentoivat kielentutkijat ja -huoltajat sekä äidinkielenopettajat, ja toisinaan siteerataan sanakirjoja. Auktoriteettien tehtävänä on jutuissa pyyhkiä pois uhkakuvia ja tyynnytellä kieles-
tä huolestumaan opetettuja lukijoita. Näin toimittajat pitävät yhtä aikaa vireillä sekä uhka- että uhantorjuntakeskustelua.

Tyypillinen uhka- ja torjuntateksti on Kotimaassa (6.8.99) julkaistun "Säilyykö suomen kieli?" -jutun kaltainen. Haastateltavana on korkein ajateltavissa oleva auktoriteetti, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja. Toimittajan esittämät kysymykset ovat tällaisia: "katoaako suomen kieli?", "miten kieli jaksaa?", "mitä äidinkielen vahvistamiseksi pitäisi tehdä?", "millaisia vaikutuksia Euroopan unionilla on suomen kielen asemaan?". Kysymykset kumpuavat ajattelusta, jonka mukaan kieli on hoivattava potilas tai puolustettava hyökkäysten kohde. Toimittaja etenee omien ennakokäsitystensä mukaisesti ja latelee uusia kysymyksiä aiempiin vastauksiin tarttumatta. Asiantuntijan esittämien poikkeavien käsitysten pohjalta ei synny keskustelua.

Mutta ei kieli ole kielijuttujen perusteella pelkästään vakava ja raskas asia. Kieli on myös kivaa ja kevyttä, lehdissä vakuutetaan. Ilosanomaa julistavat esimerkiksi ne Helsingin Sanomien (10.4.99) "Murteet ovat nyt muodissa" -uutisen kaltaiset jutut, joissa kielen ammattilaisetkin saavat heittäytyä hauskoiksi ja puhua "höräkästä immeisestä" tai "tosi hitaasta tyypistä". Kivaa ja kevyttä on sekin, kun Kotiliesi (2/99) kertoo hymyilevästä "sääkielen tutkijasta", joka on tarttunut kaikkia kiinnostavaan kysymykseen; mikä "maallikoille" on säätiedotuksissa "epäselvää". Varsinainen naminami alkaa, kun Helsingin Sanomien Nyt-liite (5/99) julistaa kauneuskilpailun ja pyytää kahtatoista "kielenkäytön ammattilaista" valitsemaan "suomen kielen kauneimman sanan". Hehän valitsevat, latelevat missimitallisia sanoja. Meidänhän on tapana vasta, kun kysytään. Eihän mediajulkisuudesta ole varaa kieltäytyä, eihän kieli ole koskaan liikaa esillä, ruskeanakaan.

