Kommunikasie is die basis van alle menslike praktyke. Dit is belangrik en voordelig om kennis op te doen oor kommunikasie in praktyk, asook kommunikasie as wetenskap. In die volgende referaat sal die sewe metateoretiese tradisies genoem word, waarvan Fenomenologie as tradisie in diepte bespreek sal word. Tweedens sal daar gefokus word op ‘n teorie wat gebasseer is op die Fenomenologiese tradisie. Dit sal gevolg word deur die evaluering van ‘n goeie teorie volgens Littlejohn en Foss (2008:26-29). ‘n Samevatting sal die fundamentele uitgangspunte en hoof gedagtes van die referaat opsom

**Navorsingsvrae**

Kommunikasie is sentraal tot die mens se daaglikse bestaan. Dit gaan gepaard met dinge wat as van selfsprekend aanvaar word, soos sosiale interaksies, kulture, wêreldbeskouings en perspektiewe (Littlejohn & Foss, 2008:2). Kommunikasie kan bestudeer word deur verskeie fasette van navorsing, onder andere die verskeie metodes, paradigmas, teorië, en benaderings van kommunikasie. Hierdie fassette vorm deel van sosiale wetenskap navorsing (BRON)

Vóór daar na bogenoemde terme verwys kan word, is dit noodsaaklik om die definisie van die term ‘kommunikasie’ te bestudeer en weer te gee. Dit wil voorkom dat daar ‘n magdom definisies vir die term ‘kommunikasie’ is en dat die spesifieke definisies buigbaar en aanpasbaar is vir die spesifieke navorsingsvrae wat daar gestel word (Littlejohn & Foss, 2008:5). Burns *et al.* (2003:186) haal Sherato en Yell aan, wat kommunukasie definieër as:

*“..the practice of producing and negotiating meanings, a practice which always takes place under specific social, cultural and political condi- tions.”*

(NOG ‘N DEFINISIE)

Die algemene opinie wat duidelik is uit al die bestudeerde definisies van kommunikasie, is dat kommunikasie ‘n brieë veld is, en dat ‘n enkele definisie waarskynlik nie gaan voldoen aan die omskrywing van die volle spektrum kommunikasie fasette nie.

Daar kan dan gevra word hoe hierdie definisies tot stand gekom het. Kommunikasie definisies is geformuleer, ontwikkel en verbeter deur teoretikuste na aanleiding van wetenskaplike sosiale navorsing. Bestaande teorieë en empiriese navorsing het gelei na die opbouing van kennis, wat op sy beurt gesorg vir die definieëring van kommunikasie. Aangesien die definieëring van ‘kommunikasie’ afgehandel is, kan die fokus verskuif word na die aard van wetenskaplike kennis en die wetenskaplike kommunikasie navorsingsveld.

Wetenskalike kennis is ‘n inherente begeerte van die mens. Die mens

Daar kan klem geplaas word op die belangrikheid van sekere metawetenskaplike refleksies wat sekere metateoretiese tradisies en paradigmas geproduseer het naamlik, Positivisme, Fenomenologie en die Kritiese tradisie (Babbie & Mouton, 2015:20.28,33).

Metateorie kan omskryf word as

1. **FENOMENOLOGIESE METATEORETIESE TRADISIE**

Die Fenomenologiese tradisie kan uitgeken word as ‘n tradisie wat gebasseer is op die feit dat werklikheid kern tot die mens se bewussyn staan . Waar positivisme die korrelasie tussen natuurwetenskap en die sosiale wetenskappe probeer uitwys, beklemtoon Femonologie juis die verskil tussen die twee (Babbie & Mouton, 2015:28).

Fenomenologie het sy ontstaan verkry as gevolg van die kretiek teen positivisme en die oortuiging dat sosiale wetenskap en die menslike bestaan, direk verband hou met die natuurlike wetenskappe. Na aanleiding van die eerste wêreld oorlog (1914 – 1918) wat die samelewing gedisintegreer het, was daar filosowe wat

**2. PEARCE & CROHAN SE GEKOÖRDINEERDE BESTUUR VAN BETEKENIS TEORIE**

**2.1**

1. **EVALUERING VAN DIE TEORIE**

Die evaluering van die gekoördineerde bestuur van betekenis kan volgens Littlejohn en Foss (2008: 26-28) gedoen word.

**3.1**

**4. SAMEVATTING**