A nyelv mint jelrendszer

I. A jelek funkciója, fogalma

* segítenek eligazodni a világban
* általuk értelmezzük a körülöttünk lévő jelenségeket
* a többletjelentést a jelek észlelői társítják a képhez, hangsorhoz

jelölő (érzékszervvel felfogható valóságdarab) + jelölt (amire utal) = JEL

piros szín + közlekedésben: Állj meg! = a piros szín jelként funkcionál, amint fékezel

II. Csoportosítás

1.) eredet szerint

* természetes
* ezeknek az értelmezése tapasztalat alapján történik
* ok-okozati összefüggéseket fedezünk föl a jeleségek között

Pl.: forró homlok = láz , sötét felhő = eső

Az anya, amikor ráteszi a gyereke homlokára a kezét, akkor nem feltétlen azt mondja, hogy „Forró a homlokod.”, hanem azt, hogy ”Lázas vagy, megyünk az orvoshoz.”

* mesterséges
  + egy közösség által elfogadott jelrendszer
  + el kell sajátítani, hogy ezek által tudjunk kommunikálni

Pl.: KRESZ, anyanyelvünk

2.) jelölt és jelölő viszonya

- ikon: hasonlóság alapján

pl.: hangutánzó szavak (zümmögés, kukorékol), időjárás-jelentés képei, álló emberke a lámpán

- index: ok-okozati viszony, következtetés

pl.: füst = tűz, villám = vihar

- szimbólum: megegyezés alapján jön létre a jelentés

pl.: meggy (hangsor) = bordó színű, mogyoró méretű, bogyós gyümölcs (jelentése)

III. A hangalak és jelentés (H: hangalak, J: jelentés)

1.) Egyjelentésű szavak

H – J : csak egyetlen jelentést idéz föl

törülköző, radiátor, fenyőfa

2.) Többjelentésű szavak

J 1 egy hangalakhoz több jelenés kapcsolódik, melyek összefüggésben vannak egymással

H

J 2

pl.: levél, szem, körte, toll

3.) Azonos alakú szavak

J 1 egy hangalakhoz több jelenés kapcsolódik, de a jelentések között nincs összefüggés

H

J 2

pl.: vár, hat, nyúl, ír, fánk, ég, ár

4.) Rokon értelmű szavak (szinonima)

H 1

J különböző hangalakhoz hasonló jelentés társul

H 2

pl.: kutya-eb, kerékpár-bicikli, év-esztendő

5.) Hasonló alakú szavak

a)

H – J hasonló hangsorhoz eltérő jelentés társul

H – J

pl.: egyelőre – egyenlőre, helység – helyiség, gondtalan – gondatlan, fáradság – fáradtság

b)

H hasonló hangsorhoz azonos jelentés társul

J

H

pl.: fenn – fönn, szeg – szög, veder – vödör, seper – söpör

6.) Ellentétes jelentésű szavak

- két szó jelentése alapján szembeállítható egymással

pl.: nyer – veszít, derűs – borús, apály – dagály

7.) Hangutánzó szavak

- különböző eredetű és természetű hangok imitálása

pl.: dübög, zümmög, csiripel, cuppog, zizeg, kattog, nyávog

8.) Hangulatfestő szavak

- mozgást, cselekvést, tulajdonságokat (azok milyenségét) érzékeltet

pl.: cammog, libben, lomha, sompolyog, incifinci, hebehurgya, tutyimutyi