**A nyelvújítás lényege és jelentősége**

**Háttere:**

A magyar reformkor egyik fő kérdése volt. Vezéralakja a folyamatnak Kazinczy Ferenc volt. A másik fontos szereplőjének Széchenyi mondható, aki támogatásával jött létre egy a magyar nyelv ügyét támogató akadémia azaz az MTA (Magyar Tudományos Akadémia)

**A nyelvújítás** a nyelv életébe való mesterséges beavatkozás. Magyarországon a XVIII.század végén kezdődött egy nyelvújító mozgalom, és kb. 1820-ig tartott.

okai:

* a magyar nyelv szegényes, a szakterminusokat német vagy latin szavakkal lehet csak mondani (jog, államigazgatás, tudomány és egyház nyelve a latin)
* nincs egységes helyesírási rendszer
* nincs egységes magyar köznyelv, hanem nyelvjárások sokasága
* a mozgalom a függetlenedési harcba is illeszkedik: a nyelvi függetlenség az első lépés a nemzeti függetlenedés felé

országos méretű mozgalom indul a XVIII. század második felétől, az írók, költők, tudósok közül sokan a nyelvújítás mellé állnak, vezetője Kazinczy. Cél: az idegen szavakat magyarral helyettesíteni

**Tartalma:**

**elavult szavak felújítása**: hon, hős, aggastyán…

**tájszók bevonása a köznyelvbe**: betyár, bojtár, burgonya…

**idegen szavak magyarítása:** pillér, bálna. Ezek néha életképtelennek bizonyultak,

pl.: Kappanhágó (Koppenhága)

**szóképzés:** andalog, szíveskedik, érzelem stb. Új képzőket is gyártottak: pl. bohóc, cukrászda

**szóösszetétel:** főnév, helyesírás, hullócsillag…

**egyéb ritkább módok:**

**szeszélyes összetétel:** egyén, jelmez

**szóelvonás**: szomjas 🡪 szomj, napkelet 🡪 kelet

**szócsonkítás**: gyárt 🡪 gyár; gépely 🡪 gép

**szóösszevonás**: cső + orr 🡪 csőr…

**A nyelvújítás jelentősége:**

**haszna**: Nyelvünk gazdagodott, finomodott, árnyaltabbá vált. Alkalmassá vált az irodalom és a tudományok ápolására.

**kára**: Nyelvünk fölhígult, a nyelvújítás előtt velősebb volt. Egyúttal nyelvünk elszigetelődött, világszerte csak nagyon kevesen beszélik anyanyelvünket. Irodalmunk is többnyire ismeretlen marad a külországokban.