**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)

**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.