**Morfémák**

**I. Nyelvi szintek**

A nyelvi szintek nincsenek elszigetelve egymástól. A köztük lévő szoros kapcsolat jelzi, hogy az alsóbb szintek elemei nagyobb egységeket építenek föl, illetőleg a felsőbb szint elemei kisebb egységekből állnak.

**A nyelv szintjei (sorrendben):** fonéma, morféma, lexéma, szintagma, mondat szöveg

**1, fonéma:** A fonéma a nyelvtudomány eszközeivel tovább már nem bontható egység, amelynek felismerhető formája van, de jelentés nem tartozik hozzá. Általában egy betű vagy hang.

**2, morféma:** A morféma vagy szóelem nyelvünknek az a legkisebb egysége, amelynek már önálló jelentése van, nyelvi jelnek is nevezik. Egy részüknek fogalmi jelentése van (piros, kutya, az, annyi) mások csak viszonyjelentést hordoznak (-k, -é, -dik)

**3. lexéma (szótári szó)**: Fogalmi jelentés jellemzi, amelyet a tőmorféma hordoz. Ezek a tőmorfémák beletartoznak valamilyen jelentésmezőbe, amelyeknek érintkezése teszi aztán lehetővé a szavak egymáshoz való kapcsolódását.

**4, szintagma (szószerkezet):** Két valódi szó szintaktikai (mondattani) kapcsolatát jelenti. A szintaktikai megjelölés utal arra, hogy a szavak a felsőbb nyelvi egységben, a mondatban kapcsolatba kerülnek egymással, s köztük egyfajta szoros viszony alakul ki.

**5, Mondatok:** A beszélt nyelvben bármilyen nyelvi egység betöltheti mondat szerepét, ha a beszélő a mondanivalója szempontjából a nyelvi egységet viszonylagosan önállónak, a beszédfolyamat egységének, információs egységének tartja vagy érzi.

**II. Morfémák csoportosítása**

1, Hangalak szerint

testes:

testetlen (zéró morféma):

2, Funkció szerint

3, Önállóság szerint

szabad:

kötött:

III. Toldalékolás