07. A nyelv mint jelrendszer

A jel valamilyen, érzékszerveinkkel felfogható (látható, hallható, tapintható, stb) jelenség, ami egy másik tehát önmagán túlmutató jelenségre utal. Két része van, jelölő és jelölt. A jelekkel foglalkozó tudomány a szemiotika.

A jel feépítése egy jelölőből (amit érzékelünk) és egy jelöltből (amire gondolunk, amit a jelőlő kifejez). A jelölt és a jelölő kapcsolata alapján különböző csoportok vanak.

* ikon, a jelölő és a jelölt közt hasonlóság van (közlekedési lámpa lépő alakja jelzi, hogy indulhatunk)
* index, a jelölő utal a jelöltre (a közlekedésben a nyíl mutatja a kötelező hladási irányt)
* szimbólum, a jelölő és a jelölt kapcsolata társadalmi megállapodáson alapul (piros lámpa)

A jelek eredetüket tekintve lehetnek természetesek (füst, tűz jel) vagy mesterségek (nyelvi jelek (egy szó vagy mondat például)).

**A nyelvi jel**

Nyelvi szintek:

* szöveg
* mondatok
* szószerkezetek / szintagmák
* szavak / lexémák
* szóelemek: szótő + toldalék / morfémák
* hangok: jelelemek / fonémák

A nyelv társadalmi jelenség, egy közösség alkotása, olyan társadalmilag elfogadott jel- és szabályrendszer amely alapja az egyes emberi beszédtevékenységnek. A nyelv mint jelrendszer elemek és szábályok együtteseként értelmezhető. Az elemek és szabályok szintekbe rendeződnek, minden szint csak alatta lévő szint elemiből építkezhet (hierarchikus).