08. Anyanyelvünk rétegződése

## A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása

* **Nyelvközösségek**: Azonos nyelvváltozatot beszélő csoportok.
* Befolyásolhatják:
  + Földrajzi/társadalmi hovatartozás
  + Foglalkozás
  + Életkor
  + Stb.
* A nyelvváltozatok többnyire szókészletükben térnek el a köznyelvtől
* Egy ember tagja lehet több nyelvi közösségnek is
  + Például egy diák az iskolában használhatja az irodalmi nyelvet, a hobbinyelvet és a szaknyelvet is
  + A nyelvváltozatok közötti váltást **kódváltás**nak nevezzük.
* A reformkorban jött létre az egységes **nemzeti nyelv**
  + Igényes változata a **köznyelv**
  + Írásbeli alkalmazása az **irodalmi nyelv**
    - Ezt a nyelvi használatot nevezik **nyelvi sztenderd**nek
  + A nemzeti nyelv szókíncsét a különböző szótárak, nyelvtani szabályrendszerét a különböző nyelvtanok, szabályzatok tartalmazzák
* **Szleng**: Az alacsonyabb rendű köznyelv, a bizalmas társalgási stílus.
  + Jellemzője a nyelvi klisék elleni lázadás, a képszerűség és az értékek megkérdőjelezése
* A köznyelv nyelvjárási színezetű területi változata a **regionális köznyelv**, a művelt vidéki értelmiség nyelvhasználata, amely úgy igazodik a sztenderdhez, hogy közben megtartja az adott nyelvjárás árnyalatait
* A nyelvváltozatokat vizsgáljuk
  + Vízszintes, területi tagolódás és
  + Függőleges, társadalmi tagozódás szerint

## A köznyelv jellemzői, használati területe

* A köznyelv a nemzeti nyelv beszélt változata, az igényesebb nyelvi érintkezés eszköze
* Az egész nyelvterületen egységes és normatív nyelvváltozat
* A nyelvi normát, melyet a társadalmi megegyezés alakított ki, a nyelv használatának társadalmilag érvényes, helyesnek elismert szabályai, irányelvei, szokásai adják.
* A regionális köznyelv átmenet a köznyelv és a tájnyelv között, a társadalmi mobilitás termelte ki (tanyák felszámolása, falusi lakosság városba áramlása)
* A köznyelv választékos formájától a regionális köznyelvet az különbözteti meg, hogy kis mértékben színezik a tájnyelvi elemek, pl. kiejtés, nyelvjárási szavak.

## A köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és a rétegnyelvek

* A nyelv függőleges tagozódása az iskolai végzettség, a foglalkozás, a kortárscsoprtok, a szabadidős tevékenységek stvb. alapján jön létre
  + Ezeket **szocioelektusok**nak nevezzük: csoportnyelvek, szaknyelvek, korosztályi és rétegnyelvek
    - A szaknyelveknek külön **szakszókincse** (terminológiája) van
      * Gyakori az idegen szavak átvétele
      * A szaknyelvek közé soroljuk a **hobbinyelveket** is
    - **Korosztályi** vagy rétegynelvek az ifjúsági vagy diáknyelv, gyermeknyelv, katonanyelv.
      * Az ifjúsági nyelv értékei a játékossága, humora, szemléletessége, ötletes szóalkotásai
    - Az elkülönülés szándékával jött létre a **tolvajnyelv**, vagy **argó**.
      * Sok ennük az idegen eredetű szó
      * Elemei folyamatosan áramlanak a köznyelvbe, szlengbe
* Minden embernek megvan a maga jellemző nyelvhasználata, szavajárása (idiolektus)

## A nyelvjárások és a nyelvi norma

* A vízszintes tagolódásnak köszönhetők a nyelvjárások (dialektusok). A köznyelvtől elsősorban a szókincsükben ls hangtanukban térnek el, nyelvtanukban csak nagyon kevéssé
* A **nyelvjárási** **szavak**nak a köznyelvi megfelelőjük alapján több változatuk van:
  + **Alaki tájszók** – csak a kiejtésükben térnek el a köznyelvi alaktól
  + **Valódi tájszók** – A köznyelvben levő dolgot, fogalmat a népnyelv más, egyedi hangsorral jelöli
  + **Jelentésbeli tájszók** – Megvannak a köznyelvben, de eltérő a jelentésük
* Nyolc nyelvjárástípust különböztetünk meg:
  + Nyugati, dunántúli, palóc, tiszai, észak-keleti, mezőségi, székely-csángó