**Nyelvi jelrendszer**

Def: jelek és jelhasználati szabályok

Jelölő, jelölt

* Szimbolikus
* Ikon

Legegyetemesebb jelrendszer:

* Közösség hozta létre
* Mindenki a tagja
* Bárki tanulhatja

Legjobb, legpontosabb

* Külső
* Belső tulajdonság kifejezésére

Használt

* Nyelv
* Beszéd

Language/Nyelvezet

|  |  |
| --- | --- |
| Langue/Nyelv | Parole/Beszéd |
| Felhasználható jelek és szabályok  ≈lehetőségek | Felhasznált jelek és szabályok  ≈felhasznált lehetőségek |
| Közösség által létrehozott  Hagyományok elvont rendszere | Nyelv   * Konkrét * Egyedi megvalósulása * Aktuális |

Szinteződés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Önálló jelentés | Használat | Jel | Egyébb |
| Fonéma/Hang | ✕ | ✕ | ✕ | Jelentés megkülönböztető szerep |
| Morféma  /Szóelem | ✓ vagy Viszony jelentés | ✓ vagy ✕ | ✓ | Legkisebb nyelvi jel  Nyelvi egység  Jel építő eleme |
| Lexéma  /Szó | ✓ | ✓ | Egyszerű vagy Összetett | Beszéd egység is lehet |
| Szintagma  /Szószerkezet | ✓ | ✓ | Öszetett | * + Alanyi, állítmányi   + Alá-, mellérendelő |
| Mondat | ✓ | ✓ | Öszetett | Beszéd egység  Szöveg láncszemnyi egysége |
| Szöveg | ✓ | ✓ | Öszetett | Nyelvi egység  Beszéd egység  Összefüggő mondat |

**Fonéma**

Legkisebb egység

Nem önálló

Jelentés ✕

Jelek építő eleme

Általános érvényű tulajdonság

* Jellemezhető
* Leírható

Tagjai: |abc \ {ly,q,w,x,y}| = 39

Beszéd

* Szöveg
  + Alkalmi, egyedi szintezet?
  + Fonéma tulajdonsága?
* Beszédfolyamat egysége
* Száma: ∞
* Írás a beszéd rajzos, grafikus rögzítése
* Hang 🡪 betű (40db)

Betűjegy: 1,2,3

Mgh: mellékjel (Ö,Ó,Ő)

Msh: kettőzés (1 betűjegy)

Betűrend: az abc betűinek sorrendje

Fonetika/Hangtan

* Beszédhangok képzése
* Hangrendszer vizsgálata
* Hangok jelekké szerveződésének módjai

Hang útja

1. Forrás
2. Közvetítő közeg
3. Felfogó szerv

Hang keletkezése

* Hang adás
* Hang árnyalása, módja

Betűrendbe sorolás

1. Abc sorrendje

* Ccs = cs + cs
* Í = i (kivéve ha ezen kívül egyezik)
* ~~Szóhatár~~
* Régies nevek: ew = e + w
* Idegen kapcsolatok: oe = o + e
* Mellékjeles szó: ä = a (kivéve ha ezen kívül egyezik)
* Lexikon, enciklopédia: í = i, ä = a

Hang útja

1. Tüdő
2. Légcső
3. Gégefő

* Hangszalagok
* Garatüreg
* Ínyvitorla

1. Orrüreg
2. Szájüreg

* Nyelv
* Ajkak
* Fogak
* Szájpadlás

Hangok csoportosítása

* Msh
* Mgh

Hangforrás

* Hangadás: beszélőszervek gégefőtől
* Hangárnyalás, -mód: orrüreg, szájüreg

Hangképzés művelete (gégefő – hangszalagok állása)

* 0°/Zárállás
  + Akadály 🡪 rezegtetés 🡪 zönge (zenei hang)
  + Szájüreg
    - Ø akadály 🡪 min módosító szerep 🡪 Mgh
    - Akadály/Zörej 🡪 Msh Zöngéses
* 10°/Résállás
  + Surlódás 🡪 H
* 30°/Nyitottállás
  + Ø akadály
  + Szájüreg
    - Akadály/Zörej 🡪 Msh Zöngétlen

**Mgh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veláris | | Palatális | |
| Illabiális | Labiális | Illabiális | Labiális |
| Felső |  | u, ú | i, í | ü, ű |
| Középső |  | o, ó | é | ö, ő |
| Alsó |  | a | e |  |
| Legalsó | á |  |  |  |

Kiejtés időtartama

* Rövid
* Hosszú

Ajkak mozgása, helyzete

* Labiális/Ajakkerekítéses: a, o,ó,ö,ő, u,ú,ü,ű
* Illabiális/Ajakréses: e,é, i,í, á

Nyelv mozgása

* Vízszintes
  + Palatális/Elöl képzett/Magas mgh: teniszütő
  + Veláris/Hátul kép/Mély mgh: autó
* Függőleges
  + Felső: u,ú,ü,ű, i,í
  + Középső: o,ó,ö,ő, é nyelvállás
  + Alsó: e,a
  + Legalsó: á

Törvények

* Mgh harmónia/Hangrend törvény (h.r.sz.i)
  + Palatális
  + Veláris
  + Vegyes
* Illeszkedés törvénye (toldalék)
  + 1 alakú
    - -kor, -ig
    - Ø illeszkedés
  + 2 alakú
    - -val, -vel (veláris, palatális)
    - -ban, -ben
    - Hangrend szerinti illeszkedés (vegyes 🡪 veláris)
  + 3 alakú
    - -hoz, -hez, -höz (veláris, palatális: illabiális, palatális: labiális)
    - -on, -en, -ön
    - Hangrend és ajakműködés szerint illeszkedés
* Hiátus (kihagyás) törvénye: 2 mgh együtt 🡪 ejtett J (tea [teja])

**Msh**

Betűjegyek száma: 1,2,3

Időtartam:

* Rövid
* Hosszú

Hangszalagok helyzete

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zöngés | B | D | G | M | N | Ny | V | Z | Zs | I | J=Ly |  | Dz | Dzs | Gy | R |
| Zöngétlen | P | T | K |  | | | F | Sz | S |  | | H | C | Cs | Ty |  |

Akadály helye

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zár | | Orr | Rés | | Zár-rés | | Oldalsó | Pergő |
|  | Zgtl. | Zg. | Zg. | Zgtl. | Zg. | Zgtl. | Zg. | Zg. | Zg. |
| Ajak | P | B | M |  |  |  |  |  |  |
| Ajak-fog |  |  |  | F | V |  |  |  |  |
| Fog | T | D | N | Sz | Z | C | Dz | L | R |
| Fog-íny |  |  |  | S | Zs | cs | Dzs |  |  |
| Íny | Ty | Gy | Ny |  | J/Ly |  |  |  |  |
| Íny-nyelvcsap | K | G |  |  |  |  |  |  |  |
| Gége |  |  |  | H |  |  |  |  |  |

* Ajak: b,p, m
* Ajak-fog: v,f
* Fog: n, d,t, dz,c, l,r, z,sz
* Fog-íny: dzs,cs, zs,s
* Íny: ty,gy, ny,j
* Íny-nyelvcsap: g,k
* Gége: h

Képzés módja

* Zárhang: b,p, d,t, ty,gy, k,g
* Orrhang: m,n,ny
* Réshang: v,f, sz,z zs,s, j, h
* Zár-rés hang: dzs,cs, dz,c
* Oldalsó: l
* Pergőhang: r

Törvények

* 2+ több találkozásánál egyik megváltozik
  + Mennyiségi
    - Msh rövidülés [othon]
    - Msh kiesés [monta]
  + Minőségi
    - Összeolvadás [külgy]
    - Hasonulás
      * Teljes [azval]
      * Részleges
        + Képzés helye szerint [szímpad]
        + Zöngésség szerint (z.sz.r.h)

Zöngésedés [vazsban]

Zöngétlenné válás [hetytető]

* Helyesírási
  + Írásban jelölt: kiejtés elve lélek+zik 🡪 [lélegzik]
  + Írásban nem jelölt: szóelemzés elve anyja 🡪 [anynya]
* ( Msh megnyúlása [szallag] )

**Elemzés**

Kiejtés időtartama

* Szótő
* Toldalék

Toldalék alakjai, annak száma

Mgh törvény Összes toldaléknál

Msh törvények

* +Jelölt vagy Jelöletlen