**12. A mondat szintagmatikus szerkezete**

A **mondat** általában **nem egyszerűen szavakból**, **hanem szavak kapcsolataiból** épül fel. **Ezeket a szókapcsolatokat** a nyelvtudományban **szintagmának nevezik**. A **mondat megszerkesztettségén** nyelvtani **szabályok szerinti szerveződést** értjük. A **mondatrész** szófaji és alaki sajátosságok alapján **alany, állítmány, tárgy, határozó és jelző lehet**, ezek **egymással grammatikai** vagy **logikai kapcsolatban** állnak, **ez a szószerkezet (szintagma).**

A **szintagmák** a két mondatrész viszonya szerint **hozzárendelő**, **alárendelő** vagy **mellérendelő** fajtájúak. A **hozzárendelő szintagma** tagjai, az ***alany és az állítmány egyenrangú***, a ***mondat központi magját alkotják***. **Az alany és az állítmány kölcsönösen feltételezi egymást**. A **további mondatrészekkel bővített** alanyt és állítmány **szerkezetes alanynak és állítmánynak** nevezzük.

Az **alárendelő szószerkezet** tagjai között grammatikai, **alá-fölé rendelt kapcsolat** van, ***egymástól való mondatrészi függés*** jellemzi őket. A **fölérendelt taggal kérdezünk a bővítményre**. **A válasz megadja az alárendelt vagy a meghatározó tagot, ami bővíti alaptagot.** Az alárendelő szerkezetet **a meghatározó tagról nevezzük el.**

**Mellérendelő szintagmák** **a halmozott mondatrészek közötti logikai viszony**. A mellérendelő szintagmák ***azonos szinten állnak***, ***hasonló szófaji és alaki viselkedésük***, gyakran ***egymás szinonimái vagy ellentétes*** értelmű párjai. ***A mellérendelő szintagmákat csoportosíthatjuk***: **kapcsolatos** *(O--O, pl. lát-hall [lát is és hall is])*, **ellentétes** *(O 🡨 🡪 O, pl. pihenni, nem dolgozni)*, **választó** (*O~O, pl. élve vagy halva)*, **következtető** *(O 🡪 O, pl. gyorsan, tehát loholva)* és **magyarázó** *(O 🡨 O, loholva, mert gyorsan)*. Ezeket **kötőszavairól** *(és, de, hát, mert, vagy),* **páros kötőszavairól** *(nemcsak, vagy-vagy, hanem)* lehet felismerni a mondatokban. **A** **mondatok fő részei, az alany vagy az állítmány is lehet halmozott, és állhat egymással mellérendelő viszonyban.**

A **mondatban levő szavak** – **a ragok, jelek, és bizonyos szórendi kötöttség miatt** – **különböző kapcsolatban** vannak egymással. A **szavak mondatbeli viszonyai** szorosan **összefüggnek** azzal is, hogy a **mondatnak mely szintjén helyezkednek el.** A **mondatnak két fő szintje van**, melyek között kapcsolat van: **1. szint:** **az állítmány** és **az alany**, valamint a hozzájuk **kapcsolódó bővítmények**. Itt **a szórend** a mondatban **kötött.** **2. szint:** Ide **az állítmányhoz** **és a hozzá kapcsolódó alanyhoz tartozó bővítmények** tartoznak. A **szórend** itt is **kötött**. Az **ez alatti szintekbe** az alany és az állítmány bővítményeinek bővítményei és azoknak is a bővítményei tartoznak.