**12.Alaktan és szótan (TÉTEL)**

*A szóelemek – Morfémák:*

A legkisebb jelentéssel bíró egysége a nyelvnek.

2 nagy csoportra osztjuk őket:

1. Szótövek
2. Toldalékok
3. Szótövek:
* Önálló jelentésük van
* Alaki sajátosságaik szerint lehetnek:
* egy alakúak, ha nem változik a szótő a toldalék előtt Pl. lány
* több alakúak, amelyek a toldalékok hatására megváltoznak pl. kéz -> kezet
* Szófajuk szerint lehetnek, igetövek és névszótövek
1. Toldalékok:
* Nincs önálló jelentésük
* Nem állnak szabadon, csak szótövekkel
* Vannak egy alakú toldalékok pl. t -> tárgyrag
* És több alakú toldalékok pl. val, vel -> hangrend szerint
* A magyar nyelvben a legtöbb toldalék a szótő után áll, vagyis szuffixum, kivétel a melléknév felső és túlzó foka, vagyis a „leg” és a „leges leg”, mert ezek a szótő előtt állnak, vagyis prefixumok.

A toldalékok fajtái:

1. A képző: Gyakran megváltoztatja a szó szófaját, de a jelentést mindig. Pl. épít 🡪 „ész” képző főnevet képez -> építész. Bármennyi lehet egy szóban, csak a jelentés szab határt. Közvetlenül a szótő után áll, hiányát üreg halmazzal jelöljük.
2. A jel: A képző után következik, bármennyi lehet egy szóban. Nem változtatja meg a szófajt és a jelentést, csak kicsit árnyalja azt. Pl. szép 🡪 szebb
3. A rag: A jel után áll. Mondatba illeszti a szavakat.

 Csak egy lehet egy szóban.

A szóelemek keresésének menete:

* A szótő leválasztása / vonallal
* Eldöntjük, hogy 1 v több alakú ige vagy névszótő-e. (mitcsinál? igére kérdezünk rá)
* Leválasztjuk a toldalékokat. A hiányzó toldalékokat üres halmazzal jelöljük.
* A végén leírjuk, hogy hány szótő, képző, jel, rag van a szótagban.

*A szófajok – Lexémák*

Alaki sajátosságai és mondatban elfoglalt szerepük szerint a szófajokat 3 nagy csoportra osztjuk.

1. Alapszófajok
2. Viszonyszók
3. Mondatszó
4. Alapszófajok: Toldalékolhatók és mindig mondatrész szerepét töltik be, a mondatokban önálló jelentésük van.
5. Ige: Cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj.

Az ige fajtái:

1. Cselekvő alany szerint:

a, Cselekvő alany 🡪 képzője nincs k pl. ír

b, Műveltető ige 🡪 amikor az alany mással végezteti a cselekvést, képzői -> at, et, tat, tet, (irat, etet, itat)

c, Szenvedő ige 🡪 régies igeforma, csak ritkán használjuk, képzői->atik, etik, tatik, tetik, (közhírré tétetik, irattatik)

d, Visszaható ige 🡪 az alany végzi a cselekvést és az rá is hat, képzője sok van pl. kodik, kedik, ködik, kozik, kezik, közik, (fésülködik, mosakodik, íródik)

e, ható ige🡪 a cselekvés lehetőségét fejezi ki, k-> hat, het, (írhat, ehet)

1. A cselekvés minősége szerint:

a, Folyamatos ige🡪 képzője nincs k

b, Mozzanatos ige🡪 a cselekvés egyetlen másodpercig tart és nem lehet minden ige mozzanatos, képzője -> n (röppen)

c, Gyakorító ige🡪 az alany időnként végzi és néha nem a cselekményt, képzői -> gat, get, (irogat)

1. Igemódok:

a, Kijelentő mód 🡪 jele nincs j

b, Felszólító mód🡪 jele a „j”, de hasonul (edz->eddz)

c, Feltételes mód🡪 jele a na, ne, ná, né, (írna)

1. Igeidők:

a, Jelen🡪 jele nincs

b, Múlt🡪 jele „t” – „tt” (ha msh-val ér véget az ige „t”, ha mgh-val akkor „tt”)

c, Jövő🡪 képezzük a „fog” segédigével és a „ni” főnévi igenév képzővel.

1. Igeragozás:

Magyar nyelvben 3 igeragozásunk létezik:

a, Alanyi vagy határozatlan ragozás🡪 pl. olvasok egy könyvet

b, Határozott vagy tárgyas ragozás🡪 pl. olvasom a könyvet

c, Ikes ragozás🡪 azokat nevezzük ikes igéknek, amelyek E/3-ben „ik” végződést kapnak. (alszik, eszik, stb..)

Helyes ragozás -> eszem, eszik, iszom, iszol, iszik

II. Főnév: (Ki? Mi? + ragok)

2 nagy csoportjuk van:

1. Köznevek:

a, Egyedi név🡪 pad

b, Gyűjtőnév🡪 több ugyan olyan tulajdonsággal rendelkező dolgot egyesít, de nem többes számú főnév pl. erdő -> erdő+fák

c, Anyagnév🡪 bármilyen kicsi egységre bontjuk, megóvja az anyag tulajdonságait pl. víz, cukor, só stb…

1. Tulajdonnevek:

a, Személynevek, becenevek🡪 Tamás-Tomi, Kinga-Kingus

b, Állatnevek🡪Néró

c, Intézménynevek🡪 Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola

d, Földrajzi nevek🡪 Atlanti-óceán, Béke utca, Kálmáncsa,

e, Márkanevek🡪 Opel, Persil, Lenor, Samsung

1. Melléknév: (Milyen?)

Fokozható, az alapfoknak jele nincs

 a középfoknak „bb” a jele

 a felsőfoknak „leg”, „bb” a jele

 a túlzófoknak „legesleg”, „bb” a jele

1. Számnév:
2. Tőszámnév🡪 képzője nincs pl. 1, 2, 3 stb..
3. Sorszámnév🡪 képzője „dik” (kivétel az első), második 2.
4. Törtszámnév🡪 képzője a „d” pl. harma, negyed, stb…

főnév+melléknév+számnév=névszók

1. Névmás:

Főnevet, számnevet, melléknevet helyettesítő szók.

Fajtái:

* Személyes névmás 🡪 én, te, ő, mi, ti, ők

ragokból képezett személyes névmások🡪 tőlem, nekem, rólam

* Birtokos névmás 🡪 enyém, tiéd, övék, stb
* Visszaható névmás 🡪 magam, magad, stb
* Kölcsönös névmás 🡪 egy db van ez az „egymás”
* Mutató névmás 🡪 ez, az, emez, amaz,
* Kérdő névmás 🡪 ki? mi? mikor? hogyan? stb
* Vonatkoztató névmás 🡪 a+kérdő névmás pl. aki, amikor
* Határozatlan névmás 🡪 vala+kérdő névmás pl. valamikor, valaki
* Általános névmások 🡪
* se, sem + kérdő névmás pl. semmi, semerre,
* né+kérdő névmás pl. néhol,
* minden+ kérdő névmás pl. mindenkor,
* bár+kérdő névmás pl. bárki,
* akár+kérdő névmás pl. akárki, akárhol
1. Határozószó:

Meghatározza a cselekvésnek helyét, idejét, állapotát.

Pl. reggel, elől általában, kissé

1. Igenevek:

Átmeneti szófajoknak nevezzük őket, mert megőrizték igei tulajdonságaikat is.

Fajtái:

1. Főnévi igenév: képzője a „ni” pl. enni kell -> ragozható -> ennem kell stb
2. Melléknévi igenév: igei tulajdonsága a 3 idejűség.

a, Múlt idő: befejezett képzői „t” „tt” (a milyen kérdésre válaszol pl olvasott ember)

b, Jelen idejű v folyamatos: képzője „ó” „ő” (pl. olvasó ember)

c, Jövő idejű, vagyis a beálló cselekvés: képzői „andó” „endő”

(pl. beavatandó, leírandó)

1. Határozói igenév: képzője va, ve, ván, vén, (pl. olvasva a könyvet, olvasván a könyvet
2. Viszonyszók: Nincs önálló jelentésük. Egy alapszófajjal együtt válnak értelmessé. Soha nem tölthetik be mondatrész szerepét!
3. Névelő: Névszó előtt áll, magyar nyelvben 3 névelő létezik.

2 határozott az „a” „az” és 1 határozatlan az „egy”

1. Névutó: Névszó után áll, ragként viselkedik. Pl. után, előtt, mögött.
2. Igekötő: Az igéhez kapcsolódik, befejezetté teszi a cselekvést.

Ha az ige előtt áll egybeírjuk az igével, ha utána, akkor külön, és ha még egy szó, közbe ékelődik, akkor mindent külön.

Igekötő -> össze, vissza, le, fel, ki, be.

1. Kötőszó: Összekapcsol szavakat, mondatokat, tagmondatokat.

Pl. és, vagy, de, viszont.

1. Szó értékű mondatszó: Akár teljes értékű mondattá is válhat.

Pl. igen, nem, talán stb…

1. Mondatértékű mondatszók: Mindig önálló tagmondatok. (Vesszővel határoljuk)
2. Indulatszók: jaj, pszt
3. Állatterelő szó: sicc, nee
4. Módosító szó: igen, nem, de
5. Állandósult szókapcsolatok: köszönések pl. szia