**6.A nyelvújítás (TÉTEL)**

* A felvilágosodás korában (1772-ben) Bessenyei György veti fel elsőként a nyelvújítás szükségességét, hiszen a magyar nyelv nem volt alkalmas a művelt társalgásra és a tudományos gondolkodásra, ezért a német és latin szavakkal helyettesítették a hiányzó magyar kifejezéseket.
* A nyelvújítás támogatóit neológusoknak, az ellenzőit ortológusoknak nevezzük,

köztük komoly vita alakult ki:

* 1811-ben jelenik meg Kazinczy Ferenc „Tövisek és virágok” című epigramma gyűjteménye.
* Kazinczy Ferenc a nyelvújítási vita vezéralakja.
* Az ortológusok válaszként megírják a „Mondolat” című művüket -> állításuk szerint a nyelvújításnak köszönhetően szótárra lesz szükség magyarok között.
* A cím utal a nyelvújítók egyik módszerére (1813)
* 1815-ben Kölcsey Ferenc és Szemere Pál neológusok kiadják a „Felelet a Mondolatra” című művüket.
* A neológusok nyerték a vitát, amit 1819-ben zár Kazinczy az „Ortológusok és neológusok nálunk és más nemzeteknél” című művével.
* A nyelvújításnak köszönhetően kn 10.000 új szó jött létre, melyek nélkül már nem is tudnánk beszélni.

A nyelvújítók módszerei:

1, Idegen szavak szó szerinti fordítása.

 Pl: latin matéria szóból a magyar anyag szó, vagy a német Kellner magyarul pincér.

2, Tájszókat emeltek irodalmi rangra. Pl: csapat, betyár, róna

3, Kihalt szavakat újítottak fel. Pl: hős, fegyelem, Zoltán, Géza

4, Szóképzés Pl: -da, -ász, -ész képzők voltak népszerűek -> járda, cukrászda.

5, Szóelvonás: A szóképzéssel ellentétes egy végződést vesznek el a szóból.

 Pl: cikkely -> cikk lett , kapál -> kapa lett.

6, Szóösszetétel: Pl: vérszegény, pénztár

7, Szóösszerántás: Több szóból áll, Pl: cső + orr 🡪 csőr / rovátkolt + barom 🡪 rovar / levegő + ég 🡪lég