**A társadalmi és területi nyelvváltozatok és a norma**

A társadalom tagolódásának megfelelően a nyelv mindig változatokban él. A nyelvváltozatok összessége a nemzeti nyelv. A magyar emberek három csoportja: magyarországi magyarság, kárpátmedencei magyarság, emigráns magyarság.

1. **Nemzeti nyelv:**
   * Területi nyelvváltozatok:
     + Vízszintes tagolás szerint
     + Nyelvjárások
     + Regionális köznyelvek
   * Társadalmi nyelvváltozatok:
     + Függőleges tagolódás szerint
     + Szaknyelv (gazdasági, jogi, orvosi)
     + Hobbi nyelvek
     + Életkori nyelvek (diák, ifjúság, gyerek)
     + Argó (szleng, tolvajnyelv, lényege, hogy titkos maradjon a beszéd)
   * Köznyelvi nyelvváltozatok: (Sztenderd)
     + Írott, beszélt köznyelv
     + Irodalmi nyelv
   * Területi nyelvváltozat:
     + A magyar nyelv sokáig nyelvjárásokban élt, s ezek átalakultak területi nyelvjárásokká
     + Nyelvjárások között nincs nagy eltérés
     + 10 nyelvjárás van
       - Pl.: Dunántúli, Palótz stb.…
       - Hangtanban, szókincsben eltérnek
2. **Társadalmi nyelvváltozatok: (csoportnyelvek)**
   * Általában szókincsen térnek el
   * Szaknyelv
   * Hobbinyelv (valamilyen szabadidős tevékenység szókincse)
   * Életkori (pl.: doga, karó)
     + Tolvajnyelv, argó
       - lényege, hogy titkos maradjon a beszéd
3. **Köznyelvi nyel változatok:**
   * A nyelvi norma: A nyelv használatának esztétikai, szociokulturális szabályrendszere