Igaz-hamis teszt

1. Igaz vagy hamis? A „nyelvében él a nemzet” kifejezést Petőfi Sándor írta.

2. Igaz vagy hamis? Az „árad” és „szárad” szavak hangzásbeli hasonlósága alapján feltételezhetjük, hogy azonos gyökerűek.

3. Igaz vagy hamis? A 17. századi magyar költészet nem használta az „árad – szárad” rímpárt.

4. Igaz vagy hamis? Az „ár” szó ősalakja a mai szóhasználatban is tavat, árterületet jelent.

5. Igaz vagy hamis? A "száraz" és "szárad" szavak a növényi szár jelentéséből erednek.

6. Igaz vagy hamis? A népköltészet is kedveli az „áad – szárad” rímpárt.

7. Igaz vagy hamis? A csuvas nyelvből átvett „sár” szó a tisztasághoz kapcsolódik.

8. Igaz vagy hamis? Az áradás inkább negatív jelentésű, mint a száradás az átkokban.

9. Igaz vagy hamis? A tavasz szó finnugor alapalakja korábban az áradásra is utalhatott.

10. Igaz vagy hamis? Régi szövegek alapján az emberek gyakrabban féltek a száradástól, mint az áradástól.

11. Igaz vagy hamis? Győrffy István bemutatja a folyószabályozás előtti állatvilág gazdagságát.

12. Igaz vagy hamis? Az „árszó” első előfordulása 1055-ből származik.

Megoldókulcs

1. Hamis - A kifejezést Széchenyi István írta.

2. Igaz - A szavak hangzásbeli hasonlósága felveti az azonos gyökér lehetőségét.

3. Hamis - A rímpár már a 17. századi költészetben megjelent.

4. Igaz - Az ár ősalakja valóban tavat, árterületet jelölt.

5. Hamis - A "száraz" szavak történetileg nem a növényi szár jelentésből származnak.

6. Igaz - A népköltészet is használja ezt a rímpárt.

7. Hamis - A „sár” szót piszok és szenny értelemben használták.

8. Hamis - Az átkokban inkább a száradás hordozott negatív jelentést.

9. Igaz - A tavasz szó finnugor alapalakjának lehetett árad jelentése.

10. Igaz - Az emberek inkább a száradástól féltek.

11. Igaz - Győrffy István bemutatja a gazdag állatvilágot a folyószabályozás előtt.

12. Hamis - Az „árvíz” szó első előfordulása 1395-ös.