Krizsa Katalin véleménye a jurta szóról

1. 37 évig laktam M.o.-on. Ezalatt normális közbeszédben soha nem hallottam.

2. A magyarban egyetlen gyökszava van, a jár (ennek a jer régies felszólító alakja). Vagyis a J őshang + a nem-ősi (sokezer éves azért lehet) R-nek a JR gyöke a magyarban nem flektál! (Már nem is fog, mert a láncragozás befagyasztotta a magánhangzók cserélgetését.)

De a héberben és a finnben igen, flektál. Ez azt jelenti, hogy a JR gyök (nem a héber és a finn nyelv!) csak ez – őnáluk volt régebben. A magyarban a JR gyöknek egyetlen szóbokra van és az a JÁR szóé: jár(kál), jár neki, járvány, járda, járadék, elébe-, hozzá- járul, járom, járás (körzet), járat (közlekedés). Mindezek folytán a további a 2 magyar bővített szó: **jérce** és **jerke** tényleg lehet szláv eredetű is. Meg fordítva is, mert a jer / gyere! (tojni, megelleni, azt várjuk) is képezhette őket. Ennyiből nem lehet eldönteni az átadás irányát.

A héber jaár = erdő (ez nagyon régi szó, mert torokmagánhangzó van benne). A jarók = zöld, jerek = zöld növényzet, zöldség, j’or = folyó → innen a Jordán neve is (zöld környezetük van).

A finn jeréa = nagy, erős – júri = gyökér, eredet, kezdet (a szláv tavasz? ↓ Tótfalusi).

A Tótfalusi etimológiai szótár szerint:

## jérce fiatal, még nem kotló tyúk. Eredet: szerb-horvát, szlovák jarica (egyéves, tavaszi keltetésű, még nem tojó tyúk). A szó a sok szláv nyelvben élő jaro (tavasz) származéka. Az átadó nyelvet nem tudjuk meghatározni. A magyar szó hangrendet váltott (de miért?), mint pl. az ugyancsak szláv eredetű csevice, rekettye, szelence. Lásd még jerke.

## jerke fiatal, még nem ellett nőstény juh, kecske. Eredet: szlovák, ukrán jarka, az átadó nyelv a kettő közül bármelyik. Forrása a sok szláv nyelvben meglevő jaro (tavasz). A magyar szó hangrendet váltott (de miért?) Lásd még jérce.

Biztosan jövevényszavunk a **jurta**. A héber j’riá = sátorlap. Finnül nincs a kis kéziszótáramban (30.000 szó), de egy sokkal nagyobb orosz kéziszótárban sem.