**Hangtan**

**Hangrend:** Egy szó hangalakja a magas és a mély magánhangzók szerint:

**Magas**: Csak magas magánhangzói vannak (e, é, i, í, ü, ű, ö, ő)

**Mély**: Csak mély maganhangzói vannak (a, á, u, ú, o, ó)

**Vegyes:** Mély és magas magánhangzó is szerepel benne.

**Mássalhangzótörvények**

Bizonyos mássalhangzókat nem tudunk együtt kiejteni, vagy legalábbis nyelvünk tiszta, könnyű kiejtésének nem felelnek meg, s ezért ejtésük valamiképpen megváltozik. Ezt mássalhangzó-alkalmazkodásnak vagy mássalhangzótörvénynek nevezzük. Mássalhangzótörvények az alábbiakban próbáljuk meg rendszerezni.

**Részleges hasonulás:** Két mássalhangzó találkozásakor egyikük a könnyebb ejtés kedvéért megváltoztatja egyik tulajdonságát, s így részlegesen hasonul a másikhoz, de nem teljesen.

**Zöngésülés**: Zöngés és zöngétlen mássalhangzó találkozásakor a zöngétlen hang alkalmazkodik a zöngés hanghoz, azaz maga is zöngéssé válik

**Pl.:** ablakban (ejtsd: ablagban!)

népdal (ejtsd: nébdal!)

eszik belőle (ejtsd: eszig belőle!)

**Zöngétlenülés**: Zöngés és zöngétlen mássalhangzók találkozásakor a zöngés hang alkalmazkodik a zöngétlen hanghoz, azaz maga is zöngétlenné válik.

**Pl.:** tűzhöz (ejtsd: tűszhöz!)

adhat (ejtsd: athat!)

hideg tél (ejtsd: hidek tél!)

**Képzés helye szerinti részleges hasonulás**: Az n hang máshol képzett orrhanggal vagy zárhanggal találkozva megváltoztatja képzésének helyét.

**Pl.:** szénpor (ejtsd: szémpor!)

öngyújtó (ejtsd: önygyújtó!)

tanmenet (ejtsd: tammenet!)

**Teljes hasonulás:** Két mássalhangzó találkozásakor az egyik teljesen hasonul a másikhoz, így egy hosszú mássalhangzót ejtünk.

**Írásban nem jelölt teljes hasonulás**: Írásban nem a megváltozott hangot, hanem az eredeti szóelemeknek megfelelő hangokat tüntetjük fel.

**Pl.:** készség (ejtsd: készség!)

község (ejtsd: kösség!)

anyja (ejtsd: annya!)

fagyjon (ejtsd: faggyon!)

**Találkozó mássalhangzók:** l, gy, ny + j; z, sz + ss

**Írásban jelölt teljes hasonulás**: Írásban a megváltozott hangot tüntetjük fel, azaz kiejtés szerint írjuk.

**Pl.:** lássa – felszólító mód (eredeti szóelemek: látja)

mossa – tárgyas igealak (eredeti szóelemek: mosja)

**Összeolvadás**: Két mássalhangzó találkozásakor mindkettő megváltozik, mégpedig úgy, hogy egy harmadik, hosszú hanggá olvadnak össze.

**Pl.:** botja (ejtsd: bottya!)

adja (ejtsd: aggya!)

metsz (ejtsd: mecc!)

**Találkozó mássalhangzók**: t, d, n + j; t, d, gy + s, sz. Írásban nem jelöljük a hangváltozást, azaz az eredeti szóelemek írjuk. Kivéve: higgye

**Különleges esetet alkotnak a t-végű igék:**

Felszólító módban ccs vagy ss hangot ejtünk, helyesírásukban pedig ts vagy ss szerepel:

**pl.:** ejtse, üsse

Kijelentő módú tárgyas alakban viszont ty-t/tty-t ejtünk:

**pl.:** bontja ’bontya’, mondhatja ’mondhattya’

**Rövidülés**: Ha egy kettőzött mássalhangzó mellett áll egy harmadik mássalhangzó, akkor a kettőzöttet

röviden ejtjük.

**pl.:** otthon → kiejtve: ’othon’ jobbra → kiejtve: ’jobra’

**Kiesés:** Ha 3 mássalhangzó kerül egymás mellé, akkor előfordul, hogy a középsőt nem ejtjük, tehát

kiesik.

**pl.:** nézd meg → ’néz meg’ most nem → ’mos nem’

**Hiátus**: A kiejtésben egy j hangot adunk pluszba