**11.Nyelvi szintek – Hangtan (TÉTEL)**

A hangokat 2 nagy csoportra osztjuk:

* Magánhangzó (mgh)
* Mássalhangzó (msh)

A magánhangzók, (mgh): Minden mgh zöngés.

Léteznek hosszú és rövid mgh-ink, de az „a” és az „á” és az „e” és az „é” nem hosszú - rövid párok.

A képzésükben fontos szerepet kap a nyelv, amely lehet felső, középső, alsó és legalsó nyelvállásban.

Egyetlen hang az „á” legalsó nyelvállású.

A magánhangzók lehetnek magasak és mélyek:

Mély: autó 🡪 a, á, o, ó, u, ú,

Magas: teniszütő 🡪 e, é, i, í, ü, ű, ö, ő,

A magánhangzók törvényei:

1. Hangrend: A szerint, hogy milyen magánhangzók vannak, a szavakban lehetnek: - magas (kerítés), mély (alma), vegyes (teherautó),
2. Illeszkedés: A több alakú toldalékok, hangrend szerint illeszkednek a szavakhoz: mély – mély, magas – magas, vegyes – (általában) mély, de nem hibás a magas sem. Pl. fotelben, fotelban
3. Hiátus, (Hiány): 2 magánhangzó közé egy ejtés könnyítő j hangot is ejtünk, de nem írjuk le! Pl. tea (teja), dió (dijó).

A mássalhangzó, (msh): Képzésükkor a hangszalagok különböző helyzetben találhatók: zöngés, zöngétlen és a „h” hang képzésére.

Képzésük helye szerint lehetnek ajakhangok, foghangok, szájpadláshangok és gégehang („h”-hang).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zöngétlen | P | T | K | F | SZ | S | C | CS | TY |  |  |  |  |  |  |  |
| Zöngés | B | D | G | V | Z | ZS | DZ | DZS | GY | J | LY | L | M | N | NY | R |

 H🡪 nincs párja

A mássalhangzók törvényei:

1. Hasonulás:
2. Zöngésség szerinti részleges hasonulás: Ha egy zöngés és egy zöngétlen hang találkozik, hatással vannak egymásra és felcserélődnek a párjukra. Pl. csúszda
3. Képzés szerinti részleges hasonulás: Az „n” és az „m” hangokat érinti. Pl. színpad
4. Írásban jelölt teljes hasonulás: A val, vel, vá, vé, toldalékok „v” hangja az előtte álló mássalhangzóhoz hasonul és ezt írásban mindig jelöljük. Pl. füzettel (füzetvel lenne), paddal (padval).
5. Írásban nem jelölt teljes hasonulás: Pl. szállj (szájj)
6. Összeolvadás: 2-3 mássalhangzó helyett, egy teljesen más harmadikat ejtünk, Pl. zöldség (zölcség), barátja (baráttya).
7. Rövidülés: Ha egy hosszú mássalhangzó után, egy harmadik is található, akkor a hosszú mássalhangzót rövidnek ejtjük. Pl. otthon.
8. Mássalhangzó kiesés: 3 mássalhangzó közül egyet nem ejtünk. Pl. mindnyájan.