**Подела гласова**

**Самогласници (5)**

(говорна струја пролази несметано кроз усну дупљу)

**А, Е, И, О, У (некада глас р може бити самогласник)**

**Сугласници (25)** (говорна струја наилази на препреке)

1. Сонанти (делимична препрека) 2. Консонанти (потпуна препрека)

**Подела сугласника (25) по месту изговора**

1. УСНЕНИ (лабијални): **Б, П, М** – двоуснени; **В, Ф** – уснено-зубни
2. ЗУБНИ (дентални): **Д, Т, З, С, Ц**
3. НАДЗУБНИ (алвеоларни): **Р, Л, Н**
4. ПРЕДЊОНЕПЧАНИ (палатали): **Ђ, Ћ, Џ, Ч, Ж, Ш, Ј, Љ, Њ**
5. ЗАДЊОНЕПЧАНИ (велари): **К, Г, Х**

**Подела гласова (свих 30) по звучности**

Консонанти:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звучни | Б | Д | Г | З | Ж | Ђ | Џ |  |  |  |
| безвучни | П | Т | К | С | Ш | Ћ | Ч | ф | х | ц |

Сонанти (сви звучни): ј, р, в, љ, м, н, њ

Самогласници(вокали)(сви звучни):а, е, и, о, у

Дакле, само 10 гласова српског језика су безвучни гласови.

**Гласовне промене**

1. **Једначење сугласника по звучности**

Ако се у српском језику нађу један поред другог сугласници који нису једнаки по звучности они се једначе и то први према другом

То се најчешће дешава у току грађења речи и приликом промене облика речи.

Овај ти чај није довољно сладак.

Овце су слатко пасле росну траву.

СЛАДАК → СЛА**Д**КО → СЛА**Т**КО

а) Србин – ср**Б**ски → ср**П**ски; и**З**терати → и**С**терати

ниЗак – ниЗка → ниСка; роБство → роПство

б)сват + ба → сваТба → сваДба; косити – косиТба – косиДба

ОДСТУПАЊА:

а) Кад се Д нађе испред С и Ш не мења се у свој безвучни парњак Т:

ПРЕДСЕДНИК, ГРАДСКИ, ОДСЕЛИТИ, ЉУДСКИ, СРЕДСТВО

ПОДШИШАТИ, ОДШТАМПАТИ, КАДШТО

б) Ако се Ђ нађе испред С у наставку –СТВО: ВОЂСТВО

в) Једначење се не врши ни у сложеним речима страног порекла: поДТекст, ренТГен, посТДипломски, вашинГТонН, ганГСтер

1. **Палатализација**

+ Е, И, непостојано А

К, Г, Х > Ч, Ж, Ш

јунаК+Е=јунаЧЕ

дуХ+Е=дуШЕ

враГ+Е=враЖЕ

мраК +Ан= мраЧан

1. **Сибиларизација**

+ И,Е

К, Г, Х > Ц, З, С

руКа – руЦИ

ноГа – ноЗИ

ораХ – ораСИ

У императиву глагола ПЕЋИ – **ПЕЦИ**; СТРИЋИ – **СТРИЗИ**; ВРЋИ – **ВРСИ**

У имперфекту истих глагола: **ПЕЦИЈАХ, СТРИЗИЈАХ, ВРСИЈАХ**.

ОДСТУПАЊА:

Лука – Луки, НЕ ЛУЦИ

Бака – баки, НЕ БАЦИ

Тетка – тетки, НЕ ТЕЦИ

1. **Непостојано а**

Непостојано **а** назив је за самогласник а који се јавља у одређеним облицима речи и у одређеним позицијама, док га у другим облицима истих речи нема.

Јавља се у:

ИМЕНИЦАМА: ловАц − ловца; отАц − оца; кобАц − копца

ПРИДЕВИМА: добАр − добра; горАк − горка, бесАн − бесна

ГЛАГОЛИМА: рекАо − рекла, пекАо − пекла, јесАм − јесмо

ЗАМЕНИЦАМА: овакАв − оваквога, сАв − сва − све

БРОЈЕВИМА: једАн − једнога

ПРЕДЛОЗИМА: кА/к, с/сА; низ/низА, уз/узА, пред/предА (ме)

1. **Прелазак Л у О**

* На крају слога и речи Л прелази у О
* а) у мушком роду једнине глаголског придева радног: чуО, видеО, смеО, радиО, биО, рекаО
* б) у именицама женског рода с наставком -ОНИЦА: учиОница, читаОница, мастиОница, радиОница
* в) у именицама м. и ж. рода с непостојаним А испред О (од Л): ораО, угаО, мисаО;
* г) у именицама и придевима са самогласником Е испред О (од Л): деО, предеО, пепеО, веО, кисеО, цеО, вреО, деОба, сеОба

ОДСТУПАЊА

* Л се чува у следећим речима и облицима: БОЛ, ЖДРАЛ, ГЛАГОЛ, БОКАЛ, МАРШАЛ, ГЕНЕРАЛ, МЕТАЛ, БОЛНИЦА, НЕВАЉАЛЦА, БЕЛЦА...
* Именице које означавају вршиоце радњи, а завршавају се наставком -ЛАЦ имају у номинативу једнине и генитиву множине Л непромењено у О и непостојано **а**. У свим осталим падежима код њих се губи непостојано **а** и Л прелази у О.

|  |
| --- |
| 1. **Једначење сугласника по месту творбе (изговора)**   С и З Ш и Ж када се нађу испред предњонепчаних Ч,Ђ,Ж,Ш,Њ,Ћ,Љ,Ј,Џ  паЗ+Љив=паЖЉив, воЗ+Ња=воЖЊа  Н М када се нађе испред Б и П  зелеН+Баћ=зелеМБаћ, стаН+Бени=стаМБени  ОДСТУПАЊА  ваНПартијски, страНПутица, једаНПут јер се Н налази у првом делу сложенице  Ако се С и З налазе у префиксима испред сугл. Љ и Њ не прелазе у Ш и Ж.  СЉуштити, иЗЉубити, иЗЊихати, иЗЊушкати. |

1. **Јотовање**

Настаје када се ненепчани сугласници нађу испред Ј. Они тада прелазе у предњонепчане сугласнике.

* ТРПНИ ПРИДЕВ: гонити – гоН+Јен=гоЊен, замислити – замиСЛ+Јен=замиШЉен (десило се и једначење сугласника по месту изговора, С>Ш)
* КОМПАРАТИВ НЕКИХ ПРИДЕВА: плав – плаВ+Ји=плаВЉи, љут – љуТ+Ји=љуЋи
* У ПРЕЗЕНТУ НЕКИХ ГЛАГОЛА: маЗати – маЖе, глоДати – глоЂе
* У ИМПЕРФЕКТУ: граДити – граЂах, воЛети – воЉах.
* ИНСТРУМЕНТАЛ ЈЕДНИНЕ: со – соЛ+Ју = соЉу; крв – крВ+Ју = крВЉу
* ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ:

лисТ+Је = лиСЋе – лиШЋе (десило се и једначење сугл. по месту изговора С>Ш)

гроЗД+Је = гроЗЂе = гроЖЂе (и једначење сугл. по месту изговора З>Ж)

1. **Асимилација (једначење) самогласника**

Асимилација самогласника је гласовна промена која подразумева изједначавање два различита самогласника.

мој − мојега − мОЕга − мООга − мОга:

Овде се десило и

1. **Сажимање самогласника**

Сол > сОО > сО

Један самогласник се изгубио.

1. **Губљење сугласника**

Када се у речи нађу два иста сугласника, један од њих се изгуби:

руС+Ски=руСки

Када се Т нађе испред Ц, Т се изгуби:

метак – меТЦи – меЦи

Када се Т нађе између С и Н или Ш и Н, Т ће се изгубити:

маСТНа – маСНа, позориШТНи – позориШНи

Губљењу сугласника углавном претходе друге гласовне промене.