A mássalhangzók találkozásának szabályszerűségei a magyar nyelvben

I. Bevezető

Beszéd: hangok összefüggő folyamatként hangzanak el, hangképző szervek folyamatosan mozognak, egy hang kimondásakor már készülünk a következőre – egymás után álló hangok hatással vannak egymásra

II. Mássalhangzók találkozásának törvényszerűségei

Részleges hasonulás: (írásban nem jelöljük, csak kiejtésben érvényesül)

 Zöngésség szerinti

 Zöngétlenedés: zöngés hangot zöngétlen követ, az első is zöngétlen lesz (pl azték, íztelen, vízcsap)

 Zöngésedés: zöngétlen hangot zöngés követ, az első is zöngés lesz (pl vasgolyó, népdal)

 Képzéshely szerinti: n után b vagy p áll – n helyett m hangzik (pl színpad, különben)

Teljes hasonulás:

 Két különböző képzésű mássalhangzó egyformává válik

 Írásban jelölt: -val/-vel/-vá/vé/stb kapcsolódik a szóhoz (pl azzal, erszénnyel)

 Írásban jelöletlen: kiejtésben eggyé válnak (pl egészség, anyja)

Összeolvadás:

 Két különböző mássalhangzó egy harmadik (általában hosszú) hanggá alakul (pl szabadság, tarts, tanítja)

Rövidülés:

 Hosszú és rövid msh. kerül egymás mellé, a hosszú megrövidül (pl állvány)

Kiesés:

 3 különböző msh. egymás után – a középsőt általában nem ejtjük (pl mondta, mindnyájan)