Звук записується за допомогою спеціальних позначень (не літер) у квадратних дужках.

[Голосний звук](http://8next.com/umova/1529-umova_101.html) позначається кружечком •.

[Твердий приголосний](http://8next.com/umova/1531-umova_103.html) звук позначають однією рискою –

[М’який приголосний](http://8next.com/umova/1531-umova_103.html) звук позначають двома рисками =

[Пом'якшений](http://8next.com/umova/1582-umova_117.html) звук позначають рискою і другою до половини --

[Подовження звука](http://8next.com/umova/1610-umova_124.html) позначається двокрапкою :

[Наголос](http://8next.com/umova/1606-umova_121.html) передають знаком ' над наголошеним голосним звуком (знак не ставлять у односкладових словах).

Слова розбивають на [склади](http://8next.com/umova/1534-umova_106.html) знаком |.

Нагадаємо, шо [буква](http://8next.com/umova/1599-umova_118.html) «знак м’якшення» і [апостроф](http://8next.com/umova/1789-umova_125.html) не є звуками, вони лише позначають відповідно м’якість чи твердість попередніх приголосних.

тюльпа́н [= • = | — •́ —]

глибі́нь  [— — • | –- •́ = ]

сього́дні [ = • | — •́  | — = • ]

бі́лка [ –- •́ — | — • ]

ді́ти [ = •́ | — • ]

міст [ –- • — — ]

чита́ння  [ — • | — •́ | =: • ]

ві́ддаль [ –- •́ | —: • = ]

Щоб знайти слово до звукової схеми міркуємо так: звіряємо кількість складів, звіряємо наголошений склад, аналізуємо звуки.

Наголос

У багатоскладовому слові один склад вимовляється з більшою силою голосу, ніж інші. Такий склад називається наголошеним: де-ре-во, де-ре-ва; пи-са-ти, пи-сар, пи-сар-чук.

Наголошеним може бути будь-який за порядком склад (вільний наголос).

У споріднених словах він може переміщатися з однієї частини слова на іншу (рухомий наголос).

У мовленні необхідно дотримуватися норм наголошування слів і їхніх форм. Наведено ці норми в "Орфоепічному словнику", у "Словнику наголосів". Лише в небагатьох словах допускається подвійний наголос: помилка або помилка, байдуже і байдуже.

Наголосом можуть розрізнятися значення слів (мука — "борошно" і мука — "страждання"), належність їх до частин мови (замок — іменник у значенні "споруда" і замок — іменник у значенні "пристрій для замикання" або дієслово у формі минулого часу чоловічого роду від "замокати", пекло — іменник і пекло — дієслово минулого часу), граматичні характеристики (трави — Р. в. однини, трави — Н. в. множини; насипати — недоконаний вид, насипати — доконаний вид дієслова

Вживання апострофа

Апостроф служить вказівкою на те, що букви я, ю, є позначають два звуки, а не вказують на м'якість попереднього приголосного звука. Порівняйте:

бур'ян [бурйан] і буряк [бур'ак], б'ють [бйут'] і бюст [б'уст].

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї:

|  |
| --- |
| ·                     після букв б, п, в, м, ф (б'є, п'ять, в'юн, м'яч); |
| ·                     після букви р, що позначає твердий звук: бур'ян [бурйан] (після р, що позначає м'який звук, апостроф не ставиться: рясно [р'асно], буряк [бур'ак]); |
| ·                     після префіксів та першої частини склад них слів, що закінчуються твердим приголос ним: з'явитися [зйавйтис'а] (порівняйте: роззява [роз':ава], зябра [з'абра]), дит'ясла [дитйасла] (порівняйте: <;i>дитячий [дит'ачий]); |
| ·                     після букв г, к, х, ж, ш, що позначають тверді приголосні звуки, перед звуком [й]: Лук'ян [Лукйан], миш'як [мишйак], Руж'є [Ружйе]. |

Після м'яких приголосних перед наступним звуком [й] ставиться м'який знак: портьєра, Нью-Йорк.

Алгоритм на вживання апострофа після губних звуків

1. Чи є перед б, п, в, м, ф ще букви, що позначають приголосні звуки?

Якщо ні, то ставиться апостроф (м'яч)

Якщо так, то йди далі.

2. Чи належить цей звук до кореня?

Якщо ні, то ставиться апостроф (зв'язок)

Якщо так, то йди далі.

3. Чи є цим звуком [р]?

Якщо так, то ставиться апостроф (верб'я, арф'яр)

Якщо ні, апостроф не ставиться (свято, цвях, тьмяний).

Подовжені звуки

Подовження приголосних звуків позначається у письмовому фонетичному аналізі значком [:]. Наприклад: зна[н':]а, ні[ч':]у, пі[д:]а[ш':]а, а на письмі передається двома буквами знання, ніччю, піддашшя.

Подвоєння букв трапляється у трьох випадках:

|  |
| --- |
| ·                     коли збігаються однакові приголосні в різних частинах слова; |
| ·                     якщо подовжуються м'які приголосні звуки; |
| ·                     у словах іншомовного походження. |
| Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків відбувається: |
| ·                     на межі префікса і кореня: віддати, беззахисний, оббити; |
| ·                     на межі кореня і суфікса: стінний, запасся; |
| ·                     на межі частин складного слова: юннат, військком, |

Примітка

Подвоєні букви нн пишуться також у прикметникових наголошених суфіксах -енн-, -анн-, що вказують на вищий ступінь вияву ознаки або на неможливість дії: страшенний (дуже страшний), нескінченний (який не закінчується), невблаганний (якого неможливо вблагати).

Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних звуків, які містяться між голосними, відбувається:

|  |
| --- |
| ·                     в іменниках середнього роду на -я, що належать до II відміни (Н.в. і Зн.в. однини, Н.в. і Зн.в. множини): збіжжя, насіння, весілля; |
| ·                     в іменниках жіночого роду, що закінчуються на м'який приголосний або шиплячий, які належать до III відміни (Ор.в. однини): річчю, сіллю, риссю; |
| ·                     у прислівниках на -ння: навмання, зрання; |
| ·                     у деяких іменниках І відміни на -я: стаття, суддя, Ілля; |
| ·                     у деяких формах дієслова лити і похідних від нього: ллють, наллю, поллєш. |

Примітки

1.                 Подвоєння не відбувається, якщо основа слова закінчується двома приголосними (м'який приголосний не розташовується між голосними): листя, повістю — або звуками [р] (матір'ю), [б], [в] (Об'ю, кров'ю), після яких вимовляється звук [й]: [матірйу], [Обйу], [кровйу].

2.                 В іменниках IV відміни на -а, -я подвоєння не відбувається: теля, кошеня, порося, курча.

Літери я, ю, є, ї

Letters я, ю, є, ї

Літери я, ю, є  на початку слів або після голосних літер вимовляються як два звуки:

я – [y+a] – яблуко, моя;

ю – [y+u] – юнак, твою;

є – [y+e] – Єгипет, моє.

Після приголосних літер я, ю, є позначають один звук (приголосний звук перед я, ю, є завжди м’який):

я – [a] – бабуся;

ю – [u] – людина;

є – [e] – синє.

Літера ї завжди позначає два звуки – [y+і] – їсти, мої.

 Літери д+ж  та д+з, які належать до одного складу, завжди позначають один звук:

д+ж – [дж]: джинси

д+з – [дз]: дзеркало

**Домашнє** **завдання**

 1. Прочитайте слова з літерами я, ю, є, ї.

Яхта, Єгипет, гуляти, сядьте, твоя, пляшка, дядько, їжа, вія, людина, знаю, ряд, свято, буряк, який, юнак, заєць, маєш, як, земля, пояс, ключ, приємний.

**2.Прочитайте вголос слова, зверніть увагу на вимову букв я, ю, є:**

яблуня

в’янути

лякати

любити

з'єднати

єдиний

стояти

воювати

озброєний

пояснити

**Прочитайте вголос слова, зверніть увагу на вимову букв ї:**

їжак

  їдальня

їзда

їсти

їхати

їхній

заїхати

свої

від’їхати

вії

перебої

перипетії

бактерії

хімікалії

Іудеї