**5. VÝVOJ jerů a nosovek ve slovanských jazycích**

# Vývoj nosovek

* S výjimkou staroslověnštiny se v žádném slovanském jazyce nosovky nedochovaly na původních místech v původní podobě.
* Změna proběhla od 2. poloviny 10. století, v 11. století už se nosovky neobjevovaly.
* Jako nosové samohlásky se v pozměněné podobě zachovaly v**polštině** a v**polabštině**.
* Na území, kde se nosovky realizovaly jako nízké hlásky (tj. v polštině, některých slovinských dialektech, makedonštině a bulharštině), se držely déle. Tam, kde se vyslovovaly různě, byl zánik rychlejší.
* V různých nářečích slovanských jazyků je pestrost střídnic ještě větší.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jazyky | Nosovky | |
| **ę** | **ọ** |
| Jazyky západoslovanské |  |  |
| Čeština | **ě/e** – měkké a konec slov v krátké pozici  **í** – měkké a konec slov v dlouhé pozici  **a –** před tvrdou v krátké pozici  **á –** před tvrdou v dlouhé pozici[[1]](#footnote-1) | **u** – po tvrdých v krátké pozici  **ú** – dlouhý počátek slova  **ou** – dlouhá pozice  **i/í** – po měkkých se přehlasovala v i/í |
| Slovenština | **ä** – krátká pozice po retnicích  **a** – ostatní krátká pozice  **ia** – ostatní dlouhá pozice | **u/ú** |
| Polština | **ą** [on] – dlouhá pozice  **ę** – krátká pozice | **ą [on]** – dlouhá pozice  **ę** – krátká pozice |
| Horní lužická srbština | **e** – před měkkými  **o** – na konci slova  **´a** – ostatní pozice | **u** |
| Dolní lužická srbština | **ě/je/e** | **u** |
| Jazyky jihoslovanské |  |  |
| Bulharština | **e** | **ă** |
| Makedonština | **e** | **a** |
| Srbocharvátština | **e** | **u** |
| Slovinština | **e** | **o** |
| Jazyky východoslovanské |  |  |
| Ruština | **a/ja** | **u** |
| Ukrajinština | **a/ja** | **u** |
| Běloruština | **a/ja** | **u** |

**Vývoj jerů**

* V důsledku krácení dlouhých samohlásek došlo k obnovení protikladu dlouhá–krátká samohláska.
* Jery (redukované praslovanské samohlásky) neměly k sobě odpovídající dlouhé samohlásky, dostaly se tak mimo korelaci, byly nadbytečné a postupně likvidovány.
* Jedná se o poslední společný obecně slovanský jazykový proces – akt uzavírající praslovanskou epochu.
* Změnu datujeme do 10. století, nastala krátce po kontrakci.
* Zákonitost zániku a vokalizace jerů formuloval A. Havlík, proto mluvíme o Havlíkově pravidle.

**Havlíkovo pravidlo**:

V souvislé řadě sousedících slabik s jerovými hláskami, počítáno od konce slova:

* liché (slabé) jery zanikaly
* sudé (silné) se vokalizovaly – změnily se v jiné krátké samohlásky, v češtině na **e**.

Příklady: ***pьsъ > pes******pьsa > psa*** ***sъ pьsъmь > se psem***

*2 1* 1 4 3 2 1

***kъnędzь >knędz*** *Nosovky ruší počítání a začíná se opět od liché!*

*1 x 1*

* Vokalizace a zánik jerů měly velký význam pro vývoj souhláskového systému:
* Z tvrdého jeru vzniklo e, před nímž se souhlásky neměkčily.
* Před původním e a před e z měkkého jeru měkčení nastávalo.
* Fonologické osamostatnění změkčených (palataliz.) souhlásek na konci slov, př. *kosťь >kosť, krъv´ь > krev´*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jazyky | Jery | |
| **ь** | **ъ** |
| Jazyky západoslovanské |  |  |
| Čeština | **e –** měkčící | **e** |
| Slovenština | **e –** měkčící, vyskytuje se nejčastěji  **o –** nižší výskyt  **a –** jedná se spíše o vkladnou hlásku | **o –** nejčastější výskyt  **e –** ojedinělý výskyt  **a –** jedná se spíše o vkladnou hlásku |
| Polština | **e** **–** měkčící | **e** |
| Horní lužická srbština | **e/ě** | **e** > **ó/uo** |
| Dolní lužická srbština | **e** – měkčící, **´a** | **e** > **o** |
| Jazyky jihoslovanské |  |  |
| Bulharština | **e** | **ă –** v cyrilici psáno jako ъ |
| Makedonština | **e** | **o** |
| Srbocharvátština | **a** | **a** |
| Slovinština | **Oba jery splynuly a vyvíjely se stejně:**  **e [ə] –** krátká pozice  **a –** dlouhá pozice | |
| Jazyky východoslovanské |  |  |
| Ruština | **e** – pod přízvukem > **´o/ë** | **o** |
| Ukrajinština | **e** | **o** |
| Běloruština | **e** > pod přízvukem > **´o/ë** | **o** > v nepřízvučné pozici **a**, tzv. akání |

**POUŽITÁ LITERATURA:** Arnošt Lamprecht - *Praslovanština*, Radoslav Večerka - *Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků* a poznámky z předmětu *Praslovanština* s Helenou Karlíkovou.

1. Ę se vyvinulo v **ä** a to se dále vyvíjelo jako **´a** po měkké:

   * **ě/e** – v pozici před měkkou a v krátkých pozicích na konci slov
   * **í** – v pozici před měkkou a v dlouhých pozicích na konci slov

   Před tvrdými došlo k depalatalizaci. [↑](#footnote-ref-1)