**PALATALIZACIJA i SIBILARIZACIJA**

Ostvarivanje prednjonepčanih suglasnika **Č, Ž** i Š i zubnih **C, Z** i **S** umjesto zadnjonepčanih **K, G** i **H** uslovljeno je fonološko-morfološkim i tvorbenim zakonitostima i vezano je za određene morfološke i tvorbene kategorije.

**PALATALIZACIJA**

* **Palatalizacija**je glasovna promjena u kojoj zadnjonepčani suglasnici **K**, **G** i **H**, ispred samoglasnika **E**, **I**  ili **A** prelaze u prednjonepčane suglasnike **Č**, **Ž**, **Š**.

Alternacija **k - g, g - ž, h - š** je vezana za sljedeće oblike i tvorbene položaje:

* Vokativ singulara imenica muškog roda koje se završavaju na **K, G, H: *junak – junače, vrag  – vraže, duh – duše***
* Prezent glagola čija se tvorbena osnova završava na **K, G, H: *peći – peku – pečem , teći –  teku – tečem,   moći – mogu – možeš***
* Pri građenju riječi čija se tvorbena osnova završava na **K, G, H**
* pridjevi: ***povući – povučen, mrak – mračan, strah – strašan***
* imenice: ***junak – junačina, krug  –  kružić, prah – prašina, oko – oči***
* glagoli:***muka – mučiti, trag  –  tražiti, prah – prašiti***

**PROMJENA SAMOGLASNIKA C U Č I  Z U Ž**

* U rezultate palatalizacije podvodimo i promjenu samoglasnika **C** u **Č** i  **Z** u **Ž**: ***knez – kneževi, stric – stričevi,  vitez – viteže, zec – zečevi, palac – palčevi, lovac – lovče, mjesec – mjeseče, ulica – uličica, ptica – ptičica – ptičurina, lisica – lisičina, boca –bočica,  žica – žičica, djeca – dječica, letimice – letimičan;***

**PALATALIZACIJA I DRUGE GLASOVNE PROMJENE**

U crnogorskom jeziku postoji postoje riječi u kojima je pored palatalizacije izvršena još neka glasovna promjena:

* **PALATALIZACIJA, NEPOSTOJANO A**

***mračna****(mrak – mračan – mračna),****dašci****(dah – dašak – daška),* ***tužna*** *(tuga – tužan – tužna);*

* **JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO ZVUČNOSTI, PALATALIZACIJA**

***vrapče****(vrabac – vrapci – vrapče),****rasprašiti*** *(raz + prah + iti – razprašiti);*

* **PALATALIZACIJA, JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO MJESTU TVORBE**

***daščica****(daska – dasčica – daščica);*

### 

### ODSTUPANJA OD PALATALIZACIJE

Do palatalizacije ne dolazi u sljedećim slučajevima:

* Kod prisvojnih pridjeva koji nastali od ličnih imena koja se završavaju na **- KA** i **- GA:** ***Lenka – Lenkin, Olga – Olgin, Senka – Senkin***
* Kod riječi kod kojih bi se palatalizacijom izgubio njihov pravi smisao:baka – bakin, snaha – snahin, zeko – zekin, sluga – slugin, kocka – kockica, tačka – tačkica, pega – pegica, mačka – mačkica, buha – buhica, kolega – koleginica, dug – dugi.

**SIBILARIZACIJA**

**SIBILARIZACIJA** se sastoji u promjeni zadnjonepčanih suglasnika **k**, **g**, **h** u dentalne (zubne) suglasnike **C**, **Z**, **S** kada se nađu ispred vokala **I**, nastavka za oblik.

Sibilarizacija se vrši:

* U nominativu i vokativu množine imenica muškog roda: ***izvidnik – izvidnici, junak – junaci, nalog – nalozi, razlog – razlozi, grijeh – grijesi, uspjeh – uspjesi***;
* U dativu, instrumentalu i lokativu množine imenica muškog roda: ***izvidnik – izvidnicima, oblak – oblacima, nalog – nalozima, kovčeg – kovčezima, grijeh – grijesima, orah –orasima***;
* U dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda: ***djevojka – djevojci, majka – majci, knjiga – knjizi, pruga – pruzi, svrha – svrsi;***
* U imperativu glagola: ***leći – lezi, pomagati – pomozi, reći – reci, sjeći – sjeci***;

**Odstupanje od sibilarizacije**

Sibilarizacija se ne vrši kada dolazi do teškog izgovaranja grupe konsonanata ili kada reč gubi svoje osnovno značenje:

* U DATIVU I LOKATIVU:  
  a) ličnih imena i prisvojnim pridevima izvedenim od njih: ***Branka – Branki – Brankin, Danka – Danki – Dankin, Luka – Luki – Lukin, Olga – Olgi – Olgin, Zaga – Zagi – Zagin***;

b) imenica koje se završavaju na **-GA** I prisvojnim pridjevima izvedenim od njih: ***aga – agi – agin, kolega – kolegi – kolegin, liga – ligi – ligin, vaga – vagi – vagin***;

c) imenica koje sadrže suglasničke grupe **CK**, **ČK**, **ĆK**, **TK**, **ZG**: ***kocka – kocki, igračka – igrački, mačka – mački, tačka – tački, praćka – praćki, voćka – voćki, motka – motki, patka – patki, mazga – mazgi, tezga – tezgi***;

* U HIPOKORISTICIMA (riječima odmila) i prisvojnim pridevima izvedenim od njih: ***baka – baki – bakin, deka – deki – dekin, seka – seki – sekin, zeka – zeki – zekin***;