**\_\_. tétel: A magyar helyesírás alapelvei**

A helyesírás legtöbbször a kiejtésen alapul, célja az olvasó segítése. A magyar nyelv latin betűs, hangjelölő. A magyar szavak leírásánál a helyesírási alapelvek adnak útbaigazítást. Négy ilyen alapelv létezik.

**A kiejtés elve**

Ide sorolható a szavak többsége. Legtöbb esetben a szavakat a kiejtés alapján írjuk le. Ez az alapelv vonatkozik a latin írású nyelvekből átírt közszavaknál is, például Moszkva, Peking, Tokió.

**A szóelemzés elve**

Vannak olyan szavaink, amikben a hangok találkozása nehézzé tenné a kiejtést, ezért a kiejtés módosul. Ez helyesírásban nem érvényesül, az összetett szavaknál és toldalékoknál írásban is felismerhetőek maradnak a szóelemek, pl.: tudja, egészség, adsz

**A hagyomány elve**

 A hagyomány elvét két esetben alkalmazzuk. Egyrészt azoknál a tulajdonneveknél, ahol az eredeti írásmód eltér a kiejtéstől: pl.: Kossuth, Széchenyi, Babits

 A másik eset, amikor a ly betűt használjuk. Régebben a ly és j hang ejtése különbözött, mára azonban ez a különbség eltűnt. Írásban azonban megmaradt ez a különbségtétel, például: király, bagoly.

**Az egyszerűsítés elve**

 Ezt az elvet is két esetben alkalmazzuk Az első eset, amikor a hosszú többjegyű mássalhangzóknak csak az egyik betűt kettőzzük meg: sz – ssz, dzs – ddzs. Ez az elv nem alkalmazható összetett szavak esetében: kulcscsomó

 A másik estet, amikor három mássalhangzó kerülne egymás mellé, és csak kettőt írunk ki: sakkal. Ez az elv nem alkalmazható tulajdonnevek esetében (Kiss-sel), és összetett szavak esetén (sakk-kör).

Feladatok:

**A következő szavakat melyik alapelv alapján írjuk le?**

Eötvös József, látszik, víz, király, tollal,

*hagyomány elve szóelemzés kiejtés hagyomány egyszerűsítés*

sün barátja asszonnyal

*kiejtés szóelemzés egyszerűsítés*