Hláska je zakladním prvkem mluvené podoby jazyka, v psané podobě jazyka se hlásky označují různými písmeny.

Hlásky se v různých jazycích tradičně dělí na [samohlásky](https://cs.wikipedia.org/wiki/Samohl%C3%A1ska) a [souhlásky](https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhl%C3%A1ska) .

Samohlásky: a, e, i , o, u, y ,

1. Uvedená slova vyslovujte s náležitou délkou samohlásek. Všimnete si významových rozdílů:

muže - může, rada - ráda, byt - být, nanos - nános, val - vál.

1. Slova ze cv. 1 použijte ve větách tak, aby byly jasné významové rozdíly:

1. Určete, zda se jedná o dvojhlásku nebo ne.  Dvojhlásky označte barevně:

pouze, ouha, strouha, nedoučil se, poroučí, klouže, soužení, pavouk, doučování, poutník, poukazoval, louka, hloupý, doupě, používá, poučný, souhláska.

**Dvojhláska** je spojení dvou hlásek do jednoho celku (slabičného jádra), většinou ji tvoří samohláska a polosamohláska. Polosamohláska může stát před samohláskou (např. slovenské ô) nebo za ní (české ou).

Dvojhlásky jsou: ou, au, eu,

1. Doplňte:

Ve čt\_\_ři odpoledne mus\_\_m být doma. Bab\_\_čka s dědou b\_\_dlí nedaleko starého ml\_\_na. Malé kotě si hrálo s růžov\_\_m klub\_\_čkem. Cestu k zámku zdob\_\_l\_\_ vysoké topol\_\_ a rozlož\_\_té dub\_\_. Květy stromů b\_\_l\_\_ obs\_\_pány včelam\_\_. K lesn\_\_ studánce chodíval\_\_ odpočívat l\_\_dé z bl\_\_zkého okol\_\_. Pěnkava patří mez\_\_ naše zpěvné ptáky. Večer doraz\_\_ skup\_\_na sportovců z Norska. Děvčata sb\_\_ral\_\_ na stráni mal\_\_ny.