***Etxepare*** (Beh-Naf. XVI. mend.)

**Datiboa:** pl. -er

* Mendebaldean eta erdialdean: -ai
* Beranduago: -ei

**Ergatiboa:** plurala -ek “hec-etik”

**Bokalak:**

* u+a: hiatoa hausteko *y* sartu.
* u+e: *y* epentesia.
* ea>ia
* e: aditzen
* au>u; ai>i: monptongazioa. Niz: monptongazioz sortua eta gero analogiaz zabaldua, naiz>niz->gira, zira. Nauzu>nuzu. // Erraiten>erraten.

**Izen morfología:**

* Instrumentala: -zaz. Orain -z erabili.
* Motibatiboa: -gatik. Orain –(e)ngatik, *n* berria.
* Soziatiboa: -qui. Orain -kin. Kidetik: kide>kie>ki>kin.
* Izenordainetan: -kila. *Zu/re/ki/la* izenordaina+genitiboa+soziatiboa (zurekin)+adlatiboa(-*la*). Leku batzuetan; -n (zurekin), beste batzuetan -la (zurekila). Inesiboa beharrean (-n) ablatiboa (-la). -*n*-ren aldaera zaharra *-la*.
* Destinatiboa: -dako; -tako muturretan bakarrik.
* Genitiboa: aintzinean -e, gerora +n.
* Ablatiboa (orokorrean)(-tik):

Mendebal: -rean, -rik. Iparralde: -tarik.

Ekialdean: -rik. -tik berria: edonon

Goierri: -tio. a) -tika>-tik (apokopea)

Naf. Zub.BN: -ti. b) -rik-en analogiaz; -ti>-tik.

Gaur egungoa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Bizkaiera* | *Erdialdean* | *Naf.BN.Zub.Lap.* |
| -etarik;-etatik | -etati(k) | -etarik |

**Erakusleak:**

* o>u/\_n. Hemen oraindik -o.
* *hargana* (zaharra, *har* absolutiboa)>*haregana (hare* genitiboa)>*harengana*(gaur egun). Etxe/har>etxea; etxe/har/en>etxearen.

**Atzizkiak:**

* ekialdea (-ela/-en) vs. mendebaldea (-enik), menpeko perpausetan.
* *-ki* ekintza kutsua.

**Aditza:**

* Xuketa: nik hori eztizit (eztiot=ez dut).
* Ordena: nagusia+ez+laguntzailea.
* Jaun aditza: hasperena.
* Edin: daite. Ondoren daiteke.
* -te: lehengo ahalera; oraingoa, -ke. *Honlirate*: onak lirateke, -ke faltan.
* Iron: diro. Ezan-en ordezkoa. *Dirodano*, adibidez: *ikus dirodano* ‘ikus dezakeedan artean’; *-no* arte, artean.
* Eztazagu:ezagutu-ren aditz trinkoa.
* Aditz-izenak:-te; ondoren, -tze.
* Izen erroa:-a-.
* Genitiboan: zaharra (-ren kendu).
* Pluralgilea argi, modu garbi batean ikusten ez denean, pluralgile pleonastikoak [pluralgile bat erantsi aditz plural bati, gardentasunez ikusten ez delako: zinaden (zinen), grade (gara), xrade (zara)…]. -de: pluralgile zaharra, gaur egun gutxi erabili.
* *Niquezi*: nuke, -zu bat eransten dio, N-N-N bihurtzen da. Nuke+zu [Nor-Nork+zu(datiboa)].
* *Nuyena*: \*nadu>nau>nu→*nuyena.(*EDUN).
* Aditz partitz.+[Jakin, Joan, Eroan](trinkoak) →ohikoak euskara zaharrean.
* Izan→ba+ninz/hinz/liz.
* *ezpaneynde*→din+te=dide>-ide

**Izenordainak:**

* Eniak: neutroa. Neureak egon behar zuen.
* Ehor: e-nor, zer, zein… hasperena vs. sudurkari ahula.
* *Gizonor*: gizon+hori.

**Kontsonanteak:**

* r+z: afrikatze berantiarra.
* e (kontsonante-bokal-kontsonante).

***Leizarraga*** (Bastida, Lapurdi)

**Izen morfologia:**

* Ablatiboa: plurala -etarik. Orain -tik.
* Soziatiboa: -ki, -gaz/kin, -ki/kila, -kilan. Leizarragaren euskaran oso goiz ah¡gertu zen *-kin*.(berrikuntza)
* a+a=a.
* Muga adlatiboa: -d(r)ano. Horrek kokatu Xiberuko euskaran; baita Erronkarikoan ere. Hortik kanpo Leizarragak bakarrik erabili.
* Ablatiboa leku denborazkoetan: -danik.
* Instrumentala: -zaz.
* Xedezkoa: -tzat.
* Inesiboa: *-an* berria vs. *-n* zaharra (etxe*an* vs. etxe*n*)
* Sinkopatzea: andre. (andere>andre).

**Izenordainak:**

* Bere: pl, -n falta. Izenordain indartua.
* Haien iparraldean: hen.
* E-nor→enor>ehor>eñor>iñor. Analogiaz → ehor>nehor.

**Bokalak:**

* Ikusi→ikus→Apokopea.
* Ikusi→kusi→Aferesia.
* Andere→andre→Sinkopa.

**Erakusleak:**

* o>u/\_sudurkaria. (Zenbat eta ekirago gehiago; Baztan, Bidasoalde erakuslea mantendu).
* Hek: 3.gradukoa. Iragankor edo iragangaitz: “Hek egin dute”;”Hek etorri dira”.
* Hek>a-hec:*a*-3.p. izan liteke, eta *-e-* plural marka, *\*(h)ok.*
* Hauk (abs.)/hauek(erg.) (zaharrak).
* *Haur* (erakusle zaharra): gu – haur- e→geure.

**Kontsonanteak:**

* Afrikatuak eta frikariak bereizi.
* Ez zen>etzen.
* Sinkopak: dira>dra; gara>gra.
* -*ss-* grafia erromantzea. *S* bikoitza, gaztelaniaz eta frantsesez gertatzen da. Ahoskera gabekoa da eta bi bokalen artean dagoenean gertatzen da. *Ikussiric.*
* Seiretan, zazpiretan… analogikoak dira, berezkoak *laur, hirur.*

**Aditza:**

* e aurrizki zaharra.
* -de pluralgilea (de>e/te). 3. pertsona plural zaharra.
* Aditz-izenak:-te.
* 3. pertsona plural datiboa: -ka.
* 3.p. sg. Datiboa: -ko +atzizkia -kan.
* -i- aditzen atzizki zaharra, part.zaharra.
* -z plurala: plural berria.
* -te ahala.
* Etorkizunerako atzizkia *-ko* izan beharrean *-ren* ere izan daiteke. *Ikussiren.* Baina, gehienetan *-ko* etorkizunerako eta *-ren* genitiborako.
* Izan; -e- gure.
* Iraganeko erroan (aditz trinkoetan) orainaren analogiaz, iraganeko -e-ri eragin: *zabilan, zatorren, zakien…*
* *Haitsa* jeitsi-ren trinkoa (hi), aginterazkoa.
* *Igan cedin:*Asertiboa(adierazpenezkoa)

|  |  |
| --- | --- |
| *igo* | *igan* |
| *jaso* | *jasan* |
| *eramo* | *eraman* |

* *Gare* berranalisia, *garela*tik etorria.
* *Debetatze* →Leizarragak bakarrik erabiltzen du. Xiberun bakarrik erabili. (debetatu>debekatu).
* *\*ezan, \*edin* adierazpen perpausetan.
* *Cioiten* (-ion- aditza ‘erran’) trinkoa.

**Sintaxia:**

* TOG-a: OZ genitiboan(*populuaren corrumpitzen)* Ip.+Bizk.+Gip. (gaur egun erdialde iparraldean).
* Moduzkoa partizipioko: -rik. Eraikuntza absolutua. Bizkaiko testu zaharretan -ik agertzen da (*eginik*), gaur egun ordea, *-da, -ta, -de, -te*. Beraz, -*ic* Euskal Herri osokoa da.
* Denborazkoa: -nean (zaharra); -eurik (berria).

**Idazkera:**

* -z + o,a,u→ ç ; -z + e,i→c
* -tz + o,a,u→tç; -tz + e,i→tc
* -z# →z ; -tz#→tz.

***Lazarraga*** (Araba, mendebaldeko euskalkia)

**Izen morfologia:**

* Datiboa: plurala -ai>ei/i,u. Erdialdean: -ei. Lap.NB, Zub.: -erei.
* Soziatiboa: -agaz; -ekaz.
* Genitiboa sg.: -*r* gabe→-aen. Asimilazioa: -een (aen>een>en).
* Ablatiboa: -ti/-rean>-reanik.
* Inesiboa: *-etan* (inesibo zaharra *-en*) (bat*etan;* bat*en*).
* Instrumentala: -z. EH osoan lehen -taz (XIX:-taz; XX:-za).
* Destinatibo plurala: *-endako*.
* Motibatiboa: -gaiti (gai+ti, biak zaharrak)( -ti prosekutibo zaharra). Hala ere, -arren baita (gaitiarren pleonasmoa).
* Ergatiboa: plurala -ak; gainontzeko EH osoan -ek.
* Hurbiltze adlatiboa: -*runtz.*
* *Katea* -a organikoa, berezkoa.
* -*to* eratorpen morfema bizkaitarra (poli*to*, txar*to,* galan*to*).

**Bokalak:**

* o+atzizkia>a (hitz elkarketengatik): etxe>etxadi.
* e>i asimilazioa.
* Disimilazioa: a+a: ea.
* a itsatsia + abs pl/inesiboa: a+a (ez fusionatu); berbaak>berbak; gona+an=gonan (ez \**gonean*).Hiatoa pluralean (berbaen).
* \**eduki*n: au>eu asimilazioa. Daude>deude.

**Erakusleak:**

* Hura>ora>oa (Goizueta, Basaburua eta Anuen) asimilazioa + -*r*.
* Erakusle plural hurbilla: berba-*ok*, ezpata-*ok. -ok.*
* -*orri*.
* Ala: orain *alan*, ondoren sortu den pleonasmoa.
* *a* ‘hura’→ ‘*a emakumea’.*

**Izenordainak:**

* *Ene* pertsona izenordain neutroa.

**Kontsonanteak:**

* Txistukarien neutralizazioa gertatzen da, oraindik biak ageri. Aurrerago ikusiko ditugun testuetan neutralizazioa erabatekoa izango da.
* Palatalizazioa *gaitz>gaitx>gatx*.
* *Baxe* aldaera fonikoa, morfologia aldatuz, -*i­-*k palatalizazioa eragin, berez, *baizik.* Baxe*n* berria ala zaharra? -*n* baldin badauka zaharra, izan ere oso goiz galdu zen -*n-*a.

**Aditz marfologia:**

* *Izan*-en erroa: *a.*
* Aditz aurrizki zaharra: e. Zuberoan eutsi, gipuzkoan XIX.mendera arte. Lehen EH osoan.
* 3.pertsona marka nuloa. Berranalisia ezezkoetatik abiatuta.
* Even pluralerako; eben singularrerako.(Eduen>euen>eben;euskarak triptongoak deusestatzera, bai bokalak omitituz zein epentesiak sartuaz). Batzuetan baliteke *eben* *emen* edo *hamen* izatea.
* Egin vs. ezan. Egin (ez asertiboa). XV: ezan; XVI: egin/ezan; gero egin.
* Denbora aurrizkia *-e*: 3.pertsona iragana.
* Aditz-izena: *-etan*(iketan-en aldaera berria); *-ten* ere bai.
* Joan: joan+inesiboa, ez adlatiboa.
* NNN -*euts*- erroa. Hala ere, eutsi aditzaren apikaria nagusitu da, nahiz eta afrikatua izan *deusudan.* Askotan komunztadura falta: ‘*esan gure deusudan berbaok’*(nik-zuri-hura eta haiek).
* Partizipio+aditz oina: XVI.mendean banaketa.
* Partizipioak egiteko: *-adu/idu.*
* Pluralgilea *-z* (berria).
* \*Z-rekin Y: Z eta Y.
* *-ro* moduzko atzizki zaharra.
* *Dauco*: berranalisi batetik etor daiteke: *jakan*→*jako; daukan*→*dauko.*
* Iritziren trinkoa: *derechan ‘deritzon’.*
* *Zu* plural gisa darabil, jatorriz den bezala, garai horretan ari da sortzen *zuek*-en paradigma.
* *Zeuren*: 2.pertsona posesibo indartua; lehen aldiz Lazarragarengan aurkitua.

**Alderdi fonikoa:**

* *Emun* emanen aldaera, Araban kokatzen gaitu.
* *oec*: 1.graduko erakusle zaharra, ergatibo plurala ‘*Haiek*’.
* *Nax* palatalizazioa ‘*-i-‘*-ren eraginez.
* *n↔r*; *jaun*→*jauregi; egun*→*eguraldi.*

***Belapeyre*** (zuberera ekialde hertsia XVII).

**Izen morfologia:**

* Soziatibo zaharra: -ki (sg.) -eki (pl.).
* Kausala (Motibatiboa): -lakoz.(vs. -lako)
* Inesiboa: -an. Berria oso. *Goizen>goizean>goizan*. (Zuberoako berrikuntza).
* Adlatiboa: ala>ra (*saintiala* ‘santu’). *a* berria, mugatzailea. Bi gauza: berri (a) eta zaharra (e).
* Bizidunen ablatiboa (*-gandik*) genitibo gabe: *Jauna* *ganic.*(vs. *Jaunarengandik*).
* Instrumentala: -(t)zaz.
* Datibo plurala: -eri. 1.perts.sg. morfema errepikatu daiteke: -ta-/-da- edo -ta-/-t (pleonasmoa).
* Genitiboa: -en. Semantikoki prolatiboa. Ekialdeko ezaugarria.
* Muga adlatiboa: -lano. Orain: -raino.
* IS-ak mugatzailerik gabe: *har ezazu ogi*. Galdetzean, generikoa. Ezaguna denean.
* Destinatiborako genitibo soila.
* Ablatibo *–(r)ik* (leku izen bereziak) vs. *-ti(k)* (arruntetan). Bigarrena ohikoena.
* Zuberoan ez da *-rts-* egiten, *-st-* mantendu. (Ezaugarri endemikoa).

**Aditz morfologia**:

* 3.p.pl. datiboa: *-e- derie* ‘die’. BN *-te.*
* Ergatiboa: 3.p.pl. *-e-*: *ditzen* ‘ditzaten’.
* OZ plurala *-it-.* Bestalde, *-it-* pluralgilearen aldaera: *-it->utu*+v>*-uti-* (*dituen>dutuen>dutien*).
* Ahalera: *-ke* gabe eta -*ke*-rekin (biak); batez ere gabe.
* Etrokizuna: *-te/-(r)en.* Ekialdean[*da+te+ala (datiala) (*izan*); -ko* erabiltzen hasiak orain]. EH-n *-tu,i, -(e)n.*
* Berranalisia: mend. *-ko*, erd. *-ko/en*, eki. *–(r)en* (orain *-ko* hasi da sartzen).
* Datiboa duten aditzak pluralgilea *-z-* edo *-tz­-.*
* Eroan: euskara batu zaharra, leku guztietan XVII arte.
* l: iragana edo alegia, Xuberotarrek gordetzen. Besteek *e* neutralizatu alegiazkora bakarrik, bi balioetatik bakarra hartu.
* Aditz izenak: *-te* (-rr, -i, -e egiturakoetan).
* Erhail: ero=hil. Erail gerora sortu, gaztelaniatik.
* *-tza* pluralgilea: jakin aditzean.
* *De*: plural iragangaitz pleonastikoak eratzeko.
* Trinkoak ez dira erabiltzen eta perifrastikoak bizi Zuberoan.
* *E* aurrizki zaharrari eutsi.
* Aditz nagusi asertiboak partizipio atzizkirik gabe joan daitezke.
* Iraganeko Nor-Nori izen soilean ez dago: *-za-* erroa.
* Baldintzarako *\*edin*, ezaugarri zaharra: *‘berac ecin hel badite’*
* Jakin aditzaren baldintza protastikoan aldaera zaharra gorde da: ‘*baleki*’, BN ‘*balaki*’.
* *cüek>ciek* ‘zuek’.

**Izenordainak**:

* Historikoki→ *nihaur, hihaur, guhaur* (zaharra); Gen. *nihaure>neure*→abs. *neu* (berranalisia).

**Erakusleak:**

* *Hurac:* hura +k= ‘haiek’abs.
* *Hoyek* ‘horiek’.

**Alderdi fonikoa:**

* Ekialdean ez ahostuntzeko joera dago (berrikuntza dateke): *‘igante’.*
* /rç/=/rz/>/s/→ *berse* > *beste* (zaharra>berria).
* *Çoin* ‘zein’: euskal galdetzaileen *-o-*aren eraginez (nor, noiz, nola…).

**Bokalak:**

* *u,* noiz *ü*?
* *u:* -s, -r, -rt, -rd duenean ondotik.
* *ü:* gainerako kasuetan (hitz bukaeran).
* *o>u/\_n* ez du egiten, 8 urte beranduago testu batean bai.
* *i-u>ü-ü* asimilazioa. It + u> utu.
* *au>ai* palatalizazioa (*deraue>deraie>derie)*
* u + v>ü + v>i’v (*ezdue>ezdüe>ezdie)*.
* *ke+e>ie.*
* *e-u>i-u (genuen>ginuen; zenuen>zinuen).*
* *e* eta *i>ü*  batzuetan.
* Bokal sudurkariak daude, baina ez direnak ere bai.
* *e + e > y* epentesia.

**Sintaxia:**

* *baita* erlatibozkoa eraikitzeko: ‘*mutil hori, jatorra baita…’* jatorra da.
* *Amorecatic*→kausala (=-arren).

***Beriain*** (nafartar zaharra. XVII)

*Post quem:* berak erabilitako forma gerora berriztatu.

**Izen morfologia:**

* Instrumentala: *-s*, apikaria. -*zaz* da erakusle eta izenordainetan.
* Genitiboa: *-en* (berria).
* Motibatiboa: berrikuntza *-gatik*. Lehen *-gaiti*. *Ga + tik* berriak dira. Motibatiboetan genitiboa jartzea berrikuntza : *becatari-en gatic* (vs. *-ak*).
* Soziatiboa: *-ki*. Gaur egun *-kin*.
* Prolatiboa: *-taco*.
* Ablatiboa: *-tik*.

**Aditz morfologia:**

* Datiboa: 3.p. singularra *-o-* plurala bihurtzeko *-te-* pluralgilea atxiki= dat 3.p.pl *-ote-*. Beste EH-n *-e-*.
* Aditzak analogiaz: *izandu*.
* Joanen trinkoa: + -i-=*doaie*.
* Iron aditza: Nafarroar ezaugarria. *Ciroquetat* orainez.
* *Zatoz* vs. *heldu zara*: arkaismoa/berria.
* Erazan: endemikoa. Nafarroako aditza soilik.
* Nork-Nori vs. Nor: arkaismoa/berria.
* NNN-eko pluralgilea: *-zki->-it-.*
* Eradun aditza: zaharra.
* *-te*: etorkizuna.
* Iragana: *-n.* Orain ez, berrikuntza *-n* gabe. *Cen, etzuen…* *baicira* (baitziren).Zenbait forma eztira berriztatu.
* Etorkizuna *-n*-z bukatutakoetan: *-en.*
* Arkaismoak: *ducuen, zatoz, goasus. Ducien, zaito, zoazi.*
* Berranalisia: noaye, goaye. *Noa + -ela/en=noaela/en +* epentesia> *noayela/en*. Berranalisia→neutroa= *noaye* (-e geratu da).
* *Etorri* arkaismoa da, orain *heldu* erabiltzen da.

**Izenordainak:**

* *Geuren* → ‘haren, zuen, haien’ formek kutsatuta (berrikuntza).
* *Inor* Naf. garaian: *\*e-nor>ehor>ior>yor.*

**Sintaxia:**

* Denborazkoak: *-neun* forma zaharra. Ondoren *-larik* aurkitu.
* Erlatiboaren burua ezkerrean. *‘Arimac purgatorioan daudenac’.*
* IS-ak mugatzaile gabe: *har ezazu ogi.* Galdetzean, generikoa: *ogi badea?*. Ezaguna denean.

**Alderdi fonikoa:**

* *ue>ie* egin da, baina, testuan ‘*duçuen*’ dakusakegu.

***Viva Jesus*** (Bizkaiera. XVI-XVII)

**Izen morfologia:**

* Ergatiboa: singularra *-ek*. Bokal asimilazioa *-ak>ek.* Baita bietarako -*ak* ere.
* Genitiboa: *-r* gabekoa; *-en>een>en* sg.*-en;*pl- *-aen.* Genitibo zaharra darabil. *-e-*, *-r* eta amaierako *-n* berriak.
* Soziatiboa: *-gaz*.
* Ablatiboa: *-etarik* (pl.), biak, baita *-rik/rean* (sg.mgg.) ere (azken hau zaharra). *rean>rik>ti>tik. rearik* 1888 arte. *tik* nondik? *ti+ka* edo *-rik* (kutsduraz, bere ohiartzunaz).
* Motibatiboa: *-gaiti* (zaharragoa *-k* falta +*i* dauka) eta *-gaitik*. (gaur egun genitiboa txertatuko genuke, baina, sasoi horretan abs. *Becatarioc gaiti; gugueitic)*
* Datibo plurala: mendebaldean *-ai/ei* *u* edo *i* bukaeradunetan. Asimilazioa: *ika*.
* Adlatiboa: *etorri judgetan* (vs. *judgatzera*).

**Aditzaren morfologia:**

* Pluralgileak: *-it-* zaharra; *-z-* berria. Analogiaz, plurala ez zegoetako ustetan.
* Emon: bokalismoa *-o-*.
* Trinko ez-puntukariak: *eguienean, guengigen* (perfektiboak).
* Edun: 1.p.sg. →dot; 3.p.sg. →dau→daude(pl.). *\*dadut>daut>dot. (*erd. \**dadut>deut>det.)*
* Dat pl. Izan: *te*→ *jateena* ‘zaiena’.
* *Eben* sg. vs. *even* pl.
* Partizipio erromantzekoek (maileguak) *-idu*.
* Izen aditzaren erroa: *-a*. (Mend. eta erd.)
* Partizipio atributiboa: *-ic: eguinic, hilic…*
* Aditz izenak: *-te/tzeiten, -teiten.* (*urteiten* aditz izenak sortzeko modu endemikoa).
* Latinezko *-zio/zionne>-ziño.* Erdialdean *-zio.* Zub. BN. Bafarria: *-zione*.
* Edunen erroa mendebaldean: *-o-*.
* Partizipioa eta aditz oina: ez asertiboak: aditz oina. XVI.mendean aldaketa, nahastu egiten dira *ikus dezaket, ikusi <*berria. Asertiboak: partizipioa. Ondorioz, gip., biz., arab. eta Naf. + iparralde banaketa egin:
* NNN: \*edutsi
* Gip. partizipioak eratzeko atzizkia*-gi* >*-ki* (ondoren) (*ebagi>ebaki*).
* *Goaz* (zaharra)> *goiaz* (berria)
* *Dire, dira* beharrean.
* Berranalisia (*dirade, dirae, dire*).
* Berrikuntza: *bauco* ‘badauka’ (analogiaz, datiboa sartu).
* *Egin* erabiltzen hasi *Ezan*en ordez, ez asertiboetan. XV: ezan; XVI: egin/ezan; geroago egin nagusi. Lazarragak XVI: ezan; *Viva Jesus*en egin. Egin erroa sartu zenean partizipio eta aditz-oinaren bereizketa galdua zegoen mendebalde zabalean.
* *Goaz* zaharra, geroago *goiaz*.
* Xedezkotasuna adierazteko: *didincet* (tzat); *didin* asertibo eta ez-asertibo izan zitekeenez, -*cet* gehiti asimilatuta, xedezkotasuna adierazteko.

**Erakusleak:**

* -*onek, -orrek, arek…*
* **-***cein, ceinzuc* (plural mendebaldekoa).

**Alderdi fonikoa:**

* Berranalisia: *alaba- alabea; arkume-arkumea* (orduan *arkuma* dela pentsatu).
* Txistukarien neutralizazioa gertatzen ari zen garaia. *Z* ugari ditu, zenbait *s*-rekin.
* *Bage*→*gabe* (metatesia).
* Desberdinak berdindu: *asimilazioa*: u\_a>u\_e; berdinak desberdindu: *disimilazioa:* *gauza>gauzie*. *Gauza> gauzaa>[-ea>-ia (disimilazioa)]>-ie (asimilazioa).* *u* altuak *a* baxua ekarri du, erdiko *e* bilakatuz.
* Barne morfologian→ *i* ondoko *a>e*→ *iteundu, irecasten…*
* *a+a>ea*→*aitea.*
* *Celaan, dauquee*→oraindik bokalek ez dute asim./disim.-rik sufritu.

***Otxoa Arin*** (Ordizi, mend. eta erd.)

**Izen morfologia:**

* Xedezkoetan: *-(a)rren.*
* *Erditican*: berria.
* Motibatiboa: *-gatik*.
* Ablatiboa: *-tikan.* Arraroa zonaldean.

**Izenordainak:**

* *Neure/gueure*, *gueu*ren analogiaz, berrikuntza.

**Erakusleak:**

* Erakusle plurala: *oec, oriec, aec*.

**Aditz morfologia:**

* *Faltadu, consentiduaz, obligaturic*(p.atributiboa *–(r)ik*, gaur egun *-ta/a*)*.*
* Nor-Nori: *zatan* ‘zaidan’; ‘*jatan*’ bezala. ‘Hari’: *ko/ka.*
* *Dakazen* ‘dakartzan’.
* *Dijoan* joanen trinkoa, gipuzkoar berrikuntza.
* *Deu* (du) →*debana*. 3.p. gaur egun: *do*.
* Iraganeko *neban, ceban, cebala*.
* Eroanen trinkoa: *daroagun*.
* Pluralgileak:
* Nor-Nori ‘hari’: *zaiozka, zaizka, zaizko…*’guri’: *zaizkun.*
* *Egiztzu* (Nor-Nork); *egiztazu* (NNN).
* *z* vs. *tza*: *dirauzku, zirauzkan, dirautza, dakitzat*.
* Partitibo pleonastikoa: *izandu*. (berrikuntza)
* Aditz izena: *ausitzen, sinistutzea.* (berrikuntza)
* *Dirade* (*de* pleonastikoa); *balirade.* (berrikuntza)
* Konpletibozkoetan *-na*: *bi egun dira ikusten ez zitudana*. (hau azkan adibidiau neuk ipini dot).

**Alderdi fonikoa:**

* *s* txistukari igurzkaria: *ausitzen*. (berrikuntza)
* Bokal asimilazioa: *iduquiaz. Dio* zaharra; *digo* berria. (berrikuntzak)
* *ea* 3.p.pl. morfeman: *dabeanak, dabeala, dacardean* ‘dakarten’. (berrikuntzak)

**Arkaismoak:**

* *argan* ‘harengan’.
* *zertzaz.*
* *pekatuak gatic*
* *orietan gucietan* ‘guzti horietan’.
* *Onetan, horretan.*
* *Onez gañera.*
* *Ezconduric/ eiquezu.*

**Hitzak, lexikoa:**

* *Yguy* ‘higuina’.
* *Itaundu* ‘galdetu’
* *Paratu* ‘prestatu’.
* *Icheden* ‘itxaron’.
* *Animea* ‘arima’.
* *Ifeni* ‘ezarri’.

**Mend. eta erdialdeko tasunak:**

* Datibo plurala: *etsayai*.
* *Edin: dadin* edo *didin* (asimilazioa), *diric* eta *deric.*
* Nor-Nork: *det*, *egin dodan*.
* *Egin* eta *ezan* → Nor-Nork: *daquiaque, daiquean, dezaquean.* NNN: *deiquean* (*dizocoalic* ‘diezaiokeelarik’).

**Erdialdeko tasunak**:

* *Dezue, dijoa/digean, digeazen, cigeazen.*
* *\*io* eta *\*eradun* NNN-en: *diozka/dirautza* (dizkio).Singularra *dio*, plurala eradun *dirautza*.
* *Dirauzagu* ←dizkiogu.

***Axular*** (ekialde zabala, *sorginak*)

* Bustidura (Sara, Naf. + kostako herriak): *ganhera*.
* E nor→*inor* (Hg.) →*ehor* (Ip.) →*nehor* analogiaz.
* Hurbiltze adlatiboa *-rantz*→alde-*rat*
* Hec (haiek)
* Arkaismoak: inst. *horzaz>hortzaz* (Gip.Naf.Ip.EH) →*hortaz* gaur egun.
* Partitiboa baiezkoan, euskara zaharra.
* Begiratu→bigilatu (*vigilare*)
* Daiteke>diteke (monoptongazioa).
* decanca→dio (izatez *dioska*/o\_c berranalisia, ez dago ezer atzetik).
* *deraut*→eradun (diot), *dauntzala* (dezala, etzan).
* 3.p.sg. dat→*dagozan, ceraucon*
* Lapurdi→*gare>gerkostan*.
* *Dagokon* go-ko/ko-ko sinkronikoki bizirik Bizkaiko testuetan 3.p.sg. morf→jako.
* *emaiten*→\*i zaharra, *u*-z bukatutako aditzetan (*jaiten, emaiten*).
* *zaika*→izan, Nor-Nori→-*ka* 3.p.sg.Dat
* *liren* →izan, 3.p.pl. hipotetikoa. Gerora *balira, lirateke*.
* *beharri*→belarri(*bearri*), aldaera fonikoa (Nad.ek, Lap.BN, Zub.).
* *doka*→*n* etimologikoa, jatorrizko *n* baten emaitza dela→\*edanon>*doka* ‘doa’.
* *[j]* fonema ez da zaharra: *diaduk>diauk>diok>jok* ‘dik’.
* *Nincan*→izan erroa *-a-*, ez du afrikatzen.
* *Naiz>nax.*
* *Zutiala, zituala* metatesia.
* *Gagnen* inesibo zaharra *-n*.
* *Debociogai* erakuslea.

**Lexikoa**:

* *ibeni*→ipini*; hostendu*→urrundu; *okoina*→lapurra; *solas*→guri.

EDUN eta IZAN] asertiboak -Nor-Nork→*-eu-, -e-, -au, -o-.*

 -Nor/Nor-Nori→*-a-, -ai-, -e-, -ea-, i…*

EDIN eta EGIN/EZAN] ez-asertiboak (berria), asertiboak (zaharra) -eradun (NNN)

 -(NNN)

IRON→ahalera Naf.+Ip. (Nor-Nori/NNN)

ERAZAN→Ez-asertibo (NNN) Beriain.

EDUTSI→NNN mend.

ERADUTSI→ez-asertibo (NNN) mend.

IO→ Axular (NNN). Erd. Eki. Arab (ERADUN-ekin bat).