**Pozdně staroruské a raně středoruské hláskové změny**

* asimilace znělosti, např. *сдоровъ > здоровъ, двашды > дважды, къдѣ > гдѣ*
* palatalizace velár *кы, гы, хы > ки, ги, хи*, vznik alofonů *к’, г’, х’*, v textech od 14. stol., dříve v Rostově než v Moskvě
* depalatalizace *ж’, ш’ > ж, ш*, v textech od 14. stol. (změna *ц’ > ц* je pozdější, doklady jako *-цъ, -цы* v textech od 16. stol.), např. *рушыти* (Mosk. gram., 1471), *приложыли* (15. stol.)
* *ш’ч’, ж’д’ж’ > ш’ш’, ж’ж’*
* *в > ф* na začátku a konci slova či slabiky: *фпрок, трафка, крофь* (od 15. stol.)
* změna *Т’еТ > Т’оТ* (14. – 15. stol.), např. *н’ес > н’ос*, *е* zůstalo před měkkými konsonanty– *отец, молодец, тесть*,v severních nářečích se měnilo také *e* v nepřízvučné pozici – *н’oсý* (jokání), na jihovýchodě změna neproběhla (srov. *з’éрны, д’ешéвай* ze současných rjazaňských nářečí), neměnilo se ѣ: *лѣсъ, хлѣбъ, сѣно* (avšak dnešní *звёзды, гнёзда*)
* asimilace měkkosti – *дев’к’и, д’в’е*; *Ван’к’а*, např. *бочкю* (1482), *володкю, степанкѧ* (Моск. гр. 1517), *колке* (Домострой)
* zánik *ѣ, ô* v nářečích centra