A nyelvrokonság bizonyítékai

A magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik.

Nyelvcsalád: Azon nyelvek összessége, amelyek egy közös ősi alapnyelvbe tartoznak.

Rokonnyelvek bizonyítékai:

Rokonnyelvek esetében az alapszókészlet megegyezik

Alapszókészlet:

* Kb. 1000 szó
* Rokonsági nevek: apa, anya
* Alapvető számok: 1,2,3
* Természeti jelenségek megnevezése
* Alapvető igék: él, hal
* Hasonló nyelvtani rendszer

A nyelvek 3 nyelvtípusba tartoznak

* Izoláló: elszigetelő nyelvtípus
  + A szavakat nem toldalékolja hanem, elöljáró,- illtetve segédszavakat alkalmaznak
* Flektáló nyelvek: hajlító nyelvek
  + A szótő hangalakjának vagy hangszínének megváltozása
* Agglutináló: ragasztó nyelv
  + A nyelv a szótövekhez toldalékokat kapcsol, ide tartozik a magyar nyelv

Hasonló nyelvtani rendszerek eszközkészlete csak az azonos nyelvtípusba tartozó nyelveknek van

Finnugor alapjára utalnak a nyelvtani rendszereinkből a következők:

* Igei személyragok alkalmazása
* Alanyi és tárgyas igeragozás megkülönböztetése
* „k” a többes szám jelének használata
* Vannak fokjelek (közép, felső, túlzófok)
* Birtokos személyjelek (almám, almád, almája, almánk, almátok, almájuk)
* A határozó rendszerünkből a következő ragok is finnugor eredetűek:
  + „n” (télen, asztalon)
  + –t,-tt (Pécsett, itt, ott)
  + „l”(rosszul, jól, elől)

Szabályos hangmegfelelések, azonos helyzetben lévő hangok azonos módon térnek el egymástól

Hal-kala

Ház-katu csak szókezdő helyzetben a magyar „h” a finn „k”-nak felel meg

Három-kolme

Szókezdő helyzetben a magyar „f”, a vogul „p”-nek felel meg fa-pa

A magyar nyelv finnugor nyelvcsaládba való tartozását nem csupán az összehasonlító nyelvtudomány által lehet bizonyítani, hanem más tudományok segítségével is.(régészet, néprajt, hitvilág)

A néprajzban létezett életfa, világfa motívum, mint közös elem.

A régészet bizonyította pl: hogy a honfoglalás kori tarsolylemezekre vésett szöveg motívumai hasonló az Urál népekéhez.

A XV. Században kezdtek érdeklődni a magyar nyelv eredete iránt.

A XVI.-XVII. Században többféle nézet élt. Héberrel, törökkel, mongollal tekintettek minket rokonnyelvnek.

A finnugor nyelvrokonságot először Sajnovics János bizonyította majd Gyarmathi Sámuel és Reguly Antal.

A XIX. Században folyt az „ugor-török” háború. Ezt a nézetet Budenz József képviselte, aki vitában állt a magyar-török rokonságot hirdető Vámbéry Árminnal.

Ez a vita Budenz József elméletének győzelmével ért véget.

Bizonyította a magyar nyelv finnugor rokonságát.