Німецька мова - офіційна мова німецької та австрійської нації, а також на ньому говорять на території Швейцарії, Ліхтенштейну, Австрії. Німецька мова входить у німецьку гілку індоєвропейських мов.  
  
Основу писемності мови становить латинський алфавіт. У період до початку ХХ століття офіційним шрифтом німецької мови був готичний шрифт. У загальноприйнятому нинішньому накресленні шрифт з'явився, хоча і неофіційно, з XIX століття, то ввели його у використання тільки в 1918 році.   
  
Літературна німецька мова була сформований з верхньо-південно-німецьких і верхньо-средненемецкіх діалектів. За часів Середньовіччя. Пізніше літературна німецька мова вплинула на нижню-північно-німецькі діалекти, яких зміна зімкнено згодних не торкнулося.  
  
Приблизно в 1200 році в средненемецкой поезії була прийнята спроба об'єднання діалектів німецької мови. Вона була досить успішною і полягала в тому, що поети у своїх творіннях намагалися не використовувати слова і вирази, які ставилися до різних діалектичним групам і були незрозумілі людям різних регіонів

Основою офіційного німецького літературної мови в німецькомовних країнах є діалект столиці Німеччини. На сьогоднішній день стандартний німецька мова - це симбіоз верхньонімецької і средненемецкіх діалектів, і тільки в місті Ганновері німецька літературна мова залишився незмінним протягом багатьох століть.  
  
За часів Реформації в північній частині країни стандартний німецьку мову був прийнятий в якості мови, на якому проходило навчання в школах, їм користувалися в галузі державного управління.

Літературна німецька дуже сильно відрізнявся від нижньонімецький діалекту та з-за цього застосовувати їх разом не представлялося можливим. Зараз жителі Північної Німеччини майже не вживають нижньонімецький діалект, а говорять німецькою літературній мові. А ось у центральній та південній частині країни збереглися місцеві діалекти, так як вони були схожі на літературна німецька мова.  
  
З XVI століття в Німеччині розвивається письмовий німецька мова (общерегіональний), який ще називається ранньо-новонімецький мову. Завершено її формування було тільки до XVII століття.  
  
Історію німецької мови поділяють на чотири періоди. Перший період - старий літературна німецька мова - тривав з 750 по 1050. Другий - середній літературна німецька мова - з 1050 по 1350 рік. Третій період - ранній новий літературна мова - тривав з 1350 по 1650. А з 1650 року почався четвертий період - сучасний літературний німецька мова, яка триває по теперішній час.  
  
  
За часів правління Карла Великого (з 768 по 814 роки) сакси, що займають територію між Ельбою та Рейном, були підкорені і насильно звернені у християнську віру. Такий поворот подій вплинув на розповсюдження серед германців латині, на якій грунтувалася християнська релігія. Так у побут увійшли латинський алфавіт, латинське письмо і латинська лексика. І протягом тривалого часу латинь застосовувалася а науці, в офіційному та діловому спілкуванні.  
  
  
Племена Салін і ріпуаріев утворили Франкської Союз племен і група діалектів, на яких вони говорили, лягла в основу мови німецької народності. А з IX століття формування національного німецького мови вплинули саксонські діалекти, які через якийсь час стали нижньонімецький діалектом, а верхньонімецької діалект утворили франкські, баварські і алеманнскіе діалекти, які об'єднували средненемецкіе і південно-німецькі прислівники.  
  
У XIII-XIV століттях латинь поступово відтісняється з місця офіційно-ділового мови і замінюється що формується німецькою мовою.