A magyar nyelv történetének fő korszakai

Az ősmagyar korban Kr. e. 1000 és Kr. u. 895-ig a Honfoglalásig nem voltak írásos nyelvemlékek. Ekkor alakultak ki új beszédhangok, a birtokos személyjel, az összetett múlt idő, feltételes és a felszólító mód jele valamint a szavak sorrendje, ami a főnév ige és a bővítmény.

Az első nyelvemlékes kor az ómagyar kor, ami a mohácsi vészig tartott 1526-ig. Ekkor íródott a halotti beszéd és az Ómagyar Mária-siralom, amik az első írásos nyelvemlékek voltak. A hangrendszer és a szófajok tovább bővültek. Használtak igekötőket.

A közép magyar kor 1772-ig tartott a felvilágosodás kezdetéig. Hangtani változás nincs, kettős hangzók, névutómelléknevek kerülnek be és a múlt idő is megjelenik.

Az újmagyar kor a Trianoni békeszerződésig tartott 1920-ig. Ebben az időszakban volt a nyelvújítás, aminek hatására kialakult az irodalmi nyelv, a helyesírás és egységessé tették magyar nyelvet.

Az újabb magyar kor pedig mind a mai napig tart. Ekkor a Trianon hatására a kisebbségi helyzetbe kerül a nyelv ezért elszigetelődnek a környező országokban.