Eflatun – aristo

Physei – thesei

Düzenciler – aykırıcılar

Analojist – anomalist

Kurallı – kuralsız

Doğal – yapay

Tabiatçı – anlaşmacı

Realist – nominalist

İskenderiye

Diyonisis Thrax – tekhne grammatika (bugünküne benzer şekilde kelimeleri sınıflandırmış)

Apollonios Dyskolos – söz dizimi kitabı yazmış (cümle konusuna eğilmiştir) gramer yapılarını anlama göre ele almış

Eflatuncular, mükemmelciler, düzenciler, isim cisim arasındaki bağlantıyı doğal kabul ederler.

Sonradan gelişen dili bozuk ve uydurma olarak nitelerler.

Bergama

Gramer okulu. Aristonun yapaycı dil anlayışına sahipler. Dilin konvansiyon çerçevesinde eşzamanlı olarak değişebildiğine inanırlar. Anomalistler. Kurucu Crates.

Basra

Eflatuncu, doğru dil bedevininkidir. İlk çalışmalar bu şehirde başlamıştır. Arap gramerinin ilk temsilcisi ebul esved el düeli

Sibeveyhi – el kitab (önemli eser, el-halilden etkilenmiş)

El-halil kitabül aynı yazmıştır. Sibeveyhinin hocasıdır.

Arapçanın her versiyonu değil bedevilerin konuştuğu hali esas alınmalıdır.

Küfe

Aristocudur.

Hamza el kısayi

Cafer er ruasi

Riyad el ferra

Dilin insanlar tarafından oluşturulan bir varlık olduğunu düşünürler.

Anomalistler. Dilin toplumca benimsemiş bütün versiyonları kabul edilmelidir.

Port royal

kartezyen dilbilimi de denir. Descartes etkisi altındadır. Chomsky’yi etkileyen bu mantıkçı matematikçi yaklaşıma kartezyen dilbilim de denir.

İnsan aklı evrenseldir, aklı dili birdir.

Cenevre

Saussure, yapısalcı fikirleri altında bu okul gelişmiştir. Genel dilbilim dersleri. Dilbilimi en çok etkileyen okuldur. Dilsel göstergeler oluşan dil, farklılıklar üzerine bina edilmiş bir sistemdir.

Prag

Saussure’ün dildeki zıtlıklara olan vurgusunu ön plana çıkarıp dilin en küçük birimi olan sesler hakkında harika çalışmalar yapmışlardır. Fonem teorisini ortaya çıkarmışlardır.

Kopenhag

Glosematik

Dil ancak dil-dışı sistemlerle mukayese edilince tam manasıyla anlaşılabilen bir simgeler sistemidir.

Glosematik tabiri dilin matematik gibi yapılandığını ima eder. Saussure’ün gösteren-gösterilen ikilisini içerik ve anlatım olarak yeniden adlandırmışlardır.

İçerik, özü. Anlatım, biçimi ifade eder.

Amerikan

Chomsky. Tasvirci betimleyici dilbilimini tercih etmişlerdir. Kızılderili dillerini inceleyerek avrupada tıkanan dilbilime yeni bir menfez açmışlardır.

Londra