***Pronksiaeg (1800 – 500 eKr)***

* Vanem (1800 – 1100 eKr) ja noorem (1100 – 500 eKr) pronksiaeg
* Eesti alal hakati kasutama pronksist (tina ja vase sulam) valmistatud esemeid
* Esialgu oli metallesemed vaid lukusesemed (kirved, sirp, odaots)
* Vanim pronksese leitud Muhu saarelt – odaots, pärit Lõuna-Uuralitest
* Pronks oli haruldane importkaup
* Jätkus kivikirveste valmistamine ja kasutamine
* Kalmed puudusid, seega pole teada mida surnutega tehti
* Majandus rajanes ringleval alepõllundusel, küttimisel ja kalastusel
* *Noorem pronksiaeg:*
  + Asustus oli tihedaks muutunud Lääne- ja Põhja-Eestis
  + Hakati harima püsipõlde – oder
  + Põldu hariti 2a. siis jäeti mõnekümneks aastaks sööti, kasutati karjamaana, mil peamised veised seda väetasid
  + Kivikorilusest tekkisid väikeste põllulappide ümber kivivallid
  + Karjakasvatus olulisel kohal
  + Elati üksiktaludes
  + Maeti kivikirstkalmetesse
  + Eesti rannikupiirkond muutus Lõuna-Skandinaavia kultuuriprovintsiks
  + Skandinaaviast tuli arvukalt pronksi kui ka pronksesemeid
  + Germaani laensõnad
  + Läänest tuli metall ja luksuskaubad
  + Eestist läände hülgetraani, karusnahku, mett või muid küttimis-koriluse tooteid

***Rauaaeg (500 – 1100 pKr)***

* I poolel kasutati üksikuid raudesemeid
* II poolel sulatati juba koha peal rauda ning raudesemete kasutamine muutus üldiseks
* Taluasustus levis ning talupõldudele ehitati tüüpilisi tarandkalmeid
* Hilisrauaajal kujunes välja Eesti asustuspilt
* Tekkisid kihelkonnad ja maakonnad
* Põllumajanduses pandi alus maaharimis- ja loomapidamisviisidele
* Kasvatati talivilja ja põhitoit oli rukkileib
* Naaberrahvastega olid tihedad poliitilised ja kaubanduslikud suhted
* Uued põllusüsteemid:
  + Põlispõld
  + Künnispõld
* Tarandkalme
  + Kaasa pandi savinõusid või ehteid
  + Rannikualadel ja saartel
* Kangurkalmed
  + Lihtsad kivihunnikud
  + Sisse võis olla ehitatud kiviringe
  + Hauapanusteks olid nõud ja ehted
  + Rannikutel ja saartel

Viikingiajal hakati ehitama linnuseid (Mägilinnus, Neemilinnus)