**A magyar nyelv története-**

**A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai példákkal**

A magyar nyelv az ***uráli nyelvcsalád***ba, azon belül a ***finnugor*** ***nyelvcsoport ugor ág***ához tartozik.

Nyelvrokonság: az egy nyelvcsaládba tartozó nyelvek közös ős- vagy alapnyelvből származnak.

A legnagyobb számú a finnugor nép a magyar. Legközelebbi rokonai a vogulok és az osztjákok.

A nyelvrokonság bizonyítékai:

A nyelvrokonság nem a szavak hasonló hangzásán múlik, hanem a:

**Szabályos** **hangmegfeleléseken:**

A nyelv készlete az idők során változik, a változás csaknem minden esetben azonosan és szabályszerűen történt. PL: a magyar nyelv szókezdő *f* hangja a finnugor nyelvekben a *p* hangnak felel meg.

**Alapszókészlet szabályos megfelelése:**

Az alapnyelvi szavak általában rövidek, egy-két szótagosak, pl: névmások, számok, testrészek, állatok, növények, ásványok, tulajdonságok, mennyiségek…stb. Nyelvünkben kb. 700-800 finnugor eredetű szó található.

**Rokon szavak jelentéskörének hasonlósága:**

Ha vannak eltérések, azt a jelentésváltozások törvényeivel lehet magyarázni. A *kéz* és *három* szavak például ugyanazt jelenti a többi finnugor nyelvben is,de például a *ház* vagy a *vaj* szó jelentésváltozáson esett át.

**A nyelvtani eszközkészlet hasonlósága:**

A magyarral rokon nyelvek mind toldalékoló (agglitunáló) jellegűek. A legtöbb uráli nyelvben az E/1 személyű birtokost az *m* toldalékkal jelölik. A finnugor elemből származnak a *k* többesjel, a középfok *bb* jele és *az igei idő- és módjelek*, *t* tárgyrag.

A nyelvrokonság bizonyítékában más tudományterület kutatási eredményei is sokat segítenek. Például régészeti, néprajzi, antropológiai, földrajzi kutatások.

*A finnugor rokonság kiemelkedő kutatói: Szajnovics János, Gyarmati Sámuel, Reguly Antal, Budencz József.*

***Himnusz****:* szavainak 2/3-a finnugor eredetű

Isten- a tő finnugor eredetű

Isemüköt=ősünket

Áldd – ősi képző (közös nyelvtani rendszer vogulban és ugorban is)

a- finnugor, eredetileg névmás volt

jó-jav

nyújts- finnugor, vogul

feléje- föléje

kar- finn, török

ha- finnugor, hol változata

sors- latin

ellen- elülső – finnugor

hozz- hozj finnugor

jövendőt- endő- ősi finnugor