**Namen voor de oudere stadia van het Nederlands, Fries en Duits**

|  |
| --- |
| \*Indo-Europees(? - 1000 v.C.) |
| \*Germaans(vanaf 1000 v.C.) |
| \*West-Germaans(vanaf 200) |
| West-Germaanse kustdialecten (\*Ingweoons)(vanaf 400) | West-Germaanse landdialecten(\*Istweoons) (vanaf 400) |
| Oudfries(700 - 1550) | Oudnederlands(600 - 1150) | Hoogduits(500 - nu) |
| Middelfries(1550 - 1800) | Middelnederlands(1150 - 1500) |
| Nieuwfries(1800 - nu) | Nieuwnederlands(1500 - nu) |

Het sterretje (\*) betekent dat er (vrijwel) niets in de taal is overgeleverd. Het is een gereconstrueerde taal.Elke nieuwe fase ontstaat doordat er in bepaalde dialecten een vernieuwing optreedt, die zich langzamerhand over andere dialecten uitspreidt. Dat proces duurt eeuwen. De data in de tabel zijn ruwe schattingen van het begin van de vernieuwing.

Een paar opvallende vernieuwingen:
- In het Germaans verandert P in F. Ook verandert K in H. Zo ontstaan Germaanse woorden als *father/heart, faar/hert, vader/hart, Vater/Herz*. Het West-Germaans is hoofdzakelijk een groep conservatieve dialecten die niet meedoen aan de vernieuwingen van het Noord-Germaans.
- In het Ingweoons verandert AGE > EI, NF > F, NS > S en K > TSJ. Zo ontstaan Friese en Engelse woorden als *wein, rain, fiif, five, goose, goes, tsiis, cheese, tsjerke, church*. De Istweoonse dialecten doen niet (of maar voor een klein deel) mee aan die vernieuwingen.
- In het Oudfries verandert ECHT in JOCHT (*rjocht, fjochtsje*) en AU in AA (*baam*, later: *beam*). In het Oudnederlands verandert KS is S (*vos*) en AU in OO (*boom*).
- In het Hoogduits verandert o.a. P > (P)F en T > (T)S, met als resultaat woorden als *Pferd, Dorf, laufen, zwei, setzen, lassen*.
- In het Middelfries en Middelnederlands wordt de laatste lettergreep afgezwakt tot een stomme e. Zo ontstaan woorden als *panne, zonne*. In het Middelnederlands veranderen o.a. OL > OU (*koud*), FT > CHT (*gracht*), F > V (*vader*), OE > UU (*huus, krupen*).
- In het Nieuwfries en Nieuwnederlands verdwijnt vaak de stomme e aan het woordeinde (*soan, zoon, pan, zon*). In het Nieuwnederlands verandert o.a. IE in IJ (*tijd, blijven*) en UU in UI (*huis*, *kruipen*). In het Nieuwfries ontstaat bijvoorbeeld breking