SINTAKSA

• Sintaksa është pjesa e gramatikës që studion fjalët gjatë ligjërimit, rregullat e bashkimit të tyre në grupe fjalësh e në fjali si dhe rolin që luajnë ato.

Përbërësit kryesorë të fjalisë • Dallohen dy grupe përbërëse të fjalisë: • Grupi emëror (kryefjala); • Grupi foljor (kallëzuesi); • Grupi emëror tregon për personat për të cilët flitet, kurse grupi foljor tregon çfarë thuhet për ta: Të gjithë fëmijët rrinin të qetë. I I Grup emëror Grup foljor

Fjalia dhe përbërësit e saj • Fjalia është një grup fjalësh të lidhura në mes vete sipas kuptimit dhe rregullave gramatikore të gjuhës. Fjalia kumton diçka. Në gjuhën e folur fjalitë karakterizohen nga një intonacion ose vijë melodike e veçantë (zbritëse, ngjitëse etj.). Në gjuhën e shkruar ato përcaktohen nga shenjat e pikësimit (pikë, pikëpyetje, pikëpresje, pikëçuditje). • Një fjali mund të jetë e thjeshtë ose e përbërë. Fjalia është e thjeshtë kur ka vetëm një folje. Fjalia është e përbërë kur ka më shumë se një folje. Tipat e fjalive sipas llojit të kumtimit • Sipas llojit të kumtimit fjalitë mund të jenë: • Dëftore; • Pyetëse; • Nxitëse; • Dëshirore; Fjalia dëftore • Fjalia dëftore shërben për të treguar diçka, për të dhënë një informacion rreth një fakti, rreth një vëzhgimi, një gjykimi, një opinioni. • Fjalia dëftore, kur është e mëvetësishme, shqiptohet me një intonacion tregues. Toni zbret në fund të fjalisë. Ai ngrihet në fjalën që mban theksin logjik, kur është i dukshëm. • Fjalia dëftore ka foljen zakonisht në mënyrën dëftore, por mund ta ketë edhe në mënyrën lidhore, habitore e kushtore. Fjalia pyetëse • Fjalia pyetëse përdoret për të pyetur për diçka që folësi nuk e di ose e di pjesërisht dhe pret prej bashkëbiseduesit një përgjigje. Këto fjali përdoren dendur në dialog, sepse bashkëbiseduesit për çdo pyetje që bëjnë, presin një përgjigje. • Dallohen tri lloje fjalish pyetëse: • Fjali pyetëse tërësore; • Fjali pyetëse të pjesshme; • Fjali pyetëse retorike. • Fjalia është pyetëse tërësore, kur bashkëbiseduesi i përgjigjet pyetjes me po, jo ose me foljen e fjalisë pyetëse: - Ishe sot te mjeku? Po. (Isha.) • Fjalia është pyetëse e pjesshme, kur folësi ka njohuri për atë që pyet, por ai do të mësojë më shumë. Këtyre pyetjeve nuk u jepet përgjigje me po ose jo, por me një ose disa fjalë: - Ç’muaj është tani? – Janar. • Fjalia është pyetëse retorike, kur folësi pyet pa pritur që të marrë përgjigje: - Ç’të presësh nga ti? Fjalia nxitëse • Fjalia nxitëse shërben për të nxitur dikë që të zbatojë një urdhër, një këshillë, një sugjerim, një ftesë. • Në fjalitë nxitëse foljet janë zakonisht në mënyrën urdhërore, lidhore e dëftore. Fjalia dëshirore • Fjalia dëshirore shërben për të shprehur një dëshirë, një urim, një mallkim. Fjalia dëshirore mund të shprehë edhe dëshirën që të mos ndodhë diçka. • Fjalitë dëshirore e kanë foljen në mënyrën dëshirore dhe në mënyrën lidhore. • Në fund të fjalive dëshirore vihet pikëçuditje. Format e fjalisë • Fjalitë dëftore, pyetëse, nxitëse dhe dëshirore mund të paraqiten në shumë forma: veprore ose pësore, pohore ose mohore dhe thirrmore. • Fjalia është në formën veprore, kur folja e saj është e formës veprore dhe është në formën pësore, kur folja e saj është e formës joveprore (ose pësore). • Në formën mohore të fjalisë mohohet një pohim. Pra, fjalia e formës pohore pëson një shndërrim mohor. • Fjalitë bëhen thirrmore kur shoqërohen me një ndjenjë të fortë kënaqësie, habie, frike, zemërimi etj. Gjymtyrët kryesorë të fjalisë • Gjymtyrët kryesorë të fjalisë janë: • Kryefjala; • Kallëzuesi; Kryefjala • Kryefjala është gjymtyrë kryesore e fjalisë. Ajo gjendet me pyetjet: cili?, cila?, cilët? dhe kush?. Ajo tregon një a më shumë frymore apo sende. Kryefjala zakonisht qëndron para foljes. Me se shprehet kryefjala? • Kryefjala shprehet me: a) emër në rasën emërore, të shquar e të pashquar, në numrin njëjës e shumës: Dritani u lag nga shiu. (kush?) b) përemër (dëftor, të pacaktuar, lidhor, vetor të çdo vete a numri): Ajo më kërkoi një trëndafil të kuq. c) numëror: Të dy filluam të ecnim duke çaluar në korridor. d) grup emëror: Yt vëlla të la vetëm. Kallëzuesori i kryefjalës • Kryefjala mund të marrë një kallëzuesor. Shqiponja është simboli ynë kombëtar. • Kallëzuesori i kryefjalës tregon një cilësi të personit apo sendit që shënohet nga kryefjala. Kallëzuesi • Kallëzuesi është gjymtyra kryesore e fjalisë, që tregon një veprim apo gjendje të kryefjalës. Ai gjendet me pyetjet: ç’bën?, ç’ është?. Kryefjala dhe kallëzuesi janë të lidhur ngusht me njëri-tjetrin. Kështu, po të ndryshojë kryefjala, ndryshon edhe kallëzuesi. Kallëzuesi përshtatet me kryefjalën në numër dhe në vetë. Kallëzuesi zakonisht qëndron pas kryefjalës. Llojet e kallëzuesit • Llojet e kallëzuesit janë: • Kallëzuesi foljor i thjeshtë (një folje): Ti më munde. • Kallëzuesi foljor i përbërë (dy e më shumë folje): Po djali sa zinte të recitonte , harronte vjershën. • Kallëzuesi emëror (jam+emër, mbiemër, përemër, numëror): Dy prej luanëve ishin meshkuj. Gjymtyrët e dyta • Gjymtyrët e dyta (apo plotësit e fjalisë) janë: • Rrethanori; • Kundrinori; • Përcaktori; Rrethanori • Rrethanori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. Ai tregon rrethanat e kryerjes së veprimit, si: kohë, vend, mënyrë, shkak, sasi, qëllim. Ai në fjali gjendet me pyetje të ndryshme: kur?, ku?, si?, pse?, sa?, përse?. Rrethanori gati gjithmonë qëndron pas foljes ose kallëzuesit, por ai shpesh del edhe para foljes ose kallëzuesit. Rrethanori i kohës • Rrethanori i kohës tregon kohën e kryerjes së veprimit. Rrethanori i kohës lëviz lirshëm në fjali. Ai gjendet me pyetjen: kur?: Mbrëmë shkuam në kinema. Me se shprehet rrethanori i kohës? • Rrethanori i koës shprehet me: a) emër me e pa parafjalë: Ndeshja finale do të zhvillohet të mërkurën. b) grup emëror: Ndeshja finale u zhvillua para një jave. c) ndajfolje ose shprehje ndajfoljore: Ndeshja finale u zhvillua dje. d) formë të pashtjelluar: Me të zbardhur fëmijët u nisën në ekskursion. Rrethanori i vendit • Rrethanori i vendit tregon vendin e kryerjes së veprimit. Ai lëviz lirshëm në fjali. Rrethanori i vendit gjendet me pyetjen: ku?: Ata shkuan në shkollë. Me se shprehet rrethanori i vendit? • Rrethanori i vendit shprehet me: a) emër me parafjalë: Librat i mbaj në bibliotekë. (ku?) b) grup emëror: Jam nisur për në Galerinë e Arteve. (për ku?) c) ndajfolje: Zhurma dëgjohej sipër. (ku?) Rrethanori i mënyrës • Rrethanori i mënyrës tregon mënyrën e kryerjes së veprimit. Ai lëviz lirshëm në fjali. Rrethanori i mënyrës gjendet me pyetjen: si?: Ajo këndon bukur. Me se shprehet rrethanori i mënyrës? • Rrethanori i mënyrës shprehet me: a) një ndajfolje ose shprehje ndajfoljore (me emër në rasën kallëzore): Dëbora mbulonte shpejt e shpejt (si?) çdo gjë. b) një grup emëror: Një flutur po thithte me ëndje të madhe (si?) nektarin e luleve. c) një formë të pashtjelluar: Djemtë ecnin me nxitim pa parë (si?) rrugën. Rrethanori i shkakut • Rrethanori i shkakut tregon një shkak që sjell një pasojë të caktuar. Ai varet nga kallëzuesi, por ndonjëherë edhe me emër ose mbiemër. Rrethanori i shkakut zë vend pas gjymtyrës nga varet. Ai gjendet me pyetjen: pse?: Ajo shkoi te mjeku, sepse ishte e sëmurë. Me se shprehet rrethanori i shkakut? • Rrethanori i shkakut shprehet me: a) ndajfolje: Pse ke bërë gjithë këto gabime në diktim, Dritan? b) emër me parafjalë: - I kam bërë nga nxitimi, mësuese. c) grup emëror: Rezultatet i ke të ulëta për shkak të mungesave. d) përcjellore: Duke mos u mjekuar me kohë, sëmundja iu rëndua. Rrethanori i sasisë • Rrethanori i sasisë tregon sasi. Ai gjendet me pyetjen: sa?: Ata morën pak libra. Me se shprehet rrethanori i sasisë? • Rrethanori i sasisë shprehet me: a) një ndajfolje ose shprehje ndajfoljore: Mbrëmë ajo hëngri pak. b) një grup emëror ku bërthama tregon një njësi matjeje dhe ka përpara zakonisht një numëror: Nëna bleu 5 kg mollë. Rrethanori i qëllimit • Rrethanori i qëllimit tregon qëllimin e kryerjes së veprimit. Ai varet nga kallëzuesi. Rrethanori i qëllimit zë vend pas gjymtyrës nga varet. Ai gjendet me pyetjen: përse?: Ai shkoi për të luajtur. Me se shprehet rrethanori i qëllimit? • Rrethanori i qëllimit shprehet me: a) ndajfolje: Përse ke ardhur deri këtu? b) emër me parafjalë: Djemtë kanë ardhur këtu për punë. c) grup emëror: Prindërit përpiqen për të mirën e fëmijëve të tyre. d) paskajore: Ajo ka shkuar në Amerikë për t’u specializuar. Kundrinori • Kundrinori është gjymtyrë e dytë e fjalisë. Ai zakonisht varet nga folja dhe tregon mbi kë (cilin) bie veprimi i shprehur prej saj. Ai vihet në atë rasë që kërkon gjymtyra prej së cilës varet. • Sipas kuptimit dhe formës së shprehjes, kundrinori është i drejtë dhe i zhdrejtë. Llojet e kundrinorit • Llojet e kundrinorit janë: • I drejtë; • I zhdrejtë: me parafjalë; pa parafjalë; Kundrinori i drejtë • Kundrinori i drejtë është gjymtyrë e dytë e fjalisë që shënon objektin tek i cili kalon veprimi i shprehur nga folja. Objekti mund të jetë frymor ose jofrymor. • Kundrinori i drejtë u përgjigjet pyetjeve: kë?, cilin?, cilën?, çfarë?. • Kundrinori i drejtë është një grup emëror (i shprehur me një emër, një përemër ose një emër dhe një përcaktor) në rasën kallëzore pa parafjalë dhe që lidhet me një folje të formës veprore: Era e marrë tundte rrapin e moçëm të Jubinës. • Në qoftë se fjalinë veprore me kundrinor të drejtë e shndërrojmë në fjali pësore, kundrinori i drejtë bëhet kryefjalë e foljes në formën pësore, kurse kryefjala, kundrinor me parafjalë: Era e malit e shpërndante këngën gjithandej. Kënga shpërndahej nga era e malit gjithandej. Me se shprehet kundrinori i drejtë? • Kundrinori i drejtë shprehet: a) me emër (zakonisht të shquar) në rasën kallëzore: E ndoqe ndeshjen mbrëmë? b) me përemër: E shoh atë, të shoh edhe ty. c) me grup emëror: Vizitova liqenin e Prespës vitin e kaluar. d) me trajtë të shkurtër të përemrit vetor: Do ta njoftoj vetë Arbrin për orarin e ndeshjes. Kallëzuesori i kundrinorit të drejtë • Kundrinori i drejtë mund të marrë një kallëzuesor. Beni i mbante pantallonat të ngushta. • Kallëzuesori i kundrinorit të drejtë shërben për të treguar një cilësi ose veçori të qenies a të sendit të treguar nga kundrinori i drejtë. Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë • Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë ka lidhje të drejtpërdrejtë me foljen dhe përdoret gjithmonë i shoqëruar me trajtë të shkurtër të përemrit vetor. Mund të marrin kundrinor të zhdrejtë foljet kalimtare dhe jokalimtare, veprore dhe joveprore. • Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë u përgjigjet pyetjeve: kujt?, cilit?, cilës?, cilëve?, cilave?. • Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë është një grup emëror (i shprehur me një emër, një përemër ose me një emër dhe një përcaktor) në rasën dhanore, që shoqërohet gjithnjë nga një trajtë e shkurtër e përemrit vetor në rasën dhanore. •Ai ndërtohet gjithmonë pa parafjalë dhe tregon sende ose qenie mbi të cilat bie veprimi i shprehur nga folja. • Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë luan rol të rëndësishëm, është plotës kryesor. Ai nuk është i lidhur me foljen aq sa kundrinori i drejtë. Me se shprehet kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë? • Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë shprehet: a) me emër në rasën dhanore: Fëmijëve (cilëve?) u ishte shtuar gëzimi. b) me përemër: Ty (kujt?) të erdhën shumë shokë për ditëlindje. c) me grup emëror: Shoqes së klasës sonë (kujt?-) i dhanë çmimin e parë në konkurs. • Vendi i kundrinorit të zhdrejtë pa patafjalë është zakonisht pas foljes. Por ai mund të zërë lirisht pozicione të ndryshme në fjali. Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë • Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë ka një përdorim më të gjerë e të larmishëm sesa kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë. Ai varet kryesisht nga folja, por edhe nga pjesë të ndryshme të ligjëratës. • Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë i përgjigjet pyetjeve: për kë?, me se?, nga kush?, prej kujt?,nga se?. • Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë është një grup emëror (i shprehur me një emër, një përemër ose me një emër dhe një përcaktor) në rasën emërore, kallëzore ose rrjedhore, i paraprirë gjithmonë nga një parafjalë: Ju e fituat ndeshjen me lojën tuaj. • Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë plotëson më mirë kuptimin e foljes dhe të fjalisë, por nuk është plotës kryesor, sepse folja në fjali mund të përdoret edhe pa të. • Parafjalët kryesore me të cilat ndërtohet kundrinori i zhdrejtë me parafjalë, janë: nga, te, me, për, pa, mbi, nën, kundër…; shprehjet parafjalore – bashkë me, me anë të, në lidhje me… . Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë, i ndërtuar nga një emër ose një emër dhe një përcaktor, mund të zëvendësohet nga një përemër. • Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë dallohet nga dy kundrinorët e tjerë, sepse ndërtohet gjithmonë me parafjalë. Me se shprehet kundrinori i zhdrejtë me parafjalë? • Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë shprehet: a) me emër: Më doli gjumi nga bubullima. (nga cila?) b) me përemër: Lajmi thoshte se mbi ta rëndonin shumë akuza. (mbi cilët?) • Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë shprehet në rasën emërore, kallëzore dhe rrjedhore me parafjalë. Përcaktori • Fjalët që saktësojnë, sqarojnë, përcaktojnë emrin bërthamë me të cilin lidhen, quhen përcaktorë. Emri në rasën gjinore të shquar është gjithmonë në funksionin e përcaktorit. Ai shprehet me: emër, mbiemër dhe përemër. Llojet e përcaktorit • Llojet e përcaktorit janë: • Me përshtatje, i cili shërben për të përcaktuar cilësinë e emrit bërthamë; • Me drejtim, i cili shërben për të treguar një tipar të emrit që përcakton; • Me bashkim; • Me ndajshtim, i cili emërton emrin bërthamë.