Fjalët e përngjitura janë formime historike nga ngjitja ose bashkimi i dy ose më shumë fjalëve gjatë përdorimit pranë njëri tjetrit për një kohë të gjatë. Fjalët e përngjitura janë një fjalëzim i një togfjalëshi të tërë. Si format formues në këtë mënyrë fjalëformimi, shërbejnë si rendi i përcaktuar i fjalëve që e përbëjnë fjalën e përngjitur. /faleminderit/ së dyti theksi i përbashkët. Fjalët e përngjitura janë formuar:

1. Nga disa emra ose nga përngitja e togjeve me kuptim dëshiror. Psh. Kushtrim, qoftëlargu.
2. Me përngjitje janë formuar emra dhe fole me kuptim të ndryshëm nga togje të tipit frazeologjik (ecejaket, bëzoj, vërej, thashethem, gjëegjëza,farefisi)
3. Janë formuar përemrat psh askush, ndonjë etj
4. Numërorët: njëmbëdhjetë
5. Ndajfoljet: dalëngadalë, gjithandej etj
6. Parafjalët: përmbi, nëpër etj
7. Lidhëzat: sepse, përse etj
8. Pjesëzat: domethënë, mbase etj
9. Pasthirrmat: tungjatjeta, lamtumirë

**Dallimi i fjalëve të përbëra dhe fjalëve të përngjitura**

Fjalët e përbëra janë përgjithësisht prodhim i një akti krijimi ndërsa të përngjiturat janë krijuar vetvetiu. Fjalët e përbëra krijohen sipas gjendjeve të njohura në gramatikë. Fjalët e përngjitura nuk kanë model krijimi dhe nuk prodhojnë modele të reja të këtij tipi së treti në përbërjen e një fjale të përbërë nuk kemi fjalë shërbyese ndërsa brenda fjalës së përngjitur kemi fjalë shërbyese (lidhëza & pjesëza)

**Ndërtimi me konversion, fjalë të formuara pa ndajshtesa**

Formimi i këtyre fjalëve në mjaft raste realizohet pa asnjë ndërrim fonetik të trajtës përfaqësuese. Në këtë rast ndryshon vetëm kategoria leksikore e fjalës. Hap(i)- njeriut, hap –derën

Në disa rashte mund të shtohet ose të bie një tingull fundor kryesisht shtohet një –(ë) fundore psh

kullot->kullotë

pres-> presë

rrjedh -> rrjedhë

në raste të tjera bie (ë) fundore psh.

Kripë -> krip

Sëmurë -> sëmur

Pa pësuar asnjë lloj ndryshimi fonetik janë formuar edhe disa parafjalë nga emrat përkatës. Mënyrat e përziera janë disa:

1. Përngjitje + prapashtesim
2. Emra -> përshpëritje
3. Ndajfolje -> njëherazi
4. Emra dhe mbiemra të formuar nga bashkimi i një togu numëror -> pesëgarëshi, shumërrokësh
5. Kompozim + prapashtesim

Emra kompozimi i një togfjalëshi frazeologjik + prapashtesë -> pjesëmarrje, pjesëmarrës. Në këtë rast këto lloj formimesh dalin nga lokucionet foljore, për këtë arsye pjesëmarrës ka kuptimin ai që mer pjesë në diçka jo marrësi i pjesës ose kryengritës ka kuptimin ai qe ngre krye për dicka.

1. Nyjëzim + prapashtesim në formimin e mbiemrave

-shëm -t(ë) -m(ë)

Hekur -> i hekurt

Zakon -> i zakonshëm

Sot -> i sotëm

1. Nyjëzim + parashteso – prapashtesim

I përbotshëm, i përpiktë

1. Nyjëzim + përngjitje

I paraluftës

1. Nyjëzim + përngjitje + prapashtesim

Në këtë rast mbiemri i formuar kryesisht formohet me prapashtesën –shëm dhe parashtesën për-

I përmuajshëm

I përdyjavshëm