Emërton veprim si process dhe ka kategori gramatikore të vetës, numrit, mënyrës kohës dhe diatezës. Shumica e foljeve emërtojnë veprime që I kryen ose I pëson kryefjala. Në përgjithësi folja gjatë përdorimit ka kuptim të plotë gramatikor por me raste të veçamta ky kuptim leksikor mund të zbehet sipas funksionit dhe kuptimit. Foljet I ndajmë në:

1. Folje ndihmëse; në këtë grup do të fusim foljet kam dhe jam të cilat formojnë kohët e përbëra.
2. Foljet gjysmë ndihmëse; sit ë tilla do të meren a) folja këpujore jam. Agroni është punëtor. B) foljet me vlerë modale; në këtë grup futen: folja mund. Kjo folje shpreh mundësi, supozim, lejim, del në trajtë të ngurosur. Përdoret para foljes në mënyrën lidhore dhe para saj mund të vendosim pjesëz mohuese. Folja duhet. Kjo folje shpreh domosdoshmëri, supozim, përdoret në dy trajta kohore të ngurosura në trajtën e kohës së tashme, duhet të mësojë dhe në trajtën e të pakryerës duhej të mësoja. Kjo folje gjysmëndihmëse përdoret edhe para pjesores. Psh: *talenti duhet kultivuar*. Folja do. Shpreh domosdoshmëri, detyrim përdoret në formë të ngurosur dhe është karakteristikë e ligjërimit bisedor*. Studimi për provim do filluar sa më parë.* Ndiqet nga pjesorja jam, para togut të tipit për t’u larë, dhe në këtë rast ajo jep detyrim mund të marë pjesëz mohuese dhe mund të ndryshojë gjatë zgjedhimit. Psh. *Nga ky është për tu marë shembull.* Folja dua e cila shpreh dëshirë ndryshon. Nuk është e ngurosur psh. *Ju doni të rrini me ne?*  foljet modale të tjera përdoren për të shprehur mënyrën e veprimittë cilat ndahen në këto grupe:
3. Filloj, zë, nis ->folje të cilat shprehin fillimin e veprimit dhe ndiqen gjithmonë nga mënyra lidhore. Psh. *Po fillon të kuptojë të vërtetën.*

Përdorimi I foljes *zë* është kryesisht e ligjërimit bisedor. *Ai ndalonte këdo në rrugë dhe zinte e I mbante me llafe.*

1. Vazhdoj dhe vijoj, shprehin vazhdimin e veprimit, ndiqen nga mënyra lidhore. Psh. *Vazhdonte të ecte mes përmes rrugës.*
2. Mbaroj dhe pushoj shprehin mbarimin e një veprimi dhe janë antonimike me foljet e grupit të I. ndiqen nga mënyra lidhore. Psh. *Djali mbaroi së rregulluari rrobat*.

***Kategoritë gramatikore të foljeve***

Veta

Kjo kategori shpreh lidhjen që egziston midis folësit dhe kryefjalës së fjalisë. Folja ka 3 veta. I vendoset në vetën e parë njëjës ose shumës. Kur kryefjala e fjalisë folësin ose një grup ku bën pjesë dhe folësi. Në përgjithësi foljet I kanë të treja vetat por një numër I vogël prej tyre mund të përdoren vetëm në vetën e tretë. Këto folje I ndajmë në dy grupe:

1. Folje një vetore, në këtë rast ato kanë një kryefjalë të shprehur ose të nënkuptuar.
2. Folje pavetore në këtë rast ato nuk kanë vetë as të shprehur as të nënkuptuar. Në foljet një vetore hyjnë:
3. Folje qe emërtojnë veprime karakteristike për kafshët. Përdoren vetëm në vetën e tretë. Macja mjaullin
4. Folje që emërtojnë dukuri atmosferike. Psh. Folja bie. Bie shi
5. Janë pak folje të tipit frazeologjik. Kur ndiqen nga një fjali e varur kryefjalore. S’më besohet
6. Disa folje kalimtare. Ndaloj, them
7. Foljet vij, shkoj, dal etj në shprehje të tipit: është e udhës etj

Foljet pavetore hyjnë:

1. Folje me vlerë modale; duhet, do
2. Folja kam por kur përdoret vetëm me kuptimin e foljes egziston ose ndodhet. S’ka mish pa kocka
3. Disa shprehje foljore emërtojnë dukuri atmosferike. Bën ftohtë.