**Parashtesa**

Parashtesa është një fjalëformues që qëndron para rrënjës së fjalës dhe mundëson prodhimin e fjalës.

Besim – mosbesim

Veçori e parashtesave është mos ndryshimi I kategorisë leksiko-gramatikore të fjalisë.

Ka disa raste të veçanta kur sjell ndryshim

Buzë formohen foljet përbuz

Krah përkrah

shtat përshtat

1. Parashtesa për – bashkohet me emra psh. Masë, përmasë

 Bashkohet me mbiemra; I dalë- I përdalë

 Bashkohet me ndajfolje; Brenda- përbrenda

1. Parashtesa mbi – bashkohet me emra; shkrim- mbishkrim

 Bashkohet me miemra; I natyrshëm- I mbinatyrshëm

 Bashkohet me folje; zotëroj- mbizotëroj

1. Parashtesa nën – bashkohet me emra; drejtor- nëndrejtor

 Bashkohet me folje; çmoj- nënçmoj

1. Parashtesa ndër - bashkohet me folje; lidh- ndërlidh

 Bashkohet me mbiemra; kombëtar- ndërkombëtar

 Bashkohet me emra; kohë- ndërkohë

1. Parashtesa pa - Bashkohet me emra; I rëndësishëm-I parëndësishëm

 Bashkohet me pjesoren e foljes; I shkruar-I pashkruar

 Bashkohet me emra; aftësi-paaftësi

1. Parashtesa jo- Bashkohet me mbiemra; normal-jonormal
2. Parashtesa mos- Bashkohet me emra; pëlqim- mospëlqim
3. Parashtesa sh-zh-ç – Do vendosim sh- kur fjala fillon me bashtingëllore të shurdhër ; thur-shthur, palos-shpalos

 Do përdoret zh- kur fjalët fillojnë me bashtingëllore të zëshme;

Vesh-zhvesh, gënjej – zhgënjej

 Do përdoret ç- kur fjalët fillojnë me zanore ose me bashtingëllore të tingujt ;

Armatos- ç’armatos

Lodhem- ç’plodhem

1. Parashtesa s- z- Bashkohet me folje dhe japin kuptim të ndryshëm ose intensive

Pastroj-spastroj

Mbërthej-zbërthej

1. Parashtesa ri- bashkohet me folje ; lexoj- rilexoj, ndërtoj-rindërtoj
2. Parashtesa stër- bashkohet me emra; gjysh-stërgjysh, lodhje-stërlodhje, bashkohet me mbiemra; I lashtë- I stërlashtë, bashkohet me folje; holloj-stërholloj
3. Parashtesa shpër- bashkohet me folje; blej-shpërblej

**Parashtesat e huaja në gjuhën shqipe**

1. Parashtesa a-; fetar-afetar, simetrik-asimetrik
2. Parashtesa an-; alfabet – analfabet
3. Parashtesa In- dhe I-; moral-imoral, real-ireal
4. Parashtesa anti-; ajror-antiajror
5. Parashtesa de-; formoj-deformoj
6. Parashtesa dez-; informoj- dezinformoj, infektoj-dezinfektoj
7. Parashtesa dis-; harmoni-disharmoni
8. Parashtesa pro-; amerikan-proamerikan
9. Parashtesa in-; organic-inorganik
10. Parashtesa pan-; ballkanik-panballkanik
11. Parashtesa ultra-; liberal-ultraliberal
12. Parashtesa inter-(nder); nacional-internacional
13. Parashtesa auto-; biografi-autobiografi
14. Parashtesa super-; prodhim-superprodhim
15. Parashtesa poli-; klinike-poliklinike

**Prapashtesat**

Emerore ca male malet

Gjinore I,e ca maleve I,e maleve

Dhanore ca maleve maleve

Kallzore ca male malet

Rrjedhore prej ca malesh prej maleve

Elementi që nuk ndryshon nuk është mbaresë por prapashtesë. Mbaresat janë pjesa e ndryshueshme kur lakohet ose zgjedhohet emri apo folja.

Prapashtesat kanë dy funksione

1. Janë fjalëformuese
2. Janë formëformuese (trajtëformuese) sjellin një vlerë të re gramatikore për fjalën.

Nga emrat flutur, nder, punë formohen foljet fluturoj, nderoj, punoj dhe nga foljet vras, çel, lidh formohen emrat vrasës, çelës, lidhje. Në raste të veçanta prapashtesa nuk e ndryshon kategorinë gramatikore; berat-beratas, lis-lisnajë

**Llojet e prapashtesave**

1. -(ë)s bashkohet me folje; nxënë-nxënës, blerë-blerës, bashkohet me emra; gjykatë-gjykatës
2. –ar; vresht-vreshtar, fshat-fshatar
3. –(ë)tar/-atar; dëshmi-dëshmitar, gjah-gjahtar
4. –or; malësi-malësor,drejtoj-drejtor
5. –tor/-ator; punë-punëtor,minë-minator
6. –as,-ak,-arak,-an,-jan,-it,-jot; elbasan-elbasanas, durrës-durrsak, shkodër-shkodran, mat-matjan,himarë-himarjot
7. –ës/ëse; mat-matës, ndenjur-ndenjëse
8. –ore; akull-akullore
9. –ishtë,ishte; ulli-ullishtë(mashkullore) lule-lulishte (femërore)
10. –sirë; I kalbur-kalbësirë, I ëmbël – ëmbëlsirë
11. –ore/-tore; gjellë-gjellëtore
12. –inë; lug-luginë,rreth-rrethinë
13. –es/esë; fshi-fshesë,fejoj-fejesë
14. –më; bubulli-bubullimë
15. –atë; kafshoj-kafshatë,dhuroj-dhuratë
16. –I; dhelpër-dhelpëri
17. –ri; besnik-besnikëri,nuse-nusëri
18. –si; I madh-madhësi
19. –je; ardhur-ardhje, humbur-humbje

**Prapashtesat e huaja në gjuhën shqipe**

1. –llëk; budalla-budallallëk
2. –izëm; burokrat-burokratizëm
3. –azh; grup-grupazh
4. –ikë; artist-artistikë
5. –urë; arkitekt-arkitekturë

**Veç këtyre egzistojnë një grup prapashtesash figurative të veçanta**

1. –th (përkëdhelie, zvogëluese) bir-birth, zë-zëth
2. –z(ë) (kuptim zvogëlues) fole-folezë
3. –ush; lepur-lepurush, I vogël-vogëlush
4. –ushkë; fletë-fletushkë

**Prapashtesa me kupti m keqësues**

1. –ac; dorë-dorac
2. –acak; frikë-frikacak, burrë-burracak
3. –acuk; verdhë-verdhacuk
4. –alaq; ngordhalaq
5. –aluq; shtrembaluq
6. –alec; këmbalec
7. –aman; çalaman
8. –arash; mëngjerash
9. –avec; mburravec

-im; I vishet foljeve që mbarojnë me –oj; shikim-shikoj

Përfund(oj)im 1. Parashteso-prapashtesor

 2. me parashtesë dhe me prapashtesë

Kur të dyja fjalët dalin pa kuptim është parashteso-prapashtesor, nëse njëra nga fjalët ka kuptim është me parashtesë dhe me prapashtesë

z/bukur/oj – zbukur nuk ka kuptim; bukuroj nuk ka kuptim pra është parashteso – prapashtesor

**Ushtrime të zgjidhura**

Bëni analizën fjalëformuese të fjalëve të mëposhtme:

|  |  |
| --- | --- |
| Mendueshëm | Mend-ueshëm |
| Dëmshpërblim | Dëm-shpërblim |
| Frytdhënëse | Fryt-dhënës-e |
| Miqësisht | Miq-(ë)s-isht |
| Keqinterpretoj | Keq-interpret-oj |
| Gjaknxehtësia | Gjak-nxehtë-si-a |
| Letërkëmbimeve | Letër-këmbim-e-ve |
| Detyrimisht | Detyr(ë)-im-isht |
| Pikëpamjet | Pikë-pamje-t |
| Marrëdhënie | Marr-(ë) dhënie |
| Përmallim | Për-mall-im |
| Përfundimisht | Për-fund-im-isht |
| ndërkombetarizim | Ndër-komb- (ë)tar-izim |
| Besnikërisht | Besnik-(ë) –risht |
| Mesjetar | Mes-jet(ë)-ar |
| Vazhdimisht | Vazhdim-isht |
| Pavdekshmëria | Pa-vdek-shmëri-a |
| Rrëmbimthi | Rrembim-thi |
| Bashkatdhetar | Bashk(ë)-atdhe-tar |
| rikrijim | Ri-krij(oj)-im |