***Karakteristikat e përemrit.***

Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon për frymorë sende, tipare ose sasi të pacaktuara të tyre. Tipar karakteristik I tyre është funksioni tregues në shumicën e rasteve kuptimi I përemrave dhe përmbajtja e tyre bëhet I ditur vetëm në kuadrin e fjalisë. Përemrat janë klasë heterogjene dhe në tërësi kanë kategoritë gramatilore të gjinisë, numrit dhe rasës. Një pjesë edhe të vetës, ndërsa përemra të tjerë mund të mos kenë asnjë kategori. Shumësi I përemrave nuk formohet me prapashtesë. Kryesisht ai del me forma supletive për nga funksioni sintaksor ai ngjason me pjesët e tjera të ligjëratës, sidomos me emrin dhe përemrin. Përemrat në gjuhën shqipe janë këto:

Përemri vetor

Dëftor

Pyetës

Lidhor

Pronor

I pacaktuar

Vetvetor

***Përemrat vetorë***

Përemrat vetorë në gjuhën shqipe tregojnë për veta të caktuara. Ato klasifikohen në tre veta. 1. Unë-ne 2. Ai/ajo-ata/ato 3.ti-ju.

1. Veçori të përemrave vetorë.

Vetori I vetës së parë Unë dhe Ne tregon folësin si dhe grupin e vetave ku bën pjesë folësi.

1. Veçori të vetës së dytë ti-ju

Tregon bashkëbiseduesin dhe një grup vetash me të cilin bashkëbisedojnë. Vetori I vetës së tretë ai/ajo-ata/ato tregon frymorët dhe sendet për të cilët bëhet fjalë.

Vetorët e dy vetave të para unë-ne, ti-ju përdoren vetëm për frymorë. Vetorët e vetës së tretë ai/ajo-ata/ato përdoren edhe për frymorë të tjerë (kafshë) edhe për sende. Vetorët e dy vetave të para nuk kanë gjini. Vetorët e vetës së tretë e njohin kategorinë e gjinisë. Përemrat vetorë janë të lakueshëm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unë | ti | ne | ju |
| Emërore | unë | ti | ne | Ju |
| Gjinore | - | - | - | - |
| Dhanore | Mua më | Ty të | Neve na | Juve ju |
| Kallzore | Mua më | Ty të | Ne na | Ju ju |
| Rrjedhore | Prej meje | Prej teje | Prej nesh | Prej jush |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ai | ajo | ata | Ato |
| Emërore | Ai | Ajo | Ata |  |
| Gjinore | I,e atij | I,e asaj | I,e atyre | I,e atyre |
| Dhanore | Atij i | Asaj i | Atyre u | Atyre u |
| kallzore | Atë e | Atë e | Ata i | Ato i |
| rrjedhore | Prej tij | Prej asaj | Prej atyre | Prej atyre |

Veçoritë e lakimit (nënvizohen trajtat e shkurtra)

Veta e parë dhe e dytë njëjës dhe shumës unë-ti, ne-ju nuk kanë rasë gjinore. Përveç formave të plota në rasat dhanore dhe kallzore të tre vetave dalin edhe në trajta të shkurtra.

***Vendi I trajtave të shkurtrave***

1. Para foljeve. E pash atë
2. Brenda foljeve. Mereni këtë vogëlushe
3. Në fund të foljes. Shikomë mua ->rasa kallzore.

***Përemri pronor***

Përemri pronor tregon se sendi ose frymori I përket një vete të caktuar. Veçoritë e përgjithshme të përemrave pronorë:

1. Janë paralel me përemra vetorë.
2. Kanë një denduri më të madhe përdorimi nga të gjitha përemrat e tjerë.
3. Përdoren në bashkëvajtje me emrin.
4. Në raste të veçanta kur përemri pronor shoqëron emra farefisnie ai mund t’i paravendoset këtyre emrave: ati im/im atë

Ati yt/yt atë

Bija ime/ime bijë

Bija jote/jot bijë

Në këtë rast përemri pronor do lakohet së bashku me emrin që vjen pas tij. Së fundi në këtë grup ne do të fusim edhe atë që gramatika I quan përemra vetvetorë, I vet/e vet.

***Kategoritë gramatikore***

Përemrat pronorë kanë gjini,numër,rasë dhe vetë.

***Kategoria e vetës***

Te përemrat pronorë veta e I tregon se sendi I përket folësit. Këtu hyn veta e I

|  |  |
| --- | --- |
| Libri im | Fletorja ime |
| Librat e mi | Fletoret e mia |
| Libri ynë | Fletorja jonë |
| Librat tanë | Fletoret tona |

Veta II

Tregon se sendi apo frymori I përket bashkbiseduesit.

|  |  |
| --- | --- |
| Libri yt | Fletorja jote |
| Librat e tu | Fletoret e tua |
| Libri juaj | Fletorja juaj |
| Librat tuaj | Fletoret tuaja |

Veta III

Tregon se sendi apo frymori I përket atij që nuk është I pranishëm në bisedë.

|  |  |
| --- | --- |
| Libri I tij | Fletorja e tij |
| Libri I saj | Fletorja e saj |
| Librat e tij | Fletoret e tija |
| Librat e saj | Fletoret e saja |
| Libri I tyre | Fletorja e tyre |
| Librat e tyre | Fletoret e tyre |

Vetëvetore

|  |  |
| --- | --- |
| Libri I vet | Fletorja vet |
| Librat e vet | Fletoret e veta |

***Kategori e gjinisë***

Në dallim nga përemrat vetorë, përemrat pronorë e njohin kategorinë e gjinisë në të treja vetat. Gjinia tek përemri pronor është një varësi edhe të raportit pronë-pronar. Megjithëse me përjashtim të vetës së tretë ky raport nuk luan ndonjë rol, pasi në dy vetat e para, cilado të jetë gjinia e pronarit, vetëm sipas gjinisë së pronës, kemi pronorët: im, ime, yt, jote, të cilët përdoren si nga pronorë mashkullorë edhe nga pronorë femërorë.

***Si formohet gjinia femërore e pronorëve***

Mënyrat e formimit janë tre.

1. Duke ruajtur trajtën e gjinisë mashkullore. Djali juaj - vajza juaj.
2. Me fjalë ose forma supletive, me rrënjë të ndryshme. Libri yt – fletorja jote
3. Duke I shtuar formës së gjinisë mashkullore, mbaresat femërorizuese /a/ose/e/ libri im- fletorja ime

***Kategoria e numrit***

Përemrat pronorë studiohen në dy pikëpamje nga pikëpamja e pronës dhe e pronarit të saj. Edhe sa I takon numrit, pronorët përshtaten me emrin që përcaktojnë por meqënëse egziston raporti pronë-pronar, për secilin numër kanë më shumë se një formë. Kur themi libri im; pronari (im) është në numrin njëjës. Libri ynë-> pronari në numrin shumës.

***Kategoria e rasës***

Përemrat pronorë janë të lakueshëm. Ato lakohen së bashku me emrin. Vendosen kryesisht pas tij dhe në këtë rast emri përdoret në trajtën e shquar në rastet kur përemri pronor I vendoset emrit të farefisnisë atëherë emri është në trajtën e pashquar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emërore | Libri im | Fletorja ime |
| Gjinore | I,e librit tim | I,e fletores sime |
| Dhanore | Librit tim | Fletores sime |
| Kallzore | Librin tim | Fletoren time |
| Rrjedhore | Prej librit tim | Prej fletores sime |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emërore | Libri yt | Fletorja jote |
| Gjinore | I,e librit tënd | I,e fletores sate |
| Dhanore | Librit tënd | Fletores sate |
| Kallzore | Librin tënd | Fletoren tënde |
| rrjedhore | Prej librit tënd | Prej fletores sate |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emërore | Libri ynë | Fletorja jonë |
| Gjinore | I,e librit tonë | I,e fletores sonë |
| Dhanore | Librit tonë | Fletores sonë |
| Kallzore | Librin tonë | Fletoren tonë |
| Rrjedhore | Prej librit tonë | Prej fletores sonë |

***Gabimet në drejtshkrim***

Ndodhin tek këto përemra:

Sime/time

Sonë/tonë

Sate/tënde

Suaj/tuaj

Sqarim\* fjalët e nënvizuara janë të sakta.

Kanë kaluar 50 vjet të jetës sime.

Ndërmarja juaj u përmend pas sonës.

Ynë/tanë

Tanë/tonë

Qyteti ynë ka filluar të lulëzojë.

Yt/jot

emri yt është I bukur.

***Emërzimi I përemrit***

Ka aftësinë të emërzohet ashtu si mbiemri por emërzimi I tij është vetëm kontekstual. Ka një diference midis emërzimit të mbiemrit dhe emërzimit të pronorit. Mbiemri I emërzuar emërton dhe sendin ose dukurinë edhe cilësinë e tij. Ndërsa përemri pronor nuk emërton sendin apo dukurinë vetëm e tregon pronësinë. Gjithashtu përemrat e emërzuar përdoren vetëm në trajtën e shquar.

Pronorët e emërzuar janë këta:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veta I |  | Veta II |  | Veta III |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veta I | | Veta II | | Veta III | |
| Imi | Të mitë | Yti | Të tutë | I tiji | Të tijtë |
| Yni | Tanët | Juaji | Tuajët | I tyre | Të tyret |
| Imja | Të mijat | Jotja | Të tuat | E tija | Të tijat |
| jona | tonat | juaja | Tuajat | E tyrja | Të tyret |
| I saji | Të sajtë |
| I tyre | Të tyret |
| E saja | Të sajat |
| E tyrja | Të tyret |
| I veti | Të vetët |
| E veta | Të vetat |

***Përemrat pyetës***

Përemri pyetës shërben për të pyetur për sende apo frymorë për sasinë e tyre, për tiparet e tyre ose për rreshtin. Karakteristikë e fjalive që kanë përemër pyetës është shenja e pikësimit. Kur ka pikëpyetje (?) . përemrat pyetës në gjuhën Shqipë janë këto: kush? Cili/cila? Çfarë? Ç’? Se? I sati? I sejti?

Kush?

Ky përemër nuk ka kategori gramatikore. Përdoret vetëm për njerëz. Nuk shoqërohet me emër. Ndiqët gjithmonë me foljen në numrin njëjës. Përdoret me ose pa parafjalë.

Kush mungon sot?

Kujt I drejothet?

Nga kush e pret?

Me kë?

Cili?

Përdoret për të pyetur për frymorë edhe për sende. Përdoret edhe I shoqëruar me emër dhe më vete, edhe me parafjalë dhe pa parafjalë. Ndiqet në folje edhe në njëjës edhe në shumës. Në rastet kur ndiqet nga parafjalët: prej, nga përdoret për të veçuar një ose më shumë sende nga grupi ku bën pjesë. Ky përemër ka kategorinë gramatikore të gjinisë(cili/cila), numrit (cilat/cilët) është I lakueshëm.

Cili student më kërkoi?

Cilin nga vëllezërit takove?

Cilët prej jush do të shkojnë në kinema?

Më thuaj me cilin rri të të them se kush je.

Çfarë?

Përdoret I ngurosur, I palakueshëm, përdoret më vete ose I shoqëruar me emër por emri të jetë I pashquar, numri shumës me ose pa parafjalë, rasa rrjedhore. Nuk ka asnjë kategori gramatikore. Zëvendësohet me përemrin ç’. Është karakteristikë e ligjërimit libror ndërsa ç’ e ligjërimit bashkëbisedor.

Çfarë është kjo?

Me çfarë po merresh?

Çfarë kafshësh rriten në vendin tuaj?

Ç’?

Përdoret kryesisht në ligjërimin bisedor, është I ngurosur, nuk ka kategori gramatikore, është I njëjtë me mbiemrin çfarë. Në rastin kur nuk ndiqet nga një emër përdoret për t’u pyetur për njerëz dhe sende në përgjithësi përdoret me parafjalë vetëm kur shoqërohet me emër. Psh:

Në ç’orë vjen treni?

Me ç’mjet udhëtoni?

Ç’kërkoni?

Sa?

Përdoret për të pyetur për sasinë e sendeve ose frymorëve I shoqëruar ose jo me emër, me ose pa parafjalë. Ky përemër ka kategorinë gramatikore të rasës.

|  |  |
| --- | --- |
| Emërore | Sa |
| Gjinore | I,e save |
| Dhanore | Save |
| Kallzore | Sa |
| rrjedhore | Prej save |

I sati?

Përdoret për të pyetur për rradhën e sendeve ose frymorëve. Përdoret I shoqëruar me emër me ose pa parafjalë. I sati je në listë?

Kush e di për të satën herë konkuroi.

Ky përemër përdoret në trajtën e shquar. Për nga fjalëformimi ky peremër është formuar nga përemri sa, me prapashtesën të dhe me nyjen i.

Se?

Përdoret I ngurosur, me të pyesin në përgjithësi për lëndën nga I cili përbëhet ky send. Nuk shoqërohet me emër dhe përdoret vetëm me parafjalë.

Prej se përbëhet?(çfarë)

Nga se u sëmur? (çfarë)

Për se u fol në mbledhje? (çfarë)

I sejti?

Është formuar nga përemri pyetës se me prapashtesën të dhe nyjen i. edhe ky tregon rradhën. I sejti doli?

***Përemrat lidhorë***

Janë përemrat që lidhin një fjali me një fjali të varur përcaktore. Ngjasojnë me lidhëzat dhe një pjesë e këtyre përemrave janë edhe lidhëza.

Që

Ky përemër nuk ka asnjë kategori gramatikore megjithëse përdoret në të gjitha stilet është karakteristikë e ligjërimit bisedor. Përdoret pa parafjalë dhe në rastet e ligjërimit për bukuri stili dhe për të eleminuar përsëritjet mund të këmbehet me përemrin lidhor I cili. Kjo fjalë në gjuhën shqipe veç përemër lidhor del edhe si pjesëz, si lidhëz ftilluese, qëllimore, shkakore, rrjedhore për këtë arsye për të diktuar në është përemër lidhor apo jo duhet ta zëvendësojmë me përemrin lidhor I cili.

Prej lufte veç ai largohet që(I cili) është lindur…

I cili

Përdoret në stilin libror. Ka gjini, numër, rasë.

|  |  |
| --- | --- |
| Emërore | I cili |
| Gjinore | I,e të cilit |
| Dhanore | Të cilit |
| Kallzore | Të cilin |
| rrjedhore | Prej të cilit |

Për nga funksioni është I barabartë me (që)

Për të kuptuar që është lidhëz apo jo duhet zëvendësuar ai që, atë që, atij që. Psh:

Le të shkojë cili(ai që) të dojë.

Kush

Do të jetë lidhor kur është I zbërthyeshëm, I zëvendësueshëm në dy përemra ai që/atë që-ata që/atij që

Lë t ëiki kush(ai që) të dojë.

Njofto kë(atë që) të shohësh

Thuaji kujt (atij që) të duash

Ç’

Edhe në këtë rast duhet të zëvendësohet atë që/ajo që. Ç’të mbjellësh do të korrësh.

Ç’u tha u bë.

Çfarë

Edhe ky përemër duhet të zëvendësohet mme atë që.

Mos harroni çfarë(atë që) ju thash.

Sa

Duhet ta zëvendësojnë me atë që/ato që/ata që

Sa(atë që) qenë aty votuan.

Gjë, që, ç’ka

Zëvendësojnë njëri – tjetrin përdoren në stilin shkencor dhe publiçistik.

gjë që do të thotë se

ç’ka dotë thotë se

që do të thotë se

***Përemrat e pacaktuar***

Tregojnë për frymorë dhe sende në mënyrë të pacaktuar. Ndahen në dy grupe të mëdha.

1. Përemra të pacaktuar të ndryshueshëm

Kur themi të ndryshueshëm ata ndryshojnë sipas veçorive të tyre disa në gjini, disa në numër, disa në rasë. Në këtë grup futen: kush, dikush, ndokush, sekush, kushdo, gjithkush, gjithësekush, tjetërkush, askush, njëri, asnjëri, tjetër, njëri-tjetri, shoku-shoku, cilido, secili, gjithësecili, disa, të gjithë, të tërë.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emërore | Kushdo | dikush |
| Gjinore | I,e kujtdo | I,e dikujt |
| Dhanore | Kujtdo | Dikujt |
| Kallzore | Këdo | Dikë |
| rrjedhore | Prej kujtdo | Prej dikujt |

1. Përemra të pacaktuar të pandryshueshëm

Një, ndonjë, një farë, asnjë, gjithë, gjithëfarë, gjithfarëlloj, tërë, çdo, mbarë, gjësend, gjë, gjëkafshë, asgjësend, asgjë, kurrgjë, hiçgjë, diçka etj.

Kush-> dikush zëvendësohet që të jetë I pacaktuar.