***Përdorimi I trajtës së shquar***

1. Agimi kishte një shok. Shoku I tij ishte student.
2. Emri është në trajtën e shquar kur emërton sende që janë të vetme në llojin e vet. Toka, Dielli etj.
3. Janë të shquar kur janë pjesë e emërtimeve të përbëra; letërsia.
4. Kur ndiqen nga fjalë përcaktuese sidomos përemra pronorë; djali im. Kur del përpara ështe e pashquar -> im bir
5. Kur përcaktohet nga një emër në rasën gjinore; Monumenti I Skënderbeut.
6. Kur pasohet nga fjalë që tregojnë rradhë; leksioni I parë
7. Kur paraprihet nga: gjithë/tërë; i gjithë qyteti, tërë fshati
8. Kur paraprihet nga fjalë që tregojnë numrin nga 2 e lart, të paraprirë me nyjen (të). Të katër studentët.
9. Kur përdoret në shprehje frazeologjike; vras mendjen, thyej qafën
10. Kur përdoret me kuptim përgjithësues; Hekuri është metal.

***Emri i përvetshëm në trajtën e pashquar***

1. Kur paraprihen nga parafjalët; në-, për-, mbi-, nën-; Organizuam një shëtitje në Dajt.
2. Kur paraprihen nga folja: quaj/quhem; Mua më quajnë Fisnik.
3. Kur tregojnë personin ose vendin të cilit i drejtohet ligjërimi. Të përshëndes Shqipëri
4. Kur përcaktojmë një emër të pashquar. Djathë Gjirokastre, ullinj Berati.
5. Kur emërtojmë një vend në tabelat rrugore në udhëkryqe etj. Tiranë- ~~Tirana~~
6. Janë të pashquar kur janë emra të parë të njerëzve të shoqëruar nga llagapet e tyre. Donikë Kastrioti.
7. Kur paraprihen nga fjalë që tregojnë cilësi. I ziu Petrit ç’pësoi.

***Emri i përvetshëm në trajtën e shquar***

1. Kur ndjek një emër të përgjithshëm. Qyteti i Shkodrës është i lashtë.
2. Kur paraprihen nga emra të pashquar që tregojnë profesion. Mësues Petriti do të mungojë sot.
3. Në ndërtimet në krahasim shoqërohet me: si, sa, se, se sa. Ajo është më e gjatë se Teuta.
4. Kur del në formën e llagapit. Gjergj Kastrioti.
5. Kur paraprihen nga parafjalët e rasës rrjedhore. Afër, larg, poshtë, lart, majtas, djathtas, buzë, anës, karshi. Buzë Adriatikut pushojnë me mijra njerëz.
6. Në lakimin e II përveç –k/-g/-h dhe emra që mbarojnë me zanore të theksuar. Dhe-dheu
7. Në lakimin e III përveç –a/-ja futen dhe emra frymorësh që mbarojnë me a. Daja-> lakimi III
8. Në lakimin e IV gjinia asnjëanëse.

|  |  |
| --- | --- |
| Emërore | Kush? |
| Gjinore | i/e kujt? |
| Dhanore | Kujt? |
| Kallzore | Kë? |
| rrjedhore | Prej kujt? |

Keto parafjale kur vijnë para një emri janë në rasat përkatëse. Kjo tabelë na ndihmon t’i gjejmë më shpejt rasat e emrit.

|  |  |
| --- | --- |
| Emërore | Nga,te,tek |
| Gjinore | I,e - |
| Dhanore | - |
| Kallzore | Në,me,pa,për,nën,nëpër,mbi,përmbi |
| rrjedhore | Prej,për(vend) |

Sqarim\* për=rrjedhore+kallzore

Eshtë në rrjedhore kur gjendet para gjymtyrëve psh. E kapi për dore.

Dhe kur gjenden këto parafjalë: majë, buzë,anës,përballë,karshi,poshtë,lart,afër,larg.

Ndërsa kallzorja: erdhi për pushime.