A szóelemek szerepe és helyes használata a szószerkezetek alkotásában

Morféma: legkisebb, jelentéssel bíró szóelem

Szabad morfémák:

 Más szóelemektől függetlenül előfordulhatnak, önálló fogalmi jelentéssel rendelkeznek

 Tőmorfémák

 Pl: nagy, piros, egyes

Félszabad morfémák:

 Önállóan nm fordulhatnak elő

 Rendszerint nem kapcsolódnak össze egy szóalakká

 Jelentésük viszonylagos: névelők, névutóók, igekötők, segédigék

Kötött morfémák:

 Más morfémákhoz kapcsolódva fordulnak elő, egy szóalakká kapcsolódnak, a szótővel együtt nyernek jelentést

 Toldalékok: képző, jel, rag

 Képző:

 Toldalékként elsőként követi a szótövet

 Új szótövet hozhat létre

 Szó jelentését, szófaját megváltoztatja

 Igeképzők, főnévképzők, főnévi igenév képzője

 Egy szóalak több képzőt is tartalmazhat

 Jel:

 Szerepe a szóalakban közbeékelt

 Képző és rag között áll a sorrendben

 Módosítja, gazdagítja a szótő jelentését

 Pl ige idő- és módjelei, többes szám jele, birtokos személyjelek, fokozás

 Rag:

 Szóalak végén helyezkedik el, zárómorféma

 Meghatározza a szó mondatbeli szerepét

 Egy szóalak legfeljebb egy ragot kaphat