Az alapszófajok

Valódi alapszófajok

 Önálló jelentés, toldalékolhatók, bővítményeket vehetnek fel, önálló mondatrészek lehetnek

 Ige: cselekvést, történést, létezést kifejező szavak, lehet múlt/jelen/jövő idejű,

 Mondatban mindig állítmány

 Csoportosítás: cselekvő, szenvedő, műveltető, visszaható, kölcsönös, passzív

 Tartós, mozzanatos, gyakorító

 Tárgyas vagy alanyi(tárgytalan) ragozás

 Főnév: konkrét (élőlény, élettelen tárgy), elvont fogalom kifejezése

 Tulajdonnév, köznév

 Mondatban lehet alany, állítmány, tárgy

 Melléknév: tulajdonságot fejez ki, állítmány, határozó vagy jelző lehet, fokozható

 Számnév: mennyiséget, számosságok fejez ki

 Határozott:

 Tőszámnév: 2, 5, 69

 Sorszámnév: harmadik (sor harmadik szék), ötödik

 Törtszámnév: harmad, negyed, hatod

 Határozatlan: sok, kevés

 Határozószó: határozói viszonyt fejez ki, a mondatban mindig határozó, korlátozottan toldalékolható

 Hely-, idő-, állapot-, mód-, eredmény-, fokhatározó

Helyettesítő alapszófajok

 Névmások: valódi alapszófajt helyettesítenek, a szövegben nyerik el a jelentésüket, ragozható, de képzőt csak ritkán kaphat, önálló mondatrész lehet

 Főnévi: személyes, birtokos, kölcsönös, visszaható névmás (pl én, tiéd, egymást, magunk)

 Melléknévi (pl olyan, valamilyen, bármilyen)

 Számnévi (pl annyi, ahány, valamennyi)

 Határozószói (pl itt, ott, ekkor, akkor)

Átmeneti alapszófajok: igenevek

 Önálló jelentéssel rendelkeznek, toldalékolhatók, önálló mondatrészek lehetnek, bővítményeket vehetnek fel

 Főnévi (pl inni, aludni), melléknévi (pl éneklő, befejezendő), határozói (pl írva, ordítva) igenevek