GLOBASA GRAMATIKO

Enhavtabelo

Alfabeto kaj Prononco……………………………………………2   
Enhavaj Vortoj………………………………………………………1 7   
Funkciaj Vortoj…………… …………………………………………… ….36   
Pronomoj……………………………………………………………………… … …44   
Korelativoj……………… ………………………………………….4 8   
Nombroj kaj Monatoj de la Jaro…………………………5 9   
Verbaj Formoj……………………………………… ………………………………………… 63   
Vort-Ordo: Frazstrukturo………………………… ….73   
Vort-Ordo: Fraza Strukturo…………………… ..81   
Vortfarado …………………………………………………… 92   
Detranĉitaj Morfemoj……………………………………… .106   
Vortklasoj………… ………………………………………… 108

# Alfabeto kaj Prononco

## Alfabeto

| **minuskla  \_** | **majuskla  \_** | **IPA** | **leternomo** |
| --- | --- | --- | --- |
| **a** | **A** | /ä/ | aja |
| **b** | **B** | /b/ | ibe |
| **c** | **C** | /t ͡ ʃ ʰ / | glacio |
| **d** | **D** | /d/ | ide |
| **e** | **E** | /e ̞ / | eya |
| **f** | **F** | /f/ | se |
| **g** | **G** | /g/ | ige |
| **h** | **H** | /x/ | ihe |
| **mi** | **mi** | /i/ | iya |
| **j** | **J** | /d ͡ ʒ / | ije |
| **k** | **K** | /k ʰ / | ike |
| **l** | **L** | /l/ | ile |
| **m** | **M** | /m/ | ime |
| **n** | **N** | /n/ | ine |
| **o** | **O** | /o ̞ / | oya |
| **p** | **P** | /p ʰ / | ipe |
| **r** | **R** | / ɾ / | ire |
| **s** | **S** | /s/ | ise |
| **t** | **T** | /t ʰ / | ite |
| **u** | **U** | /u/ | uya |
| **v** | **V** | /v/ | ive |
| **w** | **W** | /w/ | iwe |
| **x** | **X** | / ʃ / | ixe |
| **y** | **Y** | /j/ | iye |
| **z** | **Z** | /z/ | ize |

### Majusklaj vs Minusklaj Leteroj

Nuntempe ne estas fiksitaj reguloj en Globasa por la uzo de majusklaj literoj. Globasaj parolantoj bonvenas uzi majusklojn laŭ sia bontrovo ĝis venos la tempo por establi tiajn regulojn aŭ gvidliniojn.

### Liternomoj

Dum literumo de vortoj laŭte, la nomoj de la literoj povas esti mallongigitaj.

* Vokaloj: a, e, i, o, u
* Konsonantoj: be, ce, de, ktp.

## Konsonantoj

| **litero** | **IPA** | **prononco** | **ekzemploj** |
| --- | --- | --- | --- |
| **b** | [/b/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/b.mp3) | kiel en knabo | [**baytu**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/baytu.mp3) domo |
| **c** | [/t ͡ ʃ ʰ /](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/c_aspirated.mp3) | kiel ch en seĝo | [**kokolata**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/cokolate.mp3) ĉokolado |
| **d** | [/d/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/d.mp3) | kiel en dip | [**doste**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/doste.mp3) amiko |
| **f** | [/f/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/f.mp3) | kiel en amuzo | [**fasul**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/fasul.mp3) bean |
| **g** | [/g/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/g.mp3) | kiel en bono | [**tutmonda**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/globa.mp3) mondo |
| **h** | [/x/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/h.mp3) | kiel ĉ en Bach | [**hawa**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/hawa.mp3) aero |
| **j** | [/d ͡ ʒ /](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/j.mp3) | kiel en ĵazo | [**juni**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/juni.mp3) young |
| **k** | [/k ʰ /](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/k_aspirated.mp3) | kiel en kajto | [**kitabu**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/kitabu.mp3) libro |
| **l** | [/l/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/l.mp3) | kiel en log | [**lala**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/lala.mp3) sing, song |
| **m** | [/m/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/m.mp3) | kiel en mapo | [**multaj**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/multi.mp3) , multe |
| **n** | [/n/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/n.mp3) | kiel en naŭ | [**neo**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/neo.mp3) nova |
| **p** | [/p ʰ /](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/p_aspirated.mp3) | kiel en paco | [**pingo**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/pingo.mp3) pomo |
| **r** | [/ ɾ /](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/r.mp3) | kiel r en la hispana aŭ itala | [**risi**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/risi.mp3) rizo |
| **s** | [/s/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/s.mp3) | kiel en sidi | [**sui**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/sui.mp3) akvo |
| **t** | [/t ʰ /](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/t_aspirated.mp3) | kiel en la tempo | [**teatro**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/teatro.mp3) teatro |
| **v** | [/v/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/v.mp3) | kiel en vesto | [**visita**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/visita.mp3) visit |
| **w** | [/w/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/w.mp3) | kiel en venko | [**watu**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/watu.mp3) tempo |
| **x** | [/ ʃ /](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/x.mp3) | kiel sh en butiko | [**xugwan**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/xugwan.mp3) kutimo |
| **y** | [/j/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/y.mp3) | kiel en jes | [**yuxi**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/yuxi.mp3) play, game |
| **z** | [/z/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/z.mp3) | kiel en zen | [**zebra**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/zebra.mp3) zebro |

### Notoj

**c** - neniam [k] kiel en taso aŭ [s] kiel en cendo

**c** , **k** , **p** kaj **t** - ideale aspirataj (kvankam ne tiel forte kiel en la angla) por pli bone distingi ilin de iliaj voĉaj ekvivalentoj; permesebla varianto: forta aspiro, kiel en la angla

**d** , **t** - neniam ŝatas la usonan anglan elparolon de d kaj t inter vokaloj, kiel en lady kaj metro

En usona angla, d kaj t tendencas esti igitaj kiel [[ ɾ ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/r.mp3) kiam ili aperas inter vokaloj (gvidanto, litro, ktp). La fonemo [ ɾ ], aŭ tiel nomata frapeto , estas preskaŭ identa al la hispana (kaj Globasa) r . Angloparolantoj kun usonaj supersignoj zorgu ĉiam prononci veran d (la d en farita , ne en ĉefo ) kaj veran t (la t en parolado , ne en litro ) en Globasa.

**g** - neniam [dʒ] kiel en gimnazio

**h** - ideale prononcata kiel [senvoĉa velara frikativo](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/h.mp3) , ne konfuzita kun [ χ ] , [senvoĉa uvulara frikativo](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/uvular.mp3)

La velara frikativo estas prononcata en la sama punkto de artikulacio kiel [k], kaj estas simila al la sibla sono de kato. Kontraste, la uvula frikativo estas pli guturala sono prononcita pli malantaŭe en la gorĝo en kiu uvula vibrado estas videbla. Permesebla varianto: [h], kiel en hotelo .

**l** - ideale prononcata kiel klara aŭ hela [l] en ajna pozicio, prefere ol kiel [ ɫ ], velarizita aŭ tiel nomata malhela l , prononcita en la angla en silab-fina pozicio, kiel en sonorilo ; komparu kun la franca elparolo de belle

**ng** - povas esti prononcata kiel [[ŋ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/ng.mp3) en silab-fina pozicio (kiel vidite nur en kulturspecifaj vortoj kaj propraj nomoj); aliloke kiel [ng]

**r** - ideale prononcita kiel ununura [klapo aŭ frapeto](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/r.mp3) prefere ol [trilo](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/rr.mp3)

**s** - ĉiam kiel senvoĉa [s]; neniam [z] kiel en vizito

En la angla, la s tendencas esti prononcita kiel [z] inter vokaloj aŭ en vortfina pozicio. En Globasa, s ĉiam restas senvoĉa.

**w** kaj **y** - permeseblaj variantoj: kiel neakcentitaj vokaloj ( **u** kaj **i** )

Vidu [Literuman Konvencion](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation#spelling_convention) sube.

**x** - neniam [ks] kiel en taksio

**z** - ĉiam kiel unuvoĉa sibilanto; neniam [ts] kiel en pico

### Aliaj Konsonantaj Variaĵoj

Depende de sia gepatra lingvo estas permeseblaj ankaŭ aliaj konsonantaj variantoj. Ekzemple, kelkaj hispanaj parolantoj eble emas pronomi h kiel [[ χ ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/uvular.mp3) prefere ol [[x]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/h.mp3) . Franclingvanoj povus tendenci prononci r kiel [[ ʁ ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiced_uvular_fricative.ogg) prefere ol [[ ɾ ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/r.mp3) . Mandarenaj parolantoj eble tendencos prononci x kiel [[ ʂ ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiceless_alveolo-palatal_sibilant.ogg) aŭ [[ ɕ ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiceless_retroflex_sibilant.ogg) prefere ol [[ʃ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/x.mp3) . Ĉi tiuj kaj aliaj tiaj variantoj ankaŭ estas permeseblaj.

La sekva tabelo listigas ĉiujn liberajn variajn konsonantajn alofonojn. La unua alofono listigita por ĉiu fonemo estas la ideala Globasa prononco. Dekoj da aliaj komplementaj distribuaj alofonoj (alofonoj kiuj dependas de la fonetika medio) verŝajne aŭdiĝos inter multaj parolantoj, sed ĉiuj devus klopodi por ne tro devi de la aro de alofonoj listigitaj ĉi tie.

| **litero** | **Alofonoj** |
| --- | --- |
| **b** | [ [b](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/b.mp3) ] |
| **c** | [ [t ͡ ʃ ʰ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/c_aspirated.mp3) ~ [ʈ͡ʂʰ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/ch.wav) ~ [t ͡ɕʰ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/q.wav) ~ [ [t ͡ ʃ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/c_unaspirated.mp3) ] |
| **d** | [ [d](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/d.mp3) ] |
| **f** | [ [f](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/f.mp3) ~ [ɸ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiceless_bilabial_fricative.ogg) ] |
| **g** | [ [g](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/g.mp3) ] |
| **h** | [ [x](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/h.mp3) ~ [χ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/uvular.mp3) ~ [ħ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiceless_pharyngeal_fricative.ogg) ~ [h](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiceless_glottal_fricative.ogg) ] |
| **j** | [ [d ͡ ʒ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/j.mp3) ~ [ʒ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiced_palato-alveolar_sibilant.ogg) ~ [d ͡ʑ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiced_alveolo-palatal_affricate.ogg) ~ [ɟ͡ʝ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiced_palatal_affricate.ogg) ] |
| **k** | [ [k ʰ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/k_aspirated.mp3) ~ [k](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/k_unaspirated.mp3) ~ [q](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiceless_uvular_plosive.ogg) ] |
| **l** | [ [l](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/l.mp3) ~ [ɫ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Velarized_alveolar_lateral_approximant.ogg) ] |
| **m** | [ [m](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/m.mp3) ] |
| **n** | [ [n](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/n.mp3) ] |
| **p** | [ [p ʰ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/p_aspirated.mp3) ~ [p](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/p_unaspirated.mp3) ] |
| **r** | [ [ɾ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/r.mp3) ~ [r](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Alveolar_trill.ogg) ~ [ɹ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Alveolar_approximant.ogg) ~ [ɹ̠](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Postalveolar_approximant.ogg) ~ [ɻ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Retroflex_Approximant2.mp3) ~ [ʁ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiced_uvular_fricative.ogg) ] |
| **s** | [ [s](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/s.mp3) ] |
| **t** | [ [t ʰ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/t_aspirated.mp3) ~ [t](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/t_unaspirated.mp3) ] |
| **v** | [ [v](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/v.mp3) ~ [ʋ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Labiodental_approximant.ogg) ] |
| **w** | [ [w](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/w.mp3) ~ [ʋ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Labiodental_approximant.ogg) ] |
| **x** | [ [ʃ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/x.mp3) ~ [ʂ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiceless_retroflex_sibilant.ogg) ~ [ɕ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiceless_alveolo-palatal_sibilant.ogg) ] |
| **y** | [ [j](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/y.mp3) ~ [ʝ](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Voiced_palatal_fricative.ogg) ] |
| **z** | [ [z](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/z.mp3) ] |

## Vokaloj

La vokaloj de Globasa ( **a** , **e** , **i** , **o** , **u** ) estas elparolataj kiel en la hispana, itala aŭ Esperanto.

| **litero** | **IPA** | **prononco** | **ekzemplo** |
| --- | --- | --- | --- |
| **a** | [/ä/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/a.ogg) | kiel en la taja | [**baza**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/basa.mp3) lingvo |
| **e** | [/e ̞ /](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/e.ogg) | kiel en let | [**bete**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/bete.mp3) infano (filino/filo) |
| **mi** | [/i/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/i.ogg) | kiel en skio | [**idi**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/idi.mp3) go |
| **o** | [/o ̞ /](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/o.ogg) | kiel en pli | [**oko**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/oko.mp3) okulo |
| **u** | [/u/](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/u.ogg) | kiel en gripo | [**mumu**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/mumu.mp3) bovo (virbovo/bovo) |

### Vokalaj Variaĵoj

**a** - ideale elparolata [[ä]](https://en.wikipedia.org/wiki/Open_central_unrounded_vowel) , malfermita centra neronda vokalo; la fronto [[a]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/PR-open_front_unrounded_vowel.ogg) kaj dorso [[ ɑ ]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Open_back_unrounded_vowel.ogg) estas permeseblaj variantoj

**e** - ideale prononcata [[e ̞ ]](https://en.wikipedia.org/wiki/Mid_front_unrounded_vowel) , meza antaŭa neronda vokalo; la proksima-meza [[e]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Close-mid_front_unrounded_vowel.ogg) kaj la malferma-meza [[ɛ]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Open-mid_front_unrounded_vowel.ogg) estas permeseblaj variantoj

**o** - ideale prononcata [[o ̞ ]](https://en.wikipedia.org/wiki/Mid_back_rounded_vowel) , meza malantaŭa ronda vokalo; la proksima-meza [[o]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Close-mid_back_rounded_vowel.ogg) kaj la malferma-meza [[ɔ]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/PR-open-mid_back_rounded_vowel.ogg) estas permeseblaj variantoj

**u** - ideale prononcata [[u]](https://en.wikipedia.org/wiki/Close_back_rounded_vowel) , proksima malantaŭa rondeta vokalo; la proksima dorso kunpremita [[ ɯᵝ ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/compressed_u.mp3) estas permesebla varianto

### Elizio

En certaj kazoj, ĉefe en poezio kaj kantoteksto, e en vortfina pozicio de onomatopeaj vortoj aŭ en vortkomenca pozicio (se sekvite per -s- kaj alia konsonanto) povas esti igita silenta kaj anstataŭigita per apostrofo.

**toke toke** aŭ **tok' tok'**   
**speciala** aŭ **'spesyal**

### Streĉo

Silaboj en Globasa estas aŭ akcentitaj aŭ neakcentitaj. Alivorte, Globasa ne uzas sekundaran streson.

#### **Unusilabaj Vortoj**

* Ĉiuj unusilabaj enhavvortoj ( substantivoj, verboj, adjektivoj, adverboj ) estas emfazitaj.

Unusilabaj vortoj povas esti emfazitaj aŭ neakcentitaj laŭ tio, kio ŝajnas plej natura por parolantoj. Se vi havas dubon, la sekvaj rekomenditaj gvidlinioj povas esti uzataj:

* Neakcentitaj unusilabaj funkciovortoj: prepozicioj, konjunkcioj kaj partikloj (inkluzive de verbformaj partikloj)
* Akcentitaj unusilabaj funkciovortoj: pronomoj, difiniloj, numeraloj, kvantigiloj, adverboj kaj interjekcioj

#### **Plurisilabaj Vortoj**

La sekvaj akcentreguloj validas por ĉiuj plursilabaj vortoj, inkluzive de funkciovortoj kaj derivitaj vortoj.

* Se la vorto finiĝas per konsonanto, la akcento falas sur la lasta vokalo.

**barix** (pluvo), prononcata ba-r ***i*** x [[ba.' ɾ iʃ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/barix.mp3)   
**pantalun** (pantalono, pantalono, pantalono), prononcata pan-ta-l ***u*** n [[pan.ta.'lun]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/pantalun.mp3)   
**kitabudom** (biblioteko), prononcata ki-ta-bu-d ***o*** m [[ki.ta.bu.'dom]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/kitabudom.mp3)

* Se la vorto finiĝas per vokalo, la streso falas sur la antaŭlasta vokalo.

**piu** (birdo), prononcata p ***i*** -u [['pi.u]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/piu.mp3)   
**harita** (mapo), prononcata ha-r ***i*** -ta [[ha.'ri.ta]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/harita.mp3)   
**Espanisa** (hispana lingvo), prononcata es-pa-n ***i*** -sa [[es.pa.'ni.sa]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/Espanisa.mp3)

Kiel dirite supre, stresreguloj validas ankaŭ por derivitaj vortoj. La derivita vorto **kitabudom** ( ***kitabu-dom*** ), ekzemple, estas prononcata ki-ta-bu-d ***o*** m , kun la akcento nur sur la lasta vokalo, prefere ol kiel ki-t ***a*** -bu-d ***o*** m .

## Neskribita Epentezo

### Konsonanta Epentezo

Kvankam ne ideala, kaj neverŝajne esti utiligita fare de anglalingvanoj en la plej multaj kazoj, neskribita glota halto povas esti laŭvole enigita inter iuj du vokaloj, ĉu ene de aŭ inter vortoj.

**poema** (poemo), prononcita [[po'ema]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/poema.mp3) aŭ [[po ʔ 'ema]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/po_ema.mp3)

### Vokala Epentezo

Kvankam ne ideala, kaj verŝajne ne esti utiligita fare de anglalingvanoj en la plej multaj kazoj, ĉiu nerondita centra vokalo kiel ekzemple [ə] povas esti laŭvole enigita inter iuj du konsonantoj aŭ en vortfina pozicio. Kiel centra vokalo, la kardinalo [ä] ankaŭ estas permesita kiel neskribita epentezo, kvankam tio estas la malplej rekomendinda opcio ĉar ĝi estas pli verŝajne malpliigi kompreneblon.

**magneto** (magneto), prononcita [[mag'neto]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/magneto.mp3) aŭ [[magə'neto]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/mag_neto.mp3)

**asif** (pardonu), prononcita [[a'sif]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/asif.mp3) kiel aŭ [[a'sifə]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/asif_.mp3)

## Duoblaj Vokaloj kaj Konsonantoj

Duoblaj vokaloj kaj konsonantoj, ĉu ene de vortoj kiel rezulto de derivaĵo aŭ inter vortoj, estas tipe prononcitaj iomete pli longaj aŭ ĝis duoble pli longaj ol unuopaj. Kiel vidite supre, permesebla alternativo estas aldoni glotan halton inter duoblaj vokaloj kaj mezan centran vokalon inter duoblaj konsonantoj.

### Duoblaj Vokaloj

**beeskri** (estu skribita), prononcita [[be'eskri]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/beeskri.mp3) aŭ [[be ʔ eskri]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/be_eskri.mp3)

**semiisula** (duoninsulo), prononcata [[semi:'sula]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/semiisula.mp3) aŭ [[semi ʔ i'sula]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/semi_isula.mp3)

### Duoblaj Konsonantoj

**possahay** (malhelpi), prononcita [[pos:a'xaj]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/possahay.mp3) aŭ [[posəsa'xaj]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/pos_sahay.mp3)

**aselli** (origina), prononcita [[a'sel:i]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/aselli.mp3) aŭ [[a'seləli]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/asel_li.mp3)

### Duobla r

Kvankam r ne povas esti plilongigita en la sama maniero kiel aliaj konsonantoj povas esti, duobla r povas esti plilongigita kiel trilo aŭ alternative prononcita kiel ununura r . Ĉar la trilo estas varianto de unuopa r , eblas ke iuj parolantoj prononcos kaj r kaj rr kiel trilo, dum aliaj prononcos ambaŭ kiel klapo/frapo kaj tamen aliaj distingos ununuran r kiel klapo/frapo kaj duobla r kiel trilo. Kiel vidite supre kun iuj du sinsekvaj konsonantoj, tria opcio en ĉi tiu kazo estas aldoni epentezan vokalon inter du klapoj/frapetoj.

**burroya** (koŝmaro, malbona sonĝo), prononcita [[bu'roja]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/burroya.mp3) aŭ [[bu' ɾ oja]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/burroya_single_r) aŭ [[bu ɾ ə ' ɾ oja]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/bur_roya.mp3)

## W kaj Y

aŭ **Noto:** Kiel lernanto de Globasa vi povas preterlasi la sekvan parton, kiu estas nur diskuto pri kiel Globasa traktas w kaj y .

### Streĉo

Kiel dirite supre, w kaj y povas esti prononcitaj kiel vokaloj. Tamen, ĉar ili estas teknike konsonantoj ili neniam estas emfazitaj.

Komparu la prononcon de jenaj propraj nomoj:

**Maria** , prononcita ma-r ***i*** -a [[ma.' ɾ ia]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/maria.mp3)   
**Maryo** , prononcata m ***a*** -ryo [['ma. ɾ jo]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/maryo.mp3) aŭ m ***a*** -ri-o [['ma. ɾ io]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/ma.ri.o.mp3)

Literumo de **Maryo** kun y prefere ol i permesas la akcenton esti ŝanĝita al , la dua-antaŭlasta vokala litero . Kun la akcento sur la taŭga vokalo, ne faras diferencon en Globasa ĉu **Maryo** estas prononcata kiel du silaboj, kun konsonanta y (m **a** -ryo), aŭ alternative, kiel tri silaboj, kun y prononcata kiel neakcenta i (m **a).** -ri-o).

### Diftongoj

Globasa ne havas verajn diftongojn. Tamen estas permesataj jenaj vokalaj plus alproksimaj (konsonantaj) kombinaĵoj: **aw** , **ew** , **ow** , **ay** , **ey** , **oy** . Tiuj ĉi kombinaĵoj povas esti prononcitaj kiel diftongoj eĉ se -w kaj -y teknike reprezentas kodajn konsonantojn, prefere ol kernaj glisadoj. Ni scias tion ĉar silaboj (en ordinaraj vortoj) eble ne finiĝas per -w/-y plus alia konsonanto. Se tio estus la kazo, -w/-y povus esti konsiderata parto de la nukleo. Anstataŭe, -w/-y prenas la fendon de la sola silab-fina konsonanto permesita. Estas ankaŭ akceptebla, kiel permesebla alternativo, ke -w kaj -y estu elparolataj kiel sendependaj, neakcentitaj vokaloj.

**Eŭropo** (Eŭropo), prononcata ew-r ***o*** -pa [[ew.' ɾ o.pa]/[eu ̯ .' ɾ o.pa]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/ewropa.mp3) aŭ eĉ eur ***o*** -pa [[eu' ɾ o.pa]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/e.u.ro.pa.mp3)

### Literuma Konvencio

Krom se emfazitaj, u kaj i ne aperas apud aliaj vokaloj. Anstataŭe, w kaj y estas konvencie uzitaj, aŭ antaŭitaj aŭ sekvitaj per vokaloj.

**pyano** (piano), prononcita py ***a*** -no [['pja.no]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/pyano.mp3) aŭ pi- ***a*** -no [[pi.'a.no]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/pi.a.no.mp3)   
**cyan** (cyan), prononcita cy ***a*** n [[t ͡ ʃ jan]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/cyan.mp3) aŭ ci- ***a*** n [[t ͡ ʃ i.'an]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/ci.an.mp3)   
**jyen** (frito), prononcata jy ***e*** n [[d ͡ ʒ jen]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/jyen.mp3) aŭ ji- ***e*** n [[d ͡ ʒ i.'en]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/ji.en.mp3)   
**swini** (porko, porko), prononcata sw ***i*** -ni [['swi.ni]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/swini.mp3) aŭ su- ***i*** -ni [[su.'i.ni]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/su.i.ni.mp3)

Komparu kun la sekvaj vortoj, en kiuj i kaj u estas emfazitaj:

**maux** (muso), prononcata ma- ***u*** x [[ma.'uʃ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/maux.mp3)   
**daif** (malforta), prononcata da- ***i*** f [[da.'if]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/daif.mp3)

## Fonotaktiko por Ordinaraj Vortoj

**Noto:** Kiel lernanto de Globasa vi povas preterlasi ĉi tiun lastan parton pri fonotaktiko, ĉar ĉi tio estas nur priskribo de la silaba strukturo de Globasa.

Globasa havas du arojn de fonotaktikaj reguloj, unu por ordinaraj vortoj (ĉi tiu sekcio) kaj unu kulturspecifaj vortoj kaj propraj nomoj (vidu sekvan sekcion).

La sekvaj reguloj validas por ordinaraj vortoj.

### Silaboj

Silaboj konsistas el: (komenco)-nukleo-(coda).

La silaba strukturo en la ordinaraj vortoj de Globasa estas (C)(C)V(C).

### Komenco

Silaboj povas aŭ eble ne havas komencon. En Globasa, la komenco konsistas el iu ununura konsonanto, aŭ iuj el la sekvaj Cl/Cr kaj Cw/Cy-aretoj:

bl-, fl-, gl-, kl-, pl-, vl-   
br-, dr-, fr-, gr-, kr-, pr-, tr-, vr-bw-, cw-, dw-, fw -, gw-, hw-, jw-, kw-, lw-, mw-, nw-, pw-, rw-, sw-, tw-, vw-, xw-, zw-by-, cy-, dy -, fy-, gy-, hy-, jy-, ky-, ly-, my-, ny-, py-, ry-, sy-, ty-, vy-, xy-, zy-

### Nukleo

Ĉiuj silaboj havas kernon. En Globasa, la nukleo konsistas el iu ununura vokalo: a, e, i, o, u.

### Coda

Silaboj povas aŭ eble ne havas kodon. En Globasa, la coda de ordinaraj vortoj konsistas el iu ununura konsonanto. Tamen, la sekvaj avertigoj validas:

Vortfina pozicio: Ordinaraj vortoj en Globasa nur permesas jenajn konsonantojn en vortfina pozicio: -f, -l, -m, -n, -r, -s, -w, -x, -y.

Koda-komenca voĉigo: Koda-komencaj konsonantgrupoj povas aŭ eble ne konsentas koncerne voĉadon: **tekno** vs **magneto** , **epilepsi** vs **absinte** , ktp.

Koda-komenca halto: Konsonantgrupoj konsistantaj el du haltoj (-kt-, -pt-, ktp.) ne estas permesitaj en ordinaraj vortoj. Anstataŭe, ordinaraj vortoj sekvas la italan kaj portugalan modelon kiu preterlasas la unuan konsonanton. Alivorte, se silabo komenciĝas per halto, la antaŭa silabo eble ne havas kodan halton: **astrato** (abstraktaĵo), **ativo** (aktiva), **otima** (optimuma), ktp.

### Avertoj kun w kaj y

Nukleo-kodo: Kiam w aŭ y estas en la kodo, nek i nek u estas permesitaj en la nukleo. Kiel rezulto, la sekvaj kerno-kodaj kombinaĵoj kun -w kaj -y **ne estas** permesitaj: -iy, -iw, -uy, -uw. Ĉiuj aliaj kerno-kodaj kombinaĵoj kun -w kaj -y estas permesitaj: -aw, -ew, -ow, -ay, -ey, -oy.

Nukleo-komenco: La kerno-komencaj kombinaĵoj iy kaj uw ne estas permesitaj en ordinaraj vortoj. Ekzemple, **syahe** ( nigra ) prefere ol **siyahe** .

Komenc-nukleo: La komenco-nukleo-kombinaĵoj wu kaj yi ankaŭ ne estas permesitaj en ordinaraj vortoj.

## Fonotaktiko por Kulturo-Specifikaj Vortoj kaj Propraj Nomoj

Kulturspecifaj vortoj kaj propraj nomoj havas pli malstriktajn fonotaktikajn regulojn.

La silaba strukturo en la kulturspecifaj vortoj kaj propraj nomoj de Globasa estas jena: (C)(C)V(C)(C)

### Komenco

Vidu fonotaktikajn regulojn por ordinaraj vortoj supre.

### Nukleo

Vidu fonotaktikajn regulojn por ordinaraj vortoj supre.

### Coda

La kodo de kulturspecifaj vortoj kaj propraj nomoj povas finiĝi per iu ajn konsonanto: **Madrido** , ktp. Ili ankaŭ povas konsisti el ĝis du konsonantoj, inkluzive de vortfina pozicio: **Polska** , **Budapeŝto** , **jinjango** , ktp.

Notu: La konsonantgrupo **-ng** vidita en silab-fina pozicio, kiel en **jinjango** , povas esti prononcita kiel [[ŋ]](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/alphabet-and-pronunciation/ng.mp3) . Aliloke, la prononco restas [ng], kiel en **pingo** .

Koda-komencaj duoblaj haltoj estas permesitaj en kulturspecifaj vortoj kaj propraj nomoj: **vodko** , **futbol** , ktp.

### Averto kun w kaj y

La kerno-koda averto por ordinaraj vortoj ankaŭ validas por kulturspecifaj vortoj kaj propraj nomoj. Kiam w aŭ y estas en la kodo, nek i nek u estas permesitaj en la nukleo. Kiel rezulto, la sekvaj kerno-kodaj kombinaĵoj kun -w kaj -y **ne estas** permesitaj: -iy, -iw, - uy, -uw. Ĉiuj aliaj kerno-kodaj kombinaĵoj kun -w kaj -y estas permesitaj: -aw, -ew, -ow, -ay, -ey, -oy.

Tamen, male al ordinaraj vortoj, kulturspecifaj vortoj kaj propraj nomoj permesas la kern-komencajn kombinaĵojn iy kaj uw ( **teriyaki** , **Kuweyti** , ktp.) kaj la komenciĝ-nukleajn kombinaĵojn wu kaj yi : **Wuhan** , **yinyang** .

# Enhavaj Vortoj

Substantivoj, Verboj, Adjektivoj kaj Adverboj

## Substantivoj

La substantivoj de Globasa ne distingas inter singularaj kaj pluralaj formoj.

* **maux** - muso, musoj
* **kalamu** - plumo(j)

La substantivoj de Globasa havas nek difinitajn nek nedifinitajn artikolojn.

* **janela** - (a) fenestro, (la) fenestro(j)

Se necesas emfazi difinitecon, oni povas uzi **hin** (ĉi/ĉi) aŭ **den** (tiu/tiuj).

* **hin kitabu** - ĉi tiu libro, ĉi tiuj libroj, la libro(j)
* **den flura** - tiu floro, tiuj floroj, la floro(j)

Se necesas emfazi singularecon, oni povas uzi **un** (unu).

* **un denta** - one tooth, a tooth
* **hin un denta** - ĉi tiu (unu) dento, la dento

Se necesas emfazi plurecon, **plu** (multoblo) povas esti uzata.

* **plu pingo** - (multiple) apples
* **den plu pingo** - tiuj (multoblaj) pomoj, la pomoj

### Sekso

En Globasa, substantivoj indikantaj homojn kaj bestojn estas tipe seksneŭtralaj.

* **ixu** - plenkreskulo (viro, virino)
* **nini** - infano, infano (knabo, knabino)
* **gami** - edzino (edzo, edzino)
* **mumu** - bovo (bovo, bovino)

Se necesas emfazi sekson, la adjektivoj **fem** (ino) kaj **viro** (viro) povas esti uzataj kiel prefiksoj.

* **femnini** - knabino; **mannini** - knabo
* **femixu** - virino; **manixu** - man
* **femgami** - edzino; **mangami** - edzo
* **femmumu** - bovino; **manmumu** - virbovo

Etimologio de ***fem*** : angla (virineca), franca (feminin), germana (feminin), hispana (femenina)

Etimologio de ***viro*** : mandareno (男“nán”), franca (vira), hispana (vira), angla (vira), germana (männlich), hinda ( मर्दाना "mardana"), persa ( مردانه "mardane")

Manpleno da substantivoj indikantaj homojn ja indikas sekson.

* **matro** aŭ **panjo** - patrino aŭ panjo
* **patre** aŭ **paĉjo** - patro aŭ paĉjo

Noto: La seksneŭtrala vorto por gepatro(j) estas ***atre*** . La seksneŭtrala vorto por panjo/paĉjo estas ***mapo*** .

### Substantivoj en Frazo Komencaj Frazoj

**Fe** estas ofte uzata en frazkomencaj frazoj kun substantivoj.

* **Fe fato,** - Fakte, Efektive,
* **Fe fini,** - Fine,
* **Fe bonxanse,** - Feliĉe, Feliĉe,
* **Fe asif,** - Bedaŭrinde, Bedaŭrinde,
* **Fe onxala,** - Espereble,
* **Fe folo,** - Tial, Konsekvence, Do,
* **Fe misal,** - Ekzemple,
* **Fe xugwan,** - Kutime,
* **Fe benji,** - Esence, Esence,
* **Fe moy kaso,** - Ĉiuokaze, Ĉiuokaze,
* **Fe alo kaso,** - Alie,
* **Fe nunya,** - Nuntempe, Nun,
* **Fe leya,** - En la pasinteco, Antaŭe, Antaŭe,
* **Fe xaya,** - En la estonteco, Poste (sur),

### Apozicio

En Globasa, substantivo povas esti sekvita per alia substantivo sen la uzo de prepozicio kiam la dua substantivo precizigas la identecon de la unua. Ĉi tio estas konata kiel apozicio .

* **Hotelo Kaliforni** - Hotelo Kalifornio
* **Estato Florida** - la Ŝtato de Florido
* **Towa Babel** - La Babela Turo
* **Dolo Onxala** - Strato de la Espero
* **Myaw Felix** - Felikso la Kato
* **misu doste Marko** - mia amiko Mark
* **lexi kursi** - the word chair

### Partiklo di : Kulturo-Specifikaj Vortoj kaj Propraj Nomoj

La partiklo **di** povas esti laŭvole uzita por marki kulturspecifajn vortojn kaj proprajn nomojn kiuj havas identan formon al jam establitaj vortoj en Globasa.

* **soho** - reciprocal, mutual
  + **(di) Sohoo** - Sohoo (Novjorka kvartalo)

### Partiklo ci : Karemo kaj Amo

Substantivon aŭ propran nomon povas sekvi la partiklo **ci** por indiki karecon aŭ amon.

* **panjo** - panjo
  + **mama ci** - mommy
* **nini** - infano, infano
  + **nini ci** - kiddo
* **Jon** - Johano
  + **Jon ci** - Johnny

### Honorgrado: Gao kaj Kef

La adjektivo **gao** (alta, alta) kaj la substantivo **kef** (estro, ĉefo) povas esti uzataj kiel honorigoj.

* **alimyen** - instruisto
  + **gao alimyen** - majstro
* **paĉjo** - paĉjo
  + **kef papa** - estro

### Substantivo/Verboj

En Globasa, substantivo/verboj estas vortoj kiuj povas funkcii kiel aŭ substantivo aŭ verbo.

* **ergo** - laboro ( substantivo aŭ verbo )
* **danco** - danco ( substantivo aŭ verbo )
* **ignamo** - manĝo ( substantivo ) aŭ manĝi ( verbo )
* **lala** - kanto ( substantivo ) aŭ kanti ( verbo )

### Substantiva/Verba Komparo

Substantiva/verba komparo estas esprimata jene uzante la vortojn **max** ( pli ), **min** ( malpli, malpli ), **dennumer** ( tiu nombro da, tiom da ), **denkwanti** ( tiu kvanto, tiom ), **kom** ( kiel, ol ).

Kun substantivoj:

* **maks... kom...** - pli... ol...
* **min... kom...** - malpli... ol...

**Mi hare max kitabu kom yu.**   
Mi havas pli da libroj ol vi.

**Yu hare min kitabu kom mi.**   
Vi havas malpli da libroj ol mi.

* **max te/to kom...** - more (of them) than...
* **min te/to kom...** - malpli da (el ili) ol...

**Mi hare max to kom yu.**   
Mi havas pli da (el ili) ol vi.

**Yu hare min to kom mi.**   
Vi havas malpli (el ili) ol mi.

* **max kom** - pli ol
* **min kom** - malpli ol

**Mi hare max kom cen kitabu.**   
Mi havas pli ol cent librojn.

**Yu hare min kom cen kitabu.**   
Vi havas malpli ol cent librojn.

* **denumer... kom...** - tiom da... kiel...

**Te hare dennumer kitabu kom mi.**   
Ŝi havas tiom da libroj kiel mi.

* **dennumer te/to kom...** tiom da (el ili) kiom...

**Te hare dennumer to kom mi.**   
Ŝi havas tiom da kiom mi.

* **denkwanti... kom...** tiom... kiel...

**Yu yam denkwanti risi kom mi.**   
Vi manĝas tiom da rizo kiel mi.

* **denkwanti to kom...** tiom (of it) as...

**Yu yam denkwanti to kom mi.**   
Vi manĝas tiom (de ĝi) kiel mi.

Kun verboj:

* **max... kom....** aŭ **max kom...** - pli ol

**Myaw max somno kom bwaw.**   
or: **Myaw somno max kom bwaw.**   
La kato dormas pli ol la hundo.

* **min... kom....** or **min kom...** - pli ol

**Bwaw min somno kom myaw.**   
or: **Bwaw somno min kom myaw.**   
La hundo dormas malpli ol la kato.

* **denkwanti... kom...** aŭ **denkwanti kom...** - tiom kiom

**Bebe denkwanti somno kom myaw.**   
or: **Bebe somno denkwanti kom myaw.**   
La bebo dormas same kiel la kato.

Por esprimi ju pli/ju malpli..., ju pli/ju malpli... , Globasa uzas **folki... max/min, max/min** .

**Folki mi max doxo, mi max jixi.**   
Ju pli mi legas, des pli mi scias.

La ordo de ĉi tiuj frazoj povas ŝanĝi lokojn:

**Mi max jixi, folki mi max doxo.**   
Mi scias pli, ju pli mi legas.

### Verbaj Kategorioj

Verboj estas difinitaj en la vortaro kiel helpa , kopulo , transitiva , netransitiva , agentiva ambitransitiva aŭ pacienca ambitransitiva .

#### **Helpverboj**

Helpverboj tuj sekvas alia verbo, kiu povas esti ellasita. Estas nur tri helpverboj en Globasa: **abil** (povas, povi), **ingay** (devus, devus), **musi** (devas, devi).

#### **Kopulaj Verboj**

Kopulaj verboj ligas la subjekton al ĝia komplemento. Estas nur manpleno da kopulaj verboj: **sen** (esti), **sencu** (iĝi), **sengi** (kaŭzi esti), **kwasisen** (ŝajni).

#### **Transitivaj Verboj**

Transitivaj verboj prenas rektan objekton kaj malofte ellasas ĝin: **haja** (bezoni), **bujo** (kapti, kapti), **gibe** (doni).

#### **Netransitivaj Verboj**

Netransitivaj Verboj neniam prenas rektan objekton: **idi** (iri), **konduta** (konduti), **loka** (esti trovi).

#### **Agentivaj Ambitransitive Verboj**

[Agentaj Ambitransitivaj Verboj](https://en.wikipedia.org/wiki/Ambitransitive_verb#Agentive) estas transitivaj verboj, kiuj ofte preterlasas la rektan objekton: **yam** (manĝi), **doxo** (legi), **lala** (kanti), **pawbu** (kuri), **somno** (dormi), **haha** (ridi).

**Mi yam (patato).**   
Mi manĝas (terpomojn).

**Yu doxo (makale).**   
Vi legas (artikolo).

**Te lala (meli lala).**   
Ŝi kantas (bela kanto).

**Imi le pawbu (maratono).**   
Ni kuris (maratono).

**Mi le somno (lungo somno).**   
Mi dormis (longa dormo).

**Yu le haha (sotipul haha).**   
Vi ridis (laŭta rido).

#### **Paciencaj Ambitransitivaj Verboj**

[Paciencaj Ambitransitivaj Verboj](https://en.wikipedia.org/wiki/Ambitransitive_verb#Patientive) estas verboj por kiuj kaj la subjekto de la netransitiva legado kaj la rekta objekto de la transitiva legado spertas la saman agon/stato de la verbo. La netransitiva legado de ĉi tiuj verboj povas laŭvole preni **-cu** kaj la transitiva legado povas laŭvole preni **-gi** .

* **esto(cu)** - halti ( venu al halto )   
  **esto(gi)** - haltigi ( haltigi aŭ igi haltigi )

**Am esto(cu)!**   
Ĉesu!

**Am esto(gi) mobil!**   
Haltu la aŭton!

* **harka(cu)** - movi ( fari movon )   
  **harka(gi)** - movi ( igi movi )

**Am no harka(cu)!**   
Ne moviĝu!

**Mi le harka(gi) yusu kursi.**   
Mi movis vian seĝon.

* **kasiru(cu)** - rompi ( rompiĝi )   
  **kasiru(gi)** - rompi ( kaŭzi rompiĝi )

**Janela le kasiru(cu).**   
La fenestro rompiĝis.

**Mi le kasiru(gi) janela.**   
Mi rompis la fenestron.

* **buka(cu)** - malfermi ( malfermiĝu )   
  **buka(gi)** - malfermi ( malfermiĝi )

**Dwer le buka(cu).**   
La pordo malfermiĝis.

**Mi le buka(gi) dwer.**   
Mi malfermis la pordon.

* **sokutu(cu)** - fali   
  **sokutu(gi)** - drop

**Kitabu le sokutu(cu).**   
La libro falis.

**Mi le sokutu(gi) kitabu.**   
Mi faligis la libron.

* **resta(cu)** - resti, restu   
  **resta(gi)** - foriri (malantaŭ), konservi ( kaŭzi resti, resti )

**Am resta(cu) in ogar.**   
Restu hejme.

**Am resta(gi) kamisa en bao.**   
Lasu/konservu la ĉemizon en la sako.

## Adjektivo/Adverboj

En Globasa, adjektivoj kaj verb-modifaj adverboj havas identan formon.

* **bon** - bone, nu
* **velosi** - quick(ly), rapid(ly), fast
* **multi** - multaj, multe

Adjektivo/adverboj antaŭas la substantivon/verbojn, kiujn ili modifas.

**Hinto sen bon yam .**   
Ĉi tio estas bona manĝo .

**Bebe bon yam .**   
La bebo manĝas bone .

**Uma velosi pawbu .**   
La ĉevalo kuras rapide .

Alternative, adverboj povas aperi post la verbo, sed antaŭitaj de la rektaj kaj nerektaj objektoj, se ekzistas: Subjekto - Verbo - (Rekta kaj Nerekta Objektoj) - Adverbo.

**Bebe yam bon .**   
La bebo manĝas bone .

**Bwaw glu sui velosi .**   
La hundo trinkas la akvon rapide .

Adverboj ankaŭ povas esti movitaj al la komenco de la frazo, kondiĉe ke estas difinita paŭzo kun la komo por apartigi la frazon de la resto de la frazo. Sen la paŭzo, la adjektivo/adverbo povus esti erare interpretita kiel modifado de la subjekto.

**Velosi , bwaw glu sui.**   
Rapide , la hundo trinkas la akvon.

**Unyum , te le idi cel banko.**   
Unue ŝi iris al la banko.

### Adjektivo/Adverboj en Frazo-Komencaj Frazoj

La sekvantaroj estas adjektivoj/adverboj kutime uzataj en fraz-komencaj frazoj sekvataj de klara paŭzo antaŭ la resto de la frazo.

* **Ripul,** - Denove,
* **Ible,** - Eble, Eble,
* **Maxpul,** - Cetere, Plue,
* **Pia,** - Ankaŭ,
* **Abruto,** - Subite,
* **Tute,** - Tute, Tute,
* **Yakin,** - Certe,
* **Ideala,** - Ideale,
* **Mimbay,** - Evidente, Kompreneble,
* **Mingu,** - Klare, Evidente,
* **Sipul,** - Ja,
* **Fori,** - Tuj,
* **Pimpano,** - Ofte, Ofte,
* **Sati,** - Vere,
* **Umumi,** - Ĝenerale, Ĝenerale,
* **Nerleli,** - Lastatempe,
* **Telileli,** - Antaŭ longe,
* **Nerxali,** - Baldaŭ,
* **Telixali,** - Post longa tempo,

### Adjektivo/Adverbo Komparo

Adjektiva/adverba komparo estas esprimata jene uzante la vortojn **maxmo** ( pli, -er ), **minmo** ( malpli ), **denmo** ( kiel ), **kom** ( kiel, ol ).

* **maxmo kimapul kom...** - pli multekosta ol...
* **minmo kimapul kom...** - malpli multekosta ol...
* **denmo kimapul kom...** - same expensive as...

Por esprimi la plej (-est) kaj la malplej , Glosaba uzas **maxim... te/to** kaj **minim... te/to** . La vorto **de** signifas ekster aŭ for (de) . Notu, ke la pronomoj **te** / **to** devas tuj sekvi la adjektivon ĉar substantivaj frazoj devas ĉiam finiĝi per substantivo aŭ pronomo. Vidu [Substantivajn Frazojn](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/word-order-phrase-structure#noun_phrase_pronouns) .

* **maxim juni te (de misu bete)** - la plej juna (el miaj infanoj)
* **minim kimapul to (de yusu mobil)** - la malplej multekosta/kosta (el viaj aŭtoj)

Por esprimi ju pli/ju malpli..., ju pli/ju malpli... , Globasa uzas **fol maxmo/minmo, maxmo/minmo** .

* **fol maxmo neo, maxmo bon** - ju pli nova, des pli bone

## Verbo/Adj-Adv Vortoj

Krom substantivaj/verbaj vortoj kaj adj/adv-vortoj, Globasa havas trian klason de vortoj: verbo/adj-adv-vortoj . Nur helpverboj apartenas al ĉi tiu klaso kiu konsistas el nur tri vortoj: **abil** , **musi** kaj **ingay** .

* **abil** : (verbo) can, able to; (adj/adv) kapabla, kapabla
* **musi** : (verbo) devas, devi; (adj/adv) devas-
* **ingay** : (verbo) devus; (adj/adv) taŭga, taŭga

## Komunaj Afiksoj

### Substantiva Sufikso -ya

La sufikso **-ya** havas diversajn utilajn funkciojn kaj estas ekvivalenta al pluraj anglaj sufiksoj: -ity , -ness , -dom , -hood , -ship .

1. Abstraktaj substantivoj estas derivitaj de adjektivo/adverboj aldonante **-ya** .

* **real** - real ( adj )   
  **realya** - reality ( substantivo )
* **bimar** - malsana, malsana ( adj )   
  **bimarya** - malsano, malsano ( substantivo )
* **huru** - free ( adj )   
  **huruya** - libereco, libereco ( substantivo )
* **solo** - sole ( adj )   
  **soloya** - soleco ( substantivo )

1. La sufikso **-ya** estas uzata por derivi abstraktajn kaj nekalkulajn substantivojn el diversaj konkretaj kaj nombraj substantivoj.

* **poema** - poemo ( konkreta substantivo )
* **poemaya** - poezio ( abstrakta substantivo )

La sufikso **-ya** signifas -kapuĉo aŭ -ŝipo kiam ligite al substantivoj indikante rilatojn.

* **matre** - patrino ( konkreta substantivo )   
  **matreya** - patrineco ( abstrakta substantivo )
* **patre** - patro ( konkreta substantivo )   
  **patreya** - patrodomo ( abstrakta substantivo )
* **doste** - friend ( konkreta substantivo )   
  **dosteya** - friendship ( abstrakta substantivo )

En kelkaj kazoj la konkreta aŭ kalkula substantivo estas uzata kiel verbo kaj la abstrakta aŭ nekalkula substantivo estas derivita uzante **-ya** funkciojn kiel la ekvivalento al la verbo.

* **imaje** - bildo/bildo ( konkreta substantivo ), imagi/bildo ( verbo )   
  **imajeya** - imago ( abstrakta substantivo )
* **magneto** - magnet ( konkreta substantivo ), altiri ( verbo )   
  **magnetoya** - altiro ( abstrakta substantivo )
* **turi** - vojaĝo ( kalkul substantivo ), travel ( verbo )   
  **turiya** - tourism ( nekalkul substantivo )

Same, la korpopartoj asociitaj kun la kvin sencoj indikas la rilatan agon ( verbo ), dum **-ya** estas uzata por derivi la abstraktan substantivon.

* **oko** - okulo ( konkreta substantivo ), vidi , rigardi ( verbo )   
  **okoya** - vido aŭ sento de vido ( abstrakta substantivo )
* **ore** - orelo ( konkreta substantivo ), aŭdi, aŭskulti ( verbo )   
  **oreya** - aŭdado aŭ aŭdsenso ( abstrakta substantivo )
* **nasa** - nazo ( konkreta substantivo ), odoro ( verbo )   
  **nasaya** - odoro aŭ flarsento ( abstrakta substantivo )
* **xeto** - lango ( konkreta substantivo ), gusto ( verbo )   
  **xetoya** - gusto aŭ senco de gusto ( abstrakta substantivo )
* **pifu** - haŭto ( konkreta substantivo ), tuŝo ( verbo )   
  **pifuya** - tuŝo aŭ senco de tuŝo ( abstrakta substantivo )

1. Prepozicioj estas igitaj substantivoj/verboj uzante la sufikson **-ya** . Vidu [Prepoziciajn Verbojn](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/word-order-sentence-structure#prepositional_verbs) .
2. La sufikso **-ya** ankaŭ estas uzata por transformi aliajn funkciovortojn en substantivojn. Vidu [Funkciaj Vortoj](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/function-words) .

Etimologio de ***-ya*** : hinda ( सत्य "satya" - vero), hispana (alegría - ĝojo)

### prefikso du-

Globasa uzas la prefikson **du-** por esprimi la gerundon.

* **dudanse** - (la ago de) dancado
* **dulala** - (la ago de) kantado

La prefikso **du-** ankaŭ estas uzata por la kontinua/kutima verba aspekto . Vidu [Verbaj Formoj](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/verb-forms) .

La prefikso ***du-*** estas detranĉita de ***dure*** (daŭro). Etimologio de ***dure*** : angla, franca, germana kaj hispana

### Substantiva/Verba Sufikso -gi

La sufikso **-gi** povas esti aplikata al adjektivoj, verboj kaj substantivoj.

#### **Adjektivoj**

La sufikso **-gi** transformas adjektivojn en transitivajn verbojn.

* **bala** - forta   
  **balagi** - fortigi
* **pul** - full   
  **pulgi** - plenigi
* **mor** - dead   
  **morgi** - kill

#### **Verboj**

La sufikso **-gi** ankaŭ estas uzata por turni netransitivaj, transitivaj aŭ agentivaj ambitransitivaj verboj en kaŭzativajn verbojn (kiel vidite malsupre), aŭ uzata laŭvole en paciencaj ambitransitivaj verboj (kiel vidite supre, sub [Verbaj Kategorioj](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/content-words#verb_categories) ).

* **haha** - ridi   
  **hahagi** - ridi ( kaŭzi ridon )
* **ignamo** - manĝi   
  **yamgi** - manĝi ( kaŭzu manĝi )

#### **Substantivoj**

La sufikso **-gi** signifas kaŭzon esti(veni) kiam aldonita al substantivoj.

* **zombi** - zombie   
  **zombigi** - zombify
* **korbani** - victim   
  **korbanigi** - victimize

La sufikso ***-gi*** estas detranĉita de ***gibe*** (doni). Etimologio de ***gibe*** : la angla (donu), la germana (geben, gibt) kaj mandareno (给"g ě i")

### Substantiva/Verba Sufikso -cu

La sufikso **-cu** povas esti aplikata al adjektivoj, verboj kaj substantivoj.

#### **Adjektivoj**

La sufikso **-cu** (akiri/iĝu) iĝas adjektivoj netransitivaj verboj.

* **roso** - ruĝa   
  **rosocu** - ruĝiĝi/ruĝiĝi ( ruĝiĝi )
* **mor** - dead   
  **morcu** - die ( iĝi morta )

#### **Verboj**

La sufikso **-cu** ankaŭ povas esti laŭvole aplikita al paciencaj ambitransitivaj verboj (kiel vidite supre, sub [Verbaj Kategorioj](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/content-words#verb_categories) ) kvankam en certaj kazoj **-cu** estas postulata por fari distingon.

* **gami** - edzino ( substantivo ); marry, get married ( verb )   
  **gamicu** - geedziĝo ( substantivo ); edziĝi ( verbo )
* **side** - sidi ( sidi aŭ igi sidiĝi ), sidiĝi   
  **sidecu** - sidiĝi ( sidiĝi )

#### **Substantivoj**

La sufikso **-cu** signifas fariĝi kiam aldonite al substantivoj.

* **zombi** - zombie   
  **zombicu** - turniĝu en zombion
* **ixu** - plenkreskulo   
  **ixucu** - fariĝi plenkreskulo, maturiĝi

La sufikso ***-cu*** estas detranĉita de ***cudu*** (preni, akiri, akiri, akiri) Etimologio de ***cudu*** : mandareno (取得"q ǔ dé"), korea ( 취득 "chwideug")

### Adjektiva/Adverba Sufikso -li

En Globasa, adjektivo/adverboj estas derivitaj de substantivoj per diversaj sufiksoj. Vidu plenan liston de sufiksoj sub [Vortfarado](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/word-formation) . Unu el la plej oftaj estas la sufikso **-li** ( de, rilata al ).

* **musika** - muziko   
  **musikali** - muzika, muzike
* **denta** - tooth   
  **dentali** - dental
* **dongu** - east   
  **donguli** - eastern
* **Franse** - Francio   
  **Franseli** - franca

La sufikso **-li** ankaŭ estas uzata por derivado de adjektivo/adverboj el funkciovortoj. Vidu [Funkciaj Vortoj](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/function-words) .

Etimologio de ***-li*** : franca (-el, -elle), hispana (-al), angla (-al, -ly), germana (-lich), rusa (- ельный “-elni”, - альный “-alni” ), turka (-li)

### Adjektiva/Adverba Sufikso pul

La sufikso **pul** signifas plena de aŭ havanta .

* **jawgu** - zorgi, zorgi   
  **jawgupul** - zorgema
* **hatari** - danger   
  **hataripul** - dangerous

Etimologio de ***pul*** : angla (plena), hinda ( पूर्ण "purn"), rusa ( полный "poln-")

### Aktivaj Adjektivoj: Sufikso -ne

La sufikso **-ne** signifas en la aktiva procezo de kaj estas uzata por derivi tion, kio estas konataj en Globasa kiel aktivaj adjektivoj .

Aktivaj adjektivoj estas plejofte ekvivalentaj al nunaj participoj en la angla (adjektivoj finiĝantaj per -ing ). Tamen, male al la angla, aktivaj adjektivoj ne estas uzataj por generi la progresemajn verboformojn ( I am sleeping , She is dancing , ktp.). Anstataŭe, ili funkcias nur kiel adjektivoj.

* **somno** - dormo   
  **somnone meliyen** - dormanta belulino
* **anda** - walk   
  **andane moryen** - walking dead
* **danse** - danco   
  **dansene uma** - dancanta ĉevalo
* **interes** - interes   
  **interesne kitabu** - interesa libro
* **amusa** - amuse, fun   
  **amusane filme** - amusing/fun film

Etimologio de ***-ne*** : angla (-ing), franca (-ant), hispana (-ando), germana (-en, -ende), rusa (- ный “-ny”), turka (-en, -an)

### Frazo-komencaj Aktivaj Adjektivoj

Aktivaj adjektivoj kiuj aperas frazo komence povas alternative esti esprimitaj kiel prepoziciaj frazoj uzante la infinitivan verboformon.

**Doxone, nini le xorsomno.**   
Legante, la infano ekdormis.

aŭ

**Fe na doxo, nini le xorsomno.**   
Legante, la infano ekdormis.   
or   
**Dur na doxo, nini le xorsomno.**   
Dum legado, la infano ekdormis.

Tiu konstruo estas utila precipe kiam la frazo inkludas rektan objekton ĉar, male al la nuna participo en la angla, aktivaj adjektivoj en Globasa ne povas funkcii kiel verboj.

**Dur na doxo sesu preferido kitabu, nini le xorsomno.**   
Legante sian plej ŝatatan libron, la infano ekdormis.

Nature, ĉi tiuj frazoj ankaŭ povas esti esprimitaj kiel plenaj subfrazoj, kontraste al prepoziciaj frazoj.

**Dur te le doxo (sesu preferido kitabu), nini xorsomno.**   
Dum li legis (lia plej ŝatata libro), la infano ekdormis.

### Pasivaj Adjektivoj

Aktivaj adjektivoj povas esti pasivaj aldonante la pasivan prefikson **be-** por derivi tion, kio estas konataj en Globasa kiel pasivaj aktivaj adjektivoj (aŭ mallonge pasivaj adjektivoj ). Ekzistas neniu preciza ekvivalento en la angla por pasivaj adjektivoj , sed estas plej bone komprenitaj kiel la preciza pasiva formo de la nuna participo en la angla.

* **belalane melodi** - melodio kiu estas kantata aŭ kantata
* **belubine doste** - amata amiko aŭ amiko, kiu estas amata

### Neaktivaj Adjektivoj: Sufikso -do

La sufikso **-do** signifas en neaktiva stato de . Vortoj kun tiu sufikso estas konataj en Globasa kiel neaktivaj adjektivoj kaj estas tipe tradukitaj kiel la pasinta participo en la angla. Tamen, male al la angla, neaktivaj adjektivoj ne estas uzataj por generi perfektajn aŭ pasivajn verboformojn ( I have worked , It was/got stolen , ktp.). Anstataŭe, ili funkcias nur kiel adjektivoj.

Notindas, ke, teknike parolante, la sufikso **-do** estas aldonita al la substantiva aspekto de substantivo/verboj. Tial **-do** povas esti aldonita al transitivaj, netransitivaj aŭ ambitransitivaj verboj substantivo/verboj.

#### **Kun transitivaj verboj**

* **hajado ergo** - necesa laboro ( en stato de neceso )
* **bujodo morgiyen** - kaptita murdinto ( en stato de kapto )

#### **Kun netransitivaj verboj**

* **Uncudo Nasyonlari** - Unuiĝintaj Nacioj ( en stato de unio )
* **awcudo fleytora** - malaperita aviadilo ( en malaperostato )

#### **Kun ambitransitivaj verboj**

* **kasirudo janela** - rompita fenestro ( en stato de rompiĝo )
* **klosido dwer** - fermita pordo ( en stato de fermo )

Etimologio de ***-do*** : angla (-ed), hispana (-ado, -ido)

### Adverba Sufikso -mo

Adjektivo/adverboj kiuj modifas aliajn adjektivo/adverboj, konataj kiel adj/adv-modifantaj adverboj , aldonas la sufikson **-mo** . Komparu la sekvajn parojn de frazoj.

* **perfeto blue oko** - perfekta (bluaj okuloj) aŭ bluaj okuloj, kiuj estas perfektaj   
  **perfetomo blue oko** - (perfekte bluaj) okuloj aŭ okuloj, kiuj estas perfekte bluaj
* **naturali syahe tofa** - natura nigra hararo ( ne peruko )   
  **naturalimo syahe tofa** - natura nigra hararo ( ne tinkturigita )
* **sotikal doxone nini** - kvieta infano leganta   
  **sotikalmo doxone nini** - infano silente leganta

Funkciaj Vortoj: Konjunkcioj, Prepozicioj kaj Funkciaj Adverboj

Konjunkcioj

* **ji** - kaj
  + **iji... ji...** - ambaŭ... kaj...
* **aŭ** - aŭ
  + **oro... aŭ...** - ĉu... aŭ...
* **nek** - nek
  + **noro... nek...** - nek... nek...
* **kam** - jes/ne demanda partiklo
  + **kama... kam...** - ĉu... aŭ (ĉu)...
* **mas** - sed
* **eger** - se
* **kwas** - kvazaŭ [ **kwasi** - seeming(ly)]
* **ki** - tio (fraza konjunkcio)

Fe

**Fe** estas multcela prepozicio kun ĝenerala, nedifinita signifo, ofte tradukita kiel *de* ( *rilata al* ). Ĝi povas esti uzata kiel prepozicio de tempo ( *je* , *en* , *je* ), kiel prepozicio de loko (nur en prepoziciaj frazoj, kiel oni vidas sube), en frazkomencaj frazoj, kiel alternativo al **-li-** adjektivoj, kaj en kazoj kie neniu alia prepozicio taŭgas.

**Fe** estas laŭvola kun la plej multaj esprimoj de tempo, kiel montrite en la sekvaj ekzemploj:

( **fe** ) **ban mara** - on a certain occasion, once, once upon a time   
( **fe** ) **duli mara** - foje, okaze, at times   
( **fe** ) **hin mara** - this time   
( **fe** ) **hin momento** - in this moment   
( **fe** ) **Lunadin** - (on) lundo   
( **fe** ) **duli Lunadin** - (on) lundo   
( **fe** ) **nundin** - hodiaŭ ( *uzata kiel adverbo* )   
( **fe** ) **tiga dina fe xaya** - tri tagojn poste

La esprimoj **fe nunya** (nuntempe, nun, nun), **fe leya** (en la pasinteco, antaŭe) kaj **fe xaya** (en la estonteco, poste, poste) estas tipe lasitaj sendifektaj.

Esprimante Posedon

Globasa havas du manierojn esprimi posedon. La prepozicio **de** ( *de* , *apartenanta al* ) estas uzata por esprimi posedon per substantivoj.

**Baytu de Maria sen day.**   
"Domo de Maria estas granda." La domo de Maria estas granda.

Se la substantivo estas komprenata, oni uzas pronomo ( **te** / **to** aŭ **ete** / **oto** ):

**To de Maria sen day.**   
Tiu de Mary estas granda.

La sufikso **-su** estas aldonita al pronomoj por formi posedajn adjektivojn. Simile, la partiklo **su** estas uzata por esprimi posedon per substantivoj kaj estas ekvivalenta al la angla poseda sufikso *'s* . Male al la angla, tamen **su** estas uzata kiel aparta vorto.

**Maria su baytu sen day.**   
La domo de Maria estas granda.

Se la substantivo estas komprenata, oni uzas pronomo ( **te** / **to** aŭ **ete** / **oto** ):

**Maria su to sen day.**   
Tiu de Mary estas granda.

Prepozicioj de loko

* **in** - en, interne de
  + **inli** - ( *adj* ) interno, interna
  + **fe inya** - (sur la) interno; ene
* **eks** - ekstere (de), ekstere
  + **exli** - ( *adj* ) ekstera, ekstera
  + **fe exya** - (sur la) ekstera; sen
* **per** - on
  + **perli** - ( *adj* ) superficial, surface
  + **fe perya** - sur la surfaco
* **bax** - sub(sub), sub, malsupre
  + **baxli** - underlying
  + **fe baxya** - sube, sube
* **de** - off (de), el, de
* **cel** - al (movo) [ **cele** - celo/celo]
  + **celki** - por ke, por ke
  + **cel na** - in order to
  + **cel in** - into
  + **cel ex** - el el, el
* **hoy** - al(j) [ **hoyo** - orientiĝo/direkto]
* **intre** - inter
  + **fe intreya** - intere
* **ultra** - pretere
  + **fe ultraya** - preter
* **infra** - sube
  + **infrali** - malsupera
* **konkludi** - pli mallonga formo de **infraya** : malsupereco, malsupereco
  + **fe infer** - malsupre, malsupre
  + **cel infer** - malsupren, malsupren
* **supra** - supre
  + **suprali** - superior
* **super** - pli mallonga formo de **supraya** : supereco, supereco
  + **fe super** - supre supre
  + **cel super** - supren, supren
* **pas** - through, by way of, via [ **pasa** - pass]
* **tras** - trans, aliflanke de, trans-
* **cis** - ĉi-flanke de
* **wey** - ĉirkaŭ [ **jowey** - ĉirkaŭaĵo]
* **fol** - apud (de), laŭ [ **folo** - follow]
  + **fe folya** - apud, sekve
  + **fe folo ki** - (such) that
  + **posfol** - kontraŭ (en la kontraŭa direkto de)

Frazalaj Prepozicioj kaj Konjunkcioj

* **ruke** - ( *n* ) malantaŭo, malantaŭo; ( *v* ) esti malantaŭe, esti malantaŭe
  + **fe ruke** - en la dorso
  + **fe ruke de** - malantaŭ, en la malantaŭo de
* **kapi** - ( *n* ) kapo; ( *v* ) esti supre (de)
  + **fe kapi** - supre
  + **fe kapi de** - on top of
* **fronta** - ( *n* ) frunto, fronto; ( *v* ) esti antaŭ (de)
  + **fe fronta** - in front
  + **fe fronta de** - in front of
* **muka** - ( *n* ) vizaĝo; ( *v* ) esti fronta, esti vizaĝo al vizaĝo, esti trans (de)
  + **fe muka** - trans, face to face
  + **fe muka de** - across from
* **oposia** - ( *n* ) kontraŭa; ( *v* ) esti la malo de
  + **fe oposia** - male
  + **fe oposia de** - kontraŭe, kontraŭe al, kontraŭ (fizike)
* **peda** - ( *n* ) piedo, fundo; ( *v* ) esti ĉe la fundo (de)
  + **fe peda** - en la fundo
  + **fe peda de** - ĉe la fundo de
* **comen** - ( *n* ) flanko; ( *v* ) esti apud
  + **fe comen** - flanke
  + **fe comen de** - on the side (of), apud, apud
* **tayti** - ( *n* ) anstataŭanto, anstataŭaĵo; ( *v* ) anstataŭi, anstataŭi
  + **fe tayti fe** - anstataŭ (de)
  + **fe tayti ki** - anstatau + frazo
* **kompara** - ( *n* ) comparison; ( *v* ) kompari
  + **fe kompara fe** - in comparison (to)
  + **fe kompara ki** - whereas
* **kosa** - ( *n* ) cause; ( *v* ) kaŭzo
  + **fe kosa fe** ; **kos** - pro, pro
  + **kosya** - ( *v* ) esti pro
  + **fe kosa ki** ; **koski** - ĉar, ekde
* **ner** - proksime, proksime (al)
  + **ner fe** - near, near to
* **teli** - malproksime, malproksime, malproksima, malproksima
  + **tele fe** - malproksime de

Aliaj Prepozicioj

* **el** - *rekta objekta markilo*
  + Funkcias kiel prepozicio kaj estas tipe ellasita
* **de** - de ( *apartenanta al* )
* **tas** - to ( *nerekta objekta markilo* ), for
* **tem** - pri [ **temo** - temo, temo]
* **por** - favore al, por, por- ( *opp* **kontraŭ** )
* **kontraŭ** - kontraŭ
* **fal** - (farita) per [ **fale** - fari, fari]
* **har** - kun ( *havanta* ) [ **leporo** - havi]
  + **nenhar** - sen ( *ne havante* )
* **ton** - (kune/kune) kun [ **tongo** - kune]
  + **nenton** - sen, apartigi/krom
* **yon** - kun ( *uzante* ), per [ **yongu** - uzo]
* **nenyon** - sen ( *ne uzante* )
* **por** - en interŝanĝo por
  + **por** ( **moyun** ) - per

Funkciaj Vortoj de Tempo

* **dure** - ( *n* ) daŭro; ( *v* ) lasta, havi daŭron de
  + **fe dure** - intertempe, dume
  + **fe dure fe** ; **dur** - dum, por + *substantiva sintagmo*
    - **dur** ( **moyun** ) - per
    - **dur na** - while + *-ing verbofrazo*
  + **fe dure ki** ; **durki** - dum + *frazo*
* **fin-** - ( *prefikso* ) fin, venu al [ **fini** - fini/fino]
  + **finfe** - ( *prep* ) ĝis + *substantiva sintagmo*
  + **finki** - ( *conj* ) ĝis + *frazo*
* **xor-** - ( *prefikso* ) komenco [ **xoru** - komenci/komenci]
  + **xorfe** - ( *prep* ) from, since + *substantiva sintagmo*
  + **xorki** - ( *conj* ) (iam) ekde + *frazo*
* **jaldi** - frua
* **tinkturisto** - malfrue
* **haji** - ankoraŭ
  + **no haji** - ne plu, ne plu
* **uje** - jam
  + **no uje** - ankoraŭ ne
* **fori** - tuja(ly)
* **pimpan** - frequent(ly), often
* **nadir** - rare(ly), seldom
* **mara** - tempo (okazo)
  + ( **fe** ) **ban mara** - once, once upon a time
  + ( **fe** ) **duli mara** - kelkafoje
* **nun** - nuna partiklo
  + **nunli** - present(ly), current(ly)
  + **nunya** - la nuna
    - **fe nunya** - nuntempe, nuntempe, nun
  + **nundin** - hodiaŭ
  + ( **fe** ) **nunli din** - nowadays
* **ja** - ( *partiklo* ) tuj apuda [ **jara** - najbaro]
  + **jali** - apuda
* **le** - *preterita partiklo*
  + **jale** - nur have ( *tuja preterito* )
  + **jaledin** - hieraŭ
  + **leli** - pasinta, antaŭa(ly), iama(ly), eks-
  + **jaleli** - la lasta, la plej freŝa
  + **nerleli** - lastatempe
  + **telileli** - antaŭ longe
  + **leya** - ( *n* ) la pasinteco
    - **fe leya** - en la pasinteco, antaŭe, antaŭe
  + **lefe** - antaŭ + *substantiva sintagmo* ; antaŭ
    - **lefe aŭ fe** -by ( *sur aŭ antaŭe* )
  + **lefe na** - antaŭ + *-ing verbofrazo*
  + **leki** - antaŭ + *frazo*
* **xa** - *estonta tempopartiklo*
  + **jaxa** - tuj ( *tuja estonta tempo* )
  + **jaxadin** - morgaŭ
  + **xali** - ( *adj* ) estonteco
  + **jaxali** - sekva, la sekvanta, (kaj) tiam
  + **nerxali** - baldaŭ
  + **telixali** - en longa tempo
  + **xaya** - ( *n* ) la estonteco; ( *v* ) esti post, veni post, sekvi
    - **fe xaya** - en la estonteco, later (on), afterwards
  + **xafe** - post, en + *substantiva sintagmo*
  + **xafe na** - post + *-ing verbofrazo*
  + **xaki** - post + *frazo*

Funkciaj Vortoj de Kvanto kaj Grado

* **kriban** - preskaŭ
* **kufi** - sufiĉa, sufiĉe ( *de kvanto* )
  + **kufimo** - sufiĉe, sufiĉe ( *de grado* )
* **plu** - multiple ( *uzata por esprimi plurecon* )
* **multi** - multaj, multe
* **xosu** - malmultaj, malmulte ( *de kvanto* ), iom [ *opp* **multo** ]
* **daymo** - tre, tre
* **lilmo** - a little ( *of degree* ) [ *opp* **tago** ]
* **godomo** - ankaŭ
* **total** - tuta, tuta
* **eskaso** - scarce(ly), barely, hardly
* **daju** - proksimuma(ly), rough(ly), about, around
  + **dajuya** - ( *n* ) proksimuma, takso; ( *v* ) proksimuma, taksi

Aliaj Funkciaj Adverboj

* **ne** - ne, ne, ne, ne faras
  + **noli** - negativa
  + **noya** - diri ne (al), nei, nei, malakcepti
* **si** - jes
  + **sili** - afirmative
  + **siya** - diri jes (al), aprobi
* **hata** - eĉ
  + **no hata** — eĉ ne
  + **fe hataya** - eĉ tiel, tamen, tamen, tamen, malgraŭ tio
  + **fe hataya de** - spite of, despite
  + **fe hataya ki** - kvankam, kvankam, malgraŭ tio
* **pia** - ankaŭ
* **sol** - nur [ **solo** - sole, la sola, la sole]

Komparo

* **kom** - kiel ( *komparebla al* ), ol ( *kompare kun* ) [ **kompara** - komparo/kompari]
* **denmo... kom...** - as... as...
* **max** - pli
  + **maxpul** - aldona, kroma, alia; krome, plie, plu, krome
  + **ji max to** - ktp
* **max... kom...** - pli ( *pli granda nombro da* , *pli granda kvanto* )... + *substantivo/verbo* ol...
* **maxmo... kom...** - pli ( *al pli granda grado* )... + *adj/adv* ol...
* **denkwanti... kom...** - tiom kiom
* **dennumer... kom...** - tiom da kiom
* **maxim** - la plej
* **maksimumo** - maksimume, maksimume
  + **maximumya** - la maksimumo
  + **maximummo** - kiel... kiel eble
* **maxori** - ( *adj/adv* ) plej ( *la plimulto de* ), plejparte
  + **maxoriya** - plimulto
* **maxus** - ( *prep* ) plus, kun aldono de, krom, krome
  + **maxusli** - ( *adj/adv* ) pozitiva (+1, +2, ktp.), krom (tio)
  + **fe maxusya** - krom (tio)
* **min** - malpli, malpli
* **min... kom...** - malpli, malpli... + *substantivo/verbo* ol...
* **minmo... kom...** - malpli... + *adj/adv* ol...
* **minimum** - la malplej
* **minimumo** - minimumo, minimume
  + **minimumya** - la minimumo
* **minori** - ( *adj/adv* ) la minoritato de
  + **minoriya** - minoritato
* **minus** - ( *prep* ) minus, krom
  + **minusli** - ( *adj/adv* ) negativa (-1, -2, ktp.), krom tio
  + **fe minusya** - krom tio
  + **minus eger** - krom se

Pronomoj

Subjekto/Objektaj Pronomoj

La subjektaj/objektaj pronomoj de Globasa estas jenaj:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Unuopa*** | ***pluralo*** |
| ***1-a persono*** | **mi** - mi, mi | **imi** - ni, ni |
| ***2-a persono*** | **yu** – vi | **uyu** - vi |
| ***3-a persono  (anima)*** | **te** - li, li, ŝi, ŝi, ĝi | **ete** - ili, ili |
| ***3-a persono  (senviva)*** | **al** – ĝi | **oto** - ili, ili |
|  |  |  |
| **ren** – unu | | |
| **se** - 'refleksiva pronomo' (mi mem, vi mem, sin, sin, ni mem, sin) | | |
| **da** - 'relativa pronomo' (li, ŝi, ĝi, ili) | | |

La seksneŭtralaj **te** kaj **ete** estas uzataj por ĉiuj vivantaj formoj kaj personigitaj objektoj. Se necesas emfazi sekson, la adjektivoj **fem** kaj **viro** , uzataj ankaŭ por substantivoj, povas esti uzataj kiel prefiksoj.

* **femte** - ŝi
* **mante** - li
* **femete** / **manete** - ili

**seli**

La adjektivo **seli** estas uzata kun subjektaj pronomoj por esprimi emfazon de memo.

**seli mi** - mi mem   
**seli yu** - vi mem   
ktp.

Posedaj adjektivoj

La posedaj adjektivoj estas derivitaj de la pronomoj aldonante la sufikson **-su** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Unuopa*** | ***Pluralo*** |
| ***1-a persono*** | **misu** – mia | **imisu** – nia |
| ***2-a persono*** | **yusu** – via | **uyusu** – via |
| ***3-a persono  animi*** | **tesu** - her, his, its | **etesu** – ilia |
| ***a persono  senviva*** | **tosu** – ĝia | **otosu** – ilia |
|  |  |  |
| **rensu** - one's | | |
| **sesu** - mia propra, via, ŝia, lia, nia, sia | | |
| **dasu** - (relative clauses) her, his, its, their | | |

Kiel ĉe la pronomoj, la seksneŭtralaj posedaj adjektivoj **tesu** kaj **etesu** estas tipe uzitaj por ĉiuj triapersonaj viglaj estaĵoj. Se necesas emfazi sekson, oni povas uzi la prefiksojn **fem** kaj **viro** .

* **femtesu** - her
* **mantesu** - his
* **femetesu** / **manetesu** - ilia

Posedaj Pronomoj

La posedaj pronomoj estas derivitaj de la posedaj adjektivoj aldonante la pronomon **(e)te** aŭ **(o)to** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Unuopa*** | ***Pluralo*** |
| ***1-a persono*** | **misu te/to** – mia | **imisu te/to** - nia |
| ***2-a persono*** | **yusu te/to** – via | **uyusu te/to** - via |
| ***3-a persono  animi*** | **tesu te/to** - hers, his, its | **etesu te/to** – ilia |
| ***a persono  senviva*** | **tosu te/to** – its | **otosu te/to** – ilia |
|  |  |  |
| **rensu te/to** - la propra | | |
| **sesu te/to** - mia propra, via, ŝia, lia, nia, sia | | |

**Tripersonaj Pronomoj ĉe Fino de Substantivaj Frazoj**

Kiel vidite sub Korelativoj, triapersonaj pronomoj ( **te** / **to** kaj **ete** / **oto** ) estas uzataj por korelativaj pronomoj ĉar difiniloj ( **ke** , **hin** , **den** , ktp.) devas ĉiam esti sekvitaj per (pro)nomo. Vidu [Substantivajn Frazojn](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/word-order-phrase-structure#noun_phrase_pronouns) .

Simile, **(e)te** / **(o)to** estas uzataj fine de substantivaj frazoj kiam la substantivo estas komprenata.

Unu kialo de ĉi tiu regulo, kiel ilustrite malsupre, estas ke ĉar substantivoj kaj verboj havas la saman formon en Globasa, lasi difinilon aŭ adjektivon sen (pro)substantivo eble povas esti miskomprenita kiel modifado de la substantivo/verbo tuj sekvanta.

**Multi te pala sol in English.**   
Multaj ( homoj ) parolas nur (en) la anglan.

Alia kialo, kiel ĉi-sube ilustrite, estas ke Globasa ne uzas artikolojn. Do dum la angla kapablas uzi adjektivojn kiel substantivojn, Globasa ne povas.

**bon te , bur te ji colo te**   
la bona ( unu ), la malbona ( unu ) kaj la malbela ( unu )

Rimarku ankaŭ ke kvankam **te** kaj **to** estas unuopaj pronomoj ili povas esti laŭvole uzataj kun vortoj indikantaj plurecon, kiel **max** , **min** , **multi** , **xosu .**

# Korelativoj

## Tabelo de Korelativoj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***demandaj frazoj*  (kiuj?)** | ***demandaj subfrazoj*  (kiuj)** | ***demonstrativo*  (ĉi/ĉi tiuj)** | ***demonstrativo*  (tiu/tiuj)** | ***nespecifita*  (kelkaj, certaj)** | ***universala*  (ĉiu, ĉiu)** | ***negativa*  (ne, neniu)** | ***alternativo*  (alia, malsama, alia)** | ***identa*  (sama)** |
| ***ajna substantivo*** | **ke...**  kiu... ? | **ku...**  kiu... | **hin...**  ĉi tio... | **den...**  tio... | **malpermeso...**  iuj...certaj... | **ho...**  ĉiu... ĉiu... | **nul...**  ne...neniu el... | **alo...**  alia... alia... | **sama...**  (la) sama... |
| ***afero*   al - ĝi** | **keto**  kio?kiu? | **kuto**  kio kiu unu | **aludi**  ĉi tiun (aĵon), ĉi tiun | **dento**  tiu (aĵo), tiu | **banto**  ion | **moyto**  ĉio | **nilto**  nenionone | **aloto**  io alia | **samato**  la sama afero |
| ***plurala afero*   oto - ili** | **keoto**  kiaj aferoj?kiuj? | **kuoto**  kiaj aferoj kiuj tiuj | **hinoto**  ĉi tiuj (aĵoj), ĉi tiuj | **denoto**  those (things),those ones | **banoto**  iuj aferoj | **moyoto**  ĉion | **niloto**  neniu el ili | **alooto**  iuj aliaj aferoj | **samaoto**  la samajn aferojn |
| ***animi estaĵon*   te -s/he aŭ ajna vivoformo** | **kete**  kiu?kiun? | **kute**  whowhhich one | **sugestu**  ĉi tiun | **dente**  tiu | **bante**  iu | **moyte**  ĉiuj | **nilte**  neniu | **alote**  iun alian | **samate**  la sama |
| ***pluralo animi estante*   ete -ili** | **keete**  kiu?kiuj? | **kuete**  whowhich ones | **hinete**  ĉi tiuj | **forigu**  tiujn | **banete**  iuj el ili | **moyete**  ili ĉiuj | **nilete**  neniun el ili | **aloete**  iujn aliajn | **samaete**  la samaj |
| ***posedo*   -su -poseda sufikso** | **kesu**  kies? | **kusu**  kies | **hinsu**  tiu ĉi | **densu**  tiu | **bansu**  de iu | **moysu**  de ĉiuj | **nilsu**  de neniu | **alosu de**  iu alia | **samasu**  la sama persono |
| ***afabla, maniero*   -pul -adj/adv sufikso** | **kepul**  kiel kio?; kiel? (kiel?) | **kupul**  kiel kio; kiel (kiel) | **hinpul**  tiel;tien | **denpul**  tiel;tien | **banpul**  ia;iel | **moypul**  ĉiu speco de; ĉielmaniere | **nilpul**  neniel;neniel | **alopul**  a different kind of;in a different way | **samapul**  la sama speco de;en la sama maniero |
| ***grado*   -mo -adv sufikso** | **kemo**  kiel? (ĝis kia grado?) | **kumo**  kiel (ĝis kia grado) | **hinmo**  ĝis ĉi tiu grado, jes | **denmo**  al tiu gradoj, do, tia | **banmo**  certagrade, iom | **moymo**  ĉiugrade | **nilmo**  neniel | **alomo**  al malsama grado | **samamo**  en la sama grado |
| ***kvanto, kvanto*   kwanti -quantityamount** | **kekwanti**  kiom? | **kukwanti**  kiom | **hinkwanti**  ĉi tiom | **denkwanti**  tiom | **bankwanti**  iom da kvanto de | **moykwanti**  la tutan kvanton de | **nilkwanti**  neniu kvanto da,neniu | **alokwanti**  a differentamount of | **samakwanti**  la sama kvanto de |
| ***nombro numero*   -numero** | **kenumer**  kiom da? | **kunumer**  kiom da | **plur**  ĉi multaj | **denombre**  tiom multe | **bannumer**  kelka nombro da | **moynumer**  ĉiuj el la | **nilnumer**  neniu el la | **alonumer**  a differentnomber of | **samanumer**  la samanombro de |
| ***location*   loka -place** | **keloka**  kie? | **kuloka**  kie | **hinloka**  ĉi tie | **denloka**  tie | **banloka**  ie | **moyloka**  ĉie | **nilloka**  nenie | **aloloka**  aliloke | **samaloka**  en la sama loko |
| ***time*   watu -time** | **kewatu**  kiam? | **kuwatu**  kiam | **hinwatu**  nun | **denwatu**  tiam | **banwatu**  iam | **moywatu**  ĉiam | **nilwatu**  neniam | **alowatu**  en malsama tempo | **samawatu**  samtempe |
| ***kialo  (kaŭzo aŭ celo)*   seba -reason** | **keseba**  kial?, kiel do? | **kuseba**  kial, kiel do | **hinseba**  tial | **denseba**  pro tio | **banseba**  ial | **moyseba**  pro ĉiu kialo | **nilseba**  sen kialo | **aloseba**  pro alia kialo | **samaseba**  pro la sama kialo |
| ***way, manner manner*  -way, manner** | **kemaner**  kiel? (farita per kia maniero?) | **kumaner**  kiel (farita per kia maniero) | **hinmaner**  tiel, tiel, tiel | **denmaner**  like that, like so,by that manner | **banmaner**  iel, iel | **moymaner**  per ĉiu maniero | **nilmanero**  neniel | **alomaner**  per alia maniero | **samamaner**  per la sama maniero |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***emfatic*   he -any, -ever** | **li keto**  kio ajn? | **he kuto**  whatever | **li aludis**  iun ajn el ĉi tiuj | **li dento**  iun el tiuj kiu ajn | **li banto**  ion ajn | **li moyto**  ĉion kaj ion ajn | **li**  neniun, neniun | **li aloto**  ajna alia | **li samato**  la sama ekzakte afero |

## Determinilaj Korelativoj

La korelativajn vortojn **ke** , **ku** , **hin** , **den** , **ban** , **moy** , **nil** , **alo** kaj **sama** devas ĉiam esti sekvataj de substantivo (ĉu modifita per adjektivoj aŭ ne) aŭ de pronomo . Ili neniam devus stari solaj ĉar preterlasante la (pro)nomon la korelativo povas facile erari aludi al la substantivo/verbo kiu sekvas ĝin. En la foresto de specifa substantivo, la pronomoj **te** aŭ **por** marki la finon de la substantiva sintagmo. Vidu [Substantivaj frazoj](/gramatiko/vorto-ordo-fraza strukturo#substantiva\_frazo\_pronomoj).

Komparu la jenajn frazojn:

**Hinto bon nasacu.**   
Ĉi tiu (aĵo) bonodoras.

En la supra frazo, **-to** markas la finon de la substantiva sintagmo.

**Hin bon nasacu... memorigi mi cel misu femdoste.**   
Tiu ĉi bona odoro... memorigas min pri mia fianĉino.

En la supra frazo, **nasacu** markas la finon de la substantiva sintagmo.

## kekwanti , kenumer

Same, **kekwanti** (kia kvanto de ) kaj **kenumer** (kia nombro de ) ankaŭ devas esti ĉiam sekvataj de substantivo aŭ alie **te** aŭ **al** kiam substantivo estas komprenita kaj ne specifita.

**kenumer bon lala** - kiom da bonaj kantoj   
vs   
**Kenumer te bon lala?**   
Kiom da (el ili) kantas bone?

**Mi le kari dua kilogramo fe risi. Yu le kari kekwanti to?**   
Mi aĉetis du kilogramojn da rizo. Kiom vi aĉetis?

## Deviga cel

La prepozicio **cel** estas deviga kun **loka** korelativoj kiam movo estas implikita.

**cel keloka** - kie (al)   
**cel hinloka** - ĉi tie ( ĉi tie )   
**cel denloka** - tie ( tien )   
ktp.

## Demandoj kontraŭ Demandaj Propozicioj ene de Deklaraj Frazoj

En multaj lingvoj, la tiel nomataj demandaj vortoj ( kiu , kie , kiam , ktp.) estas uzataj ne nur por fari demandojn sed havas multajn aliajn funkciojn. En Globasa, **ke** vortoj estas uzataj nur por veraj wh-demandoj. Kiel vidite sub [Frazstrukturo](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/word-order-sentence-structure#ke-_questions) , demandoj konservas la vortordon de la ekvivalenta deklara frazo. **Ke-** vortoj neniam estas uzataj por iu ajn alia funkcio, inkluzive de demandaj subfrazoj ene de deklaraj frazoj aŭ eĉ jes/ne demandoj.

Demandaj subfrazoj estas subfrazoj, kiuj aperas anstataŭ substantivaj frazoj kaj kiuj signifas (la respondon al) la demando "XYZ?" aŭ variaĵo de tio. Ili estas formitaj enkondukante ilin kun la subfrazo konjunkcio **ki** , uzante la difinilon **ku** anstataŭ **ke** , kaj konservante la vortordon de la ekvivalenta demando de la subfrazo.

La sekvaj paroj de ekzemplaj frazoj ilustras: (1) veraj demandoj, (2) deklaraj frazoj kun demandaj subfrazoj

### ke/ku - kiu ; kete/kute - who(m) ; keto/kuto - kio

(1) **Kete lubi yu?**   
"Kiu amas vin?" Kiu amas vin?

(2) **Mi jixi ki kute lubi yu.**   
"Mi scias ĉi tion: Kiu amas vin? ."   
Mi scias, kiu amas vin.

(1) **Yu lubi kete?**   
"Vi amas kiu(m)."Kiun(m) vi amas?

(2) **Mi jixi ki yu lubi kute.**   
"Mi scias ĉi tion: Vi amas kiu(m)? ."   
Mi scias, kiun vi amas.

(1) **Te vole na yam keto?**   
"Li volas manĝi kion?" Kion li volas manĝi?

(2) **Mi le wanji ki te vole na yam kuto.**   
"Mi forgesis ĉi tion: Li volas manĝi kion? ."   
Mi forgesis, kion li volas manĝi.

(1) **Te le gibe pesas tas ke doste?**   
"Ŝi donis la monon al kiu amiko?" Al kiu amiko ŝi donis la monon?

(2) **Te le no loga ki te le gibe pesa tas ku doste.**   
"Ŝi ne diris ĉi tion , al kiu amiko ŝi donis la monon? ."   
Ŝi ne diris al kiu amiko ŝi donis la monon.

### kesu/kusu - kies

(1) **Hinto sen kesu kursi?**   
"Ĉi tiu estas kies seĝo?" Kies seĝo estas ĉi tiu?

(2) **Mi vole na jixi ki hinto sen kusu kursi.**   
"Mi volas scii ĉi tion: Ĉi tiu estas kies seĝo? ."   
Mi volas scii, kies seĝo estas ĉi tiu.

(1) **Kesu kitabu sen per mesa?**   
"Kies libro sur la tablo?" Kies libro estas sur la tablo.

(2) **Mi jixi ki kusu kitabu sen per mesa.**   
"Mi scias ĉi tion: Kies libro estas sur la tablo? ."   
Mi scias, kies libro estas sur la tablo.

### kepul/kupul - kiel kia aŭ kia (kun substantivoj); kiel (kun verboj)

(1) **Yu sen kepul?**   
"Vi estas kiel?" Kiel vi fartas?

(2) **Te le swal ki yu sen kupul.**   
"Ŝi demandis ĉi tion: Vi fartas kiel? ."   
Ŝi demandis kiel vi fartas.

(1) **Yu sen kepul insan?**   
"Vi estas kia homo?" Kia homo vi estas?

(2) **Mi jixi ki yu sen kupul insan.**   
"Mi scias ĉi tion: Kia homo vi estas? ."   
Mi scias kia homo vi estas.

### kemo/kumo - kiel (ĝis kia grado)

(1) **Te sen kemo lao?**   
"Ŝi havas kiom da aĝo?" Kiom da jaroj ŝi havas?

(2) **Te le loga tas mi ki te sen kumo lao.**   
"Ŝi diris al mi ĉi tion: Ŝi havas kiom da aĝo? ."   
Ŝi diris al mi kiom aĝa ŝi estas.

(1) **Yu sen kemo pilodo?**   
"Vi estas kiom laca?" Kiom laca vi estas?

(2) **Mi jixi ki yu sen kumo pilodo.**   
Mi scias ĉi tion: "Vi estas kiel laca?".Mi scias kiom laca vi estas.

### kekwanti/kukwanti - kiom ; kenumer/kunumer - kiom da

(1) **Yu le kari kekwanti risi?**   
"Vi aĉetis kiom da rizo?" Kiom da rizo vi aĉetis?

(2) **Mi le oko ki yu le kari kukwanti risi.**   
"Mi vidis ĉi tion: Vi aĉetis kiom da rizo? ."   
Mi vidis kiom da rizo vi aĉetis.

(1) **Yu hare kenumer bete?**   
"Vi havas kiom da infanoj?" Kiom da infanoj vi havas?

(2) **Mi jixipel ki yu hare kunumer bete.**   
"Mi scivolas ĉi tion: vi havas kiom da infanoj? ."   
Mi scivolas kiom da infanoj vi havas.

### keloka/kuloka - kie

(1) **Te ogar keloka?**   
"Li laboras kie?" Kie li laboras?

(2) **Mi jixi ki te ergo kuloka.**   
"Mi scias ĉi tion: Li laboras kie? ."   
Mi scias kie li laboras.

### kewatu/kuwatu - kiam

(1) **Te xa preata kewatu?**   
"Ŝi alvenos kiam?" Kiam ŝi alvenos?

(2) **Dento sen ki te xa preata kuwatu.**   
"Tio estas ĉi tio: ŝi alvenos kiam? ."   
Jen kiam ŝi alvenos.

### keseba/kuseba - kial

(1) **Yu le no idi cel parti keseba?**   
"Vi ne iris al la festo kial?" Kial vi ne iris al la festo?

(2) **Mi jixi ki yu le no idi cel parti kuseba.**   
"Mi scias ĉi tion: Vi ne iris al la festo kial? ."   
Mi scias kial vi ne iris al la festo.

### kemaner/kumaner - kiel (fari kiel)

(1) **Yu le xuli mobil kemaner?**   
"Vi riparis la aŭton kiel?" Kiel vi riparis la aŭton?

(2) **Mi jixipel ki yu le xuli mobil kumaner.**   
Mi scivolas ĉi tion: Vi riparis la aŭton kiel? ."   
Mi scivolas kiel vi riparis la aŭton.

## Deklaraj Frazoj kun Demandaj Frazoj

Parolantoj foje reduktos demandan subfrazon en frazon, eĉ al la sola demanda vorto. En ĉi tiu kazo, en foresto de plena subfrazo kun subjekto kaj predikato, ne necesas la konjunkcio **ki** .

**Mi jixi fe ku mesi.**   
Mi scias en kiu monato.

**Te le no loga kuseba.**   
Ŝi ne diris kial.

**Dento sen kuloka.**   
Tie estas kie.

Demandaj frazoj kun **na** ankaŭ ne uzas la subfrazon konjunkcion **ki** .

**Mi jixi na idi kuloka.**   
Mi scias kien iri.

## Korelativaj Frazaj Konjunkcioj

Korelativaj frazaj konjunkcioj finiĝas per **-loka** , **-watu** , **-seba** kaj **-maner** , kaj uzas la relativan konjunkcion **hu** .

**Mi ergo denloka hu yu ergo .**   
Mi laboras kie vi laboras .

**Mi xa preata denwatu hu yamsen jumbi .** aŭ **Denwatu hu yam sen jumbi , mi xa preata.**   
Mi alvenos kiam la manĝo estos preta . aŭ Kiam la manĝo estos preta , mi alvenos.

**Mi le no idi cel parti denseba hu yu idi .**   
Mi ne iris al la festo pro tio, ke vi iris .

**Mi le xuli mobil denmaner hu yu le alim tas mi .**   
Mi riparis la aŭton kiel/kiel vi instruis al mi .

**Denmaner hu mi le loga...**   
Kiel mi diris ...

## Komparaj Korelativoj

La konjunkcio **kom** signifas kiel, kiel kaj estas uzata kun la korelativoj finiĝantaj per **-pul** , **-mo** , **-kwanti** kaj **-numer** por fari komparojn. En la sekvaj paroj de ekzemplaj frazoj, la dua frazo anstataŭigas specifan vorton aŭ frazon per korelativo.

(1) **Mi sen hazuni kom yu .**   
Mi estas malĝoja kiel vi .

(2) **Mi sen denpul kom yu .**   
Mi estas kiel vi .

(1) **Mi salom yu sodarsim kom misu sodar .**   
Mi frate salutas vin kiel mian fraton .

(2) **Mi salom yu denpul kom misu sodar .**   
Mi salutas vin kiel mian fraton .

(1) **Mi no abil na lala meli kom yu .**   
Mi ne povas kanti bele kiel vi .

(2) **Mi no abil na lala denpul kom yu .**   
Mi ne povas kanti kiel vi .

(1) **Sama kom mi, pia te hare tiga bete.**   
Same kiel mi, ankaŭ ŝi havas tri infanojn.

(2) **Denpul kom mi, pia te hare tiga bete.**   
Kiel mi, ankaŭ ŝi havas tri infanojn.

(1) **Hin baytu sen daymo day kom misu to .**   
Ĉi tiu domo estas tre granda kiel la mia .

(2) **Hin baytu sen denmo day kom misu to .**   
Ĉi tiu domo estas tiel granda kiel la mia .

(1) **Mi hare tiga bete kom misu gami .**   
Mi havas tri infanojn kiel mia edzino .

(2) **Mi hare dennumer bete kom misu gami .**   
Mi havas tiom da infanoj kiom mia edzino .

(1) **Mi le kari dua kilogramo fe risi kom yu .**   
Mi aĉetis du kilogramojn da rizo kiel vi .

(2) **Mi le kari denkwanti risi kom yu .**   
Mi aĉetis tiom da rizo kiel vi .

## daydenpul

La vorto **daydenpul** estas alfiksita vorto kunmetita de **tago-** ( aŭgmentativa prefikso ) kaj la korelativa **denpul** . Ĝi tradukiĝas kiel kio sekvis substantivon en ekkrioj kiel jenaj:

**Daydenpul din!**   
Kia tago!

## daydenmo

La vorto **daydenmo** estas alfiksita vorto kunmetita de **tago-** ( aŭgmentativa prefikso ) kaj la korelativa **denmo** . Ĝi estas adverbo de grado signifanta tiel , kiam sekvas adjektivo/adverbo, aŭ tia , kiam sekvas modifita substantivo.

**Yu daydenmo bala.**   
Vi estas tiel forta.

**Yu leporo daydenmo tago oko.**   
Vi havas tiel grandajn okulojn.

La vorto **daydenmo** ankaŭ estas uzata tre kiel **daydenpul** . Ĝi signifas kiel , kiam sekvas adjektivo/adverbo, aŭ kia , kiam sekvas modifita substantivo.

**Daydenmo meli!**   
Kiel bela!

**Daydenmo meli din!**   
Kia bela tago!

## daydenkwanti, daydennumer, denmo multi

Simile, la vortoj **daydenkwanti** kaj **daydennumer** povas esti uzataj por esprimi tiom multe kaj tiom da , respektive. Alternative, la esprimo **denmo multi** povas esti uzita por esprimi ambaŭ, ĉar ĝi estas sinonima kun kaj **daydenkwanti** kaj **daydennumer** .

## moyun

La vorto **moyun** estas alfiksita vorto kunmetita de la korelativa vorto **moy** kaj **un** ( unu ). Ĝi signifas ĉiu (unu) kaj estas uzata kiam necesas distingi ĝin de ĉiu/ĉiuj .

Komparu la jenajn frazojn:

**Mi le kari tiga yuxitul cel moyun nini .**   
Mi aĉetis tri ludilojn por ĉiu infano .

**Mi le kari tiga yuxitul cel moy nini .**   
Mi aĉetis tri ludilojn por ĉiuj infanoj .

# Nombroj kaj Monatoj de la Jaro

## Kardinalaj Nombroj

0 - **nil**   
1 - **un**   
2 - **dua**   
3 - **tiga**   
4 - **care**   
5 - **lima**   
6 - **sisa**   
7 - **sabe**   
8 - **oco**   
9 - **nue**   
10 - **des**

11 - **des un**   
12 - **des dua**   
13 - **des tiga**   
14 - **des care**   
15 - **des lima**   
16 - **des sisa**   
17 - **des sabe**   
18 - **des oco**   
19 - **des nue**

20 - **duades**   
30 - **tigades**   
40 - **caredes**   
50 - **limades**   
60 - **sisades**   
70 - **sabedes**   
80 - **ocodes**   
90 - **nuedes**

100 - **cen**   
200 - **duacen**   
300 - **tigacen**   
400 - **carecen**   
500 - **limacen**   
600 - **sisacen**   
700 - **sabecen**   
800 - **ococen**   
900 - **nuecen**

1,000 - **kilo**   
2,000 - **dua kilo**   
3,000 - **tiga kilo**   
4,000 - **care kilo**   
5,000 - **lima kilo**   
6,000 - **sisa kilo**   
7,000 - **sabe kilo**   
8,000 - **oco kilo**   
9,000 - **nue kilo**

1 x 10^6 (1,000,000) - **mega**   
1 X 10^9 (1,000,000,000) - **giga**   
1 X 10^12 (1,000,000,000,000) - **tera**

Pli grandaj nombroj povas esti esprimitaj per kombinado de **kilo** , **mega** , **giga** kaj **tera** .

1 x 10^15 - **kilo tera**   
1 x 10^18 - **mega tera**   
1 x 10^21 - **giga tera**   
1 x 10^24 - **tera tera**

## Ordonombroj

unua (1-a) - **unyum** (1yum)   
dua (2-a) - **duajum** (2yum)   
tria (3-a) - **tigayum** (3yum)   
kvara (4-a) - **careyum** (4yum)   
kvina (5-a) - **limayum** (5yum)   
sesa (6-a) - **sisayum** (6yum)   
sepa (7-a) - **sabeyum** (7yum)   
oka (8-a) - **ocoyum** (8yum)   
naŭa (9-a) - **nueyum** (9yum)   
deka (10-a) - **desyum** (10yum)   
dekunua (11-a) - **desunyum** (11yum), ktp.

## Kolektivoj

**unyen, unxey** - single, solo   
**duayen, duaxey** - duopo, paro, paro   
**tigayen, tigaxey** - triopo, ktp.

## Frakciaj Nombroj

Derivitaj frakciaj nombroj estas substantivoj kaj estas kunmetitaj de du vortoj, la numeratoro sekvata de la denominatoro prefiksita per **of-** .

1/2 (a duono) - **un ofdua**   
1/3 (a triono) - **un oftiga**   
1/4 (a kvarono) - **un ofcare**   
1/5 (a kvinono) - **un oflima**   
1/6 (a sesono) - **un ofsisa**   
1/7 (a sepa) - **un ofsabe**   
1/8 (an okono) - **un ofoco**   
1/9 (a naŭa) - **un ofnue**   
1/10 (a dekono) - **un ofdes**   
1/11 (an dekunua) - **un ofdesun** , ktp.

Globasa ankaŭ uzas la sekvajn frakciajn metrikajn nombrojn.

1 X 10^-1 (one 10th of): **deci** ( **un ofdes fe** )   
1 X 10^-2 (one 100th of): **centi** ( **un ofcen fe** )   
1 X 10^-3 (one 1,000th of): **mili** ( **un ofkilo fe** )   
1 X 10^-6 (one 1,000,000th of): **mikro** ( **un ofmega fe** )   
1 X 10^-9 (one 1,000,000,000th of): **nano** ( **un ofgiga fe** )   
1 X 10^-12 ( one 1,000,000,000,000th of): **piko** ( **un oftera fe** )

## Metrikaj Mezuradoj

Vortoj por metrikaj mezuroj uzas tutajn kaj frakciajn numeralojn kiel prefiksojn.

**metro** - meter   
**desmetro** - dekameter   
**cenmetro** - hectometer   
**kilometro** - kilometer

**decimetro** - decimeter   
**centimetro** - centimeter   
**milimetro** - milimetro

**gramo** - gram   
**kilogramo** - kilogram   
**miligramo** - miligramo

**litro** - litro   
**mililitro** - mililitro

## Multobligitaj Nombroj

**unple** - unuopa   
**duaple** - duobla   
**tigaple** - triobla   
**careple** - kvarobla   
**limaple** - kvinobla   
**sisaple** - seksopo, ktp.

## Monatoj de la jaro

**mesi 1 (mesi un)** - januaro   
**mesi 2 (mesi dua)** - februaro   
**mesi 3 (mesi tiga)** - marto   
**mesi 4 (mesi care)** - aprilo   
**mesi 5 (mesi lima)** - majo   
**mesi 6 (mesi sisa)** - junio   
**mesi 7 (mesi sabe)** - julio   
**mesi 8 (mesi oco)** - aŭgusto   
**mesi 9 (mesi nue)** - septembro   
**mesi 10 (mesi des)** - oktobro   
**mesi 11 (mesi des un)** - novembro   
**mesi 12 (mesi des dua)** - decembro

Verbaj Formoj

Forlaso de Verbaj Partikloj

Verbaj partikloj povas esti preterlasitaj sub la sekvaj kuntekstoj:

* La vortara formo de la verbo povas esprimi la simplan prezencon, permesante la preterlason de la signoj **nun** , **du-** kaj **u** .
* En rakontado, ankaŭ, la vortara verboformo sole povas esti uzita por rakonti okazaĵojn. Teknike parolante, ne estas la simpla pasinta partiklole **kiu** estas preterlasita en ĉi tiu kazo, sed prefere rakonto estas rakontita kvazaŭ la sceno de filmo estus priskribita, en la nuna tempo, kun la preterlaso de **nun** , **du-** aŭ **u .** .
* Krom en la kazoj priskribitaj supre, tempo/humoro estas establita denove kun ĉiu subjekta frazo kaj estas konservita sen ripeto por aliaj verboj aŭ ĝis la tempo/humoro estas ŝanĝitaj ene de tiu subfrazo. Alivorte, la partiklo por *iu* tempo/humoro povas esti preterlasita en postaj verboj ene de subfrazo post kiam tempo/humoro estis establita kun la unua verbo de ĉiu predikativo.

Simplaj Nunaj Tempoj

La simplaj prezenco de Globasa estas esprimitaj jene.

| **Simplaj Nunaj Tempoj** |
| --- |
| Verba Formo | Markiloj | Specimenaj Frazoj |
| Ĝenerala Prezenco | **(monaĥino)** | **Mi (monaĥino) yam pingo.**  Mi manĝas la pomon.Mi manĝas la pomon. |
| Daŭra/Kutima Presenco | **(monaĥino) (du-)** | **Mi (monaĥino) (du)yam pingo.**  Mi (daŭre/kutime) manĝas pomojn. |

**Vortaro Verba Formo**

Defaŭlte, la vortara verboformo esprimas la ĝeneralan prezencon, kiu egalas al la angla simpla prezento. Krome, la vortara formo sole povas ankaŭ esprimi la prezencon aktivan tempon, kio estas ekvivalenta al la nuna progresema en la angla. Alivorte, la vortara verboformo sole estas ambigua kaj implicas la preterlason de aŭ **monaĥino** aŭ **du-** .

**La Partiklo u**

Kiel alternativo al uzado de la vortara verboformo sole, la partiklo **u** povas esti uzata anstataŭ **nun** aŭ **du-** . Tiu partiklo estas tipe nur uzita en formalaj tekstoj aŭ parolado kiel simpla maniero marki la predikaton kie neniu alia tempo-/humo-signo estas uzata.

**prefikso du-**

Kiel verba prefikso, **du-** esprimas la kontinuan/kutiman aspekton, kiu prezentas agadon aŭ staton dum nedifinita tempodaŭro, prefere ol okazi en ununura momento aŭ por specifa tempodaŭro. La prefikso **du-** estas tipe preterlasita kun la prezenco.

Kiel substantivoj, vortoj kun la prefikso **du-** estas ekvivalentaj al la gerundio en la angla.

**dulala** - (la ago de) kantado   
**dudanse** - (la ago de) dancado

*La prefikso* ***du-*** *estas detranĉita de* ***dure*** *(daŭro).   
Etimologio de* ***dure*** *: angla, franca, germana, hispana*

Simpla pasinteco

La simplaj pasintaj tempoj estas esprimitaj uzante la partiklo **le** .

*Etimologio de* ***le*** *: mandareno (了“le”), svahila (-li-), rusa (- л “-l”)*

| **Simplaj Pasintaj Tempoj** |
| --- |
| Verba Formo | Markiloj | Specimenaj Frazoj |
| Ĝenerala Pasinteco | **le** | **Mi le yam pingo.**  Mi manĝis la pomon. |
| Daŭra/Kutima Pasinteco | **le du-** | **Mi le duyam pingo.**  Mi kutimis manĝi pomojn. |

Simplaj Estontaj Tempoj

La simplaj estontaj tempoj estas esprimitaj uzante la partiklo **xa** .

*Etimologio de* ***xa*** *: araba ( سوف "sawf", سا "sa"), angla (shall), nederlanda (zal)*

| **Simplaj Estontaj Tempoj** |
| --- |
| Verba Formo | Markiloj | Specimenaj Frazoj |
| Ĝenerala Estonteco | **xa** | **Mi xa yam pingo.**  Mi manĝos la pomon. |
| Daŭra/Kutima Estonteco | **xa du-** | **Mi xa duyam pingo.**  Mi (daŭre/kutime) manĝos pomojn. |

Tujaj Pasintaj kaj Estontaj Tempoj

La *tujaj* pasintaj kaj estontaj tempoj estas esprimitaj jene uzante la prefikson **ja-** .

| **Tujaj Pasintaj kaj Estontaj Tempoj** |
| --- |
| Verba Formo | Markiloj | Specimenaj Frazoj |
| Tuja Pasinteco | **jale** | **Mi jale yam pingo.**  Mi ĵus manĝis la pomon. |
| Tuja Estonteco | **jaxa** | **Mi jaxa yam pingo.**  Mi estas manĝonta la pomon. |

**prefikso ja-**

La prefikso **ja-** signifas *tuj apuda* kaj estas detranĉita de **jara** ( *najbaro* ).

*Etimologio de* ***jara*** *: araba ( جارة "jara"), svahila (jirani), Indonezio (jiran)*

Kunmetitaj Tempoj

La kunmetitaj tempoj estas formitaj kombinante iujn ajn du el la ĝeneralaj tempopartikloj ( **nun** , **le** , **xa** ).

Lingve parolante, la kunmetitaj tempoj estas uzataj por esprimi malsamajn gramatikajn aspektojn detale. Estas tri aspektoj esprimitaj per la kunmetitaj tempoj, kiuj korelacias kun la tri vicoj en ĉiu el la subaj tabeloj: progresema (aktiva), perfektiva (kompletigita) kaj prospektiva.

Dum la simplaj tempoj raportas eventojn nur el la vidpunkto de la nuna momento, la kunmetitaj tempoj estas uzataj por raporti la tempan statuson kaj aspekton de evento el la vidpunkto de la nuna, pasinteco aŭ estonteco.

Kelkaj kunmetitaj tempoj estas malofte uzataj kaj ofte estas plej bone esprimitaj uzante simplan tempon anstataŭe. Aliaj estas pli utilaj kaj povas esti sufiĉe oftaj en parolado, aparte la sekvaj tempoj: pasinta aktiva ( **le nun** ), prezenco kompletigita ( **nun le** ), estonta kompletigita ( **xa le** ), pasinta prospektivo ( **le xa** ).

Kunmetitaj Prezenttempoj

La kunmetitaj prezenco estas esprimitaj jene:

| **Kunmetitaj Prezenttempoj** |
| --- |
| Verba Formo | Markiloj | Specimenaj Frazoj |
| Nuna Aktivo | **(monaĥino) monaĥino** | **Mi (monaĥino) nun yam pingo.**  Mi manĝas la pomon. |
| Presente Kompletita | **nun le** | **Mi nun le yam pingo.**  Mi manĝis la pomon. |
| Nuna Perspektivo | **nun xa** | **Mi nun xa yam pingo.**  Mi manĝos la pomon. |

Kunmetitaj Pasintaj Tempoj

La kunmetitaj pasintaj tempoj estas esprimitaj jene:

| **Kunmetitaj Pasintaj Tempoj** |
| --- |
| Verba Formo | Markiloj | Specimenaj Frazoj |
| Pasinteco Aktiva | **le nun** | **Mi le nun yam pingo.**  Mi manĝis la pomon. |
| Pasinte Kompletita | **le le** | **Mi le le yam pingo.**  Mi estis manĝinta la pomon. |
| Pasinta Prospektivo | **le xa** | **Mi le xa yam pingo.**  Mi estis manĝonta la pomon. |

Kunmetitaj Estontaj Tempoj

La kunmetitaj estontaj tempoj estas esprimitaj jene:

| **Kunmetitaj Estontaj Tempoj** |
| --- |
| Verba Formo | Markiloj | Specimenaj Frazoj |
| Estonta Aktivo | **xa nun** | **Mi xa nun yam pingo.**  Mi manĝos la pomon. |
| Estonteco Finiĝis | **xa le** | **Mi xa le yam pingo.**  Mi estos manĝinta la pomon. |
| Estonta Perspektivo | **xa xa** | **Mi xa xa yam pingo.**  Mi manĝos la pomon. |

Indas noti, ke dum la *perfektaj* tempoj en la angla ne ĉiam esprimas kompletigitan agon, la *finitaj* tempoj en Globasa ĉiam faras.

Kontinua Aspekto

La *kontinua aspekta* adverbo **dupul** estas uzata kiam ago aŭ stato komenciĝis en la pasinteco kaj daŭras en la nuntempo. En la angla, tio estas esprimita aŭ per la *nuna perfekta* aŭ la *perfekta progresema* .

**Ekzemplaj Frazoj kun la Present Perfect en la angla**

**Mi no dupul oko te xorfe mesi tiga.**   
Mi ne vidis ŝin ekde marto.

**Mi dupul kone te dur 30 nyan.**   
Mi konas lin de 30 jaroj.

**Mi dupul sen gadibu.**   
Mi estis kolera.

**Yu dupul sen kepul?**   
Kiel vi estis fartanta?

**Ekzemplaj frazoj kun la Perfekta Progresivo en la angla**

**Mi dupul yam hin pingo dur un satu.**   
Mi manĝas ĉi tiun pomon dum unu horo.

**Yu dupul fale keto?**   
Kion vi estis faranta?

**Mi dupul doxo hin kitabu xorfe jaleli dinlari.**   
Mi legas ĉi tiun libron ekde la pasinta semajno.

Kondiĉa Humoro

La kondiĉa humoro estas esprimita uzante la partiklo **ger** .

*La partiklo* ***ger*** *estas stumpigita de* ***eger*** *(se).   
Etimologio de* ***eger*** *: hinda ( अगर "agar"), persa ( اگر "agar"), turka (e ğ er)*

| **Kondiĉa Humoro** |
| --- |
| Verba Formo | Markiloj | Specimenaj Frazoj |
| Kondiĉa | **ger** | **Mi ger yam pingo.**  Mi manĝus la pomon. |
| Kondiĉa Pasinteco | **ger le** | **Mi ger le yam pingo.**  Mi estus manĝinta la pomon. |

La subfrazo (se...) uzas la vortaran formon de la verbo.

**Mi ger yam pingo eger mi sen yamkal.**   
Mi manĝus la pomon, se mi estus malsata.

Pasiva Voĉo

La pasiva voĉo estas esprimata per la prefikso **be-** .

*Etimologio de* ***be-*** *: mandareno (被“bèi”), angla (be), norvega (ble)*

| **Presente Pasivo** |  | **Pasinteco Pasivo** |  | **Estonta Pasivo** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markiloj | Specimenaj Frazoj | Markiloj | Specimenaj Frazoj | Markiloj | Specimenaj Frazoj |
| **(monaĥino) esti-** | **Pingo beyam mi.**  La pomon estas manĝata de mi. | **le be-** | **Pingo le beyam mi.**  La pomon estis manĝita de mi. | **jam estu-** | **Pingo xa beyam mi.**  La pomon estos manĝata de mi. |

Kvankam la pasiva etoso teknike povas esti uzata ankaŭ kun ĉiuj kunmetitaj tempoj, praktike ĝi estas plej ofte uzata kun la ĝeneralaj tempoj nuna, pasinta kaj estonta, kiel ĉi-supre ilustrite.

Noto: La agento estas esprimita kiel la rekta objekto sen la bezono de prepozicio por marki la aganton, kiel la angla markas la aganton uzante "per" en frazoj kun la pasiva voĉo.

**Myaw le no velosi yam piu.**   
La kato ne manĝis la birdon rapide.

**Piu le no velosi beyam myaw.**   
La birdon ne rapide manĝis la kato.

Imperativaj kaj Jusive Moods

En Globasa, ordonoj ( *imperativa humoro* ) kaj admono ( *jusive humoro* ) estas ambaŭ esprimitaj uzante la partiklo **am** .

*La partiklo* ***am*** *estas detranĉita de* ***amiru*** *(komando)   
Etimologio de* ***amiru*** *: araba ( أمر "amr"), turka (emiro), svahila (amri, -amuru)*

| **Imperativo** |  | **Jussive** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markilo | Specimenaj Frazoj | Markilo | Specimenaj Frazoj |
| **estas** | **(Ju) Ĉu ignamo!**  Manĝu!   **(Uyu) Am yam!**  (Vi ĉiuj) manĝu!   **Mi estas ignamo!**  Ni manĝu! | **estas** | **Mi estas ignamo.**  Ke ŝi manĝu.   **Mi estas ignamo.**  Mi rajtas manĝi. |

**Imperativa Modo**

La pronomoj **yu** kaj **uyu** povas esti preterlasitaj kiam oni esprimas la *imperativan humoron* .

**Jusive Mood**

La *jusiva etoso* estas simila en signifo al la *imperativa etoso* sed estas uzata por la 3-a persono ( **te** / **to** , **ete** / **oto** ), same kiel la 1-a persono singularo ( **mi** ).

La jusive-humoro ankaŭ povas funkcii kiel *deviga subjunktivo* ene de malĉefaj propozicioj. La *mandato subjunktivo* esprimas postulon, postulon, peton, rekomendon aŭ sugeston.

**Mi vole ki te am safegi sesu kamera.**   
Mi volas, ke li purigu sian ĉambron.

**Mi peti ki imi am xorata jaldi.**   
Mi petas, ke ni alvenu frue.

**Kitabu hu xwexiyen am doxo da no sen daymo lungo.**   
La libro, kiun la lernantoj devas legi, ne estas tre longa.

Negado

Negado por ĉiuj verboformoj estas esprimata per la vorto **ne** kaj, kiel adverbo, ĝi tuj antaŭas la verbon kaj ajnajn aliajn modifantajn adverbojn.

| **Negado** |  |
| --- | --- |
| Markilo | Specimenaj Frazoj |
| **ne** | **Mi no sen lao.**  Mi ne estas maljuna.   **Te no yam pingo.**  Ŝi/li ne manĝas la pomon.   **Ĉu ne ignam pingo.**  Ne manĝu la pomon. |

Infinitiva Modo

En Globasa, la infinitiva verboformo estas markita kun la partiklo **na** kaj estas tipe preterlasita ene de klaŭzo post kiam ĝi estis establita kun la unua verbo. Vidu [Infinitivajn Verbajn Frazojn](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/word-order-sentence-structure#infinitive_verb_phrases) sub Fraza Strukturo.

*Etimologio de* ***na*** *: greka ( να "na"), hinda (- ना "-na")*

Subfrazoj

Kiel vidite supre, *se* subfrazoj en kondiĉaj frazoj uzas la vortaran verbformon. Tamen, ne ĉiu frazo kiu havas *se -* frazon estas kondiĉa frazo. Krom se la frazo estas kondiĉa, *se* subfrazoj estas markitaj por tempo.

**Eger mi xa yam pingo, mi xa no haji sen yamkal.**   
Se mi manĝos la pomon ( *estonte* ), mi ne plu malsatos.

**Eger te le yam yusu pingo, kam yu xa sen gadibu?**   
Se li manĝis vian pomon ( *en la pasinteco* ), ĉu vi koleros?

**Eger te yam yusu pingo, kam yu gadibucu?**   
Se li manĝas viajn pomojn ( *ĝenerale* ), ĉu vi koleras?

**Frazoj kun aliaj subordigitaj propozicioj**

Krom **eger** ( *se* ), malĉefaj propozicioj povas komenciĝi per aliaj konjunkcioj, kiel **denwatu hu** ( *kiam* ), **denloka hu** ( *kie* ), **koski** ( *ĉar* ), ktp. Tempomarkoj estas devigaj en ĉiuj ĉi tiuj subpropozicioj.

Vort-Ordo: Fraza Strukturo

Strikta Vorto-Ordo

En Globasa, relative strikta vortordo estas aplikata ene de frazoj.

Substantivaj Frazoj

Substantivoj konsistas el la sekva strukturo, kiel ilustrite en la tabelo malsupre:

(Preciganto) + (Komplemento) + Kapo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Substantiva Frazo** | | | | | |
| **(specifilo)** | | | **(Komplemento)** | | **Kapo** |
| **Determinilo** | **Posesivo Adj** | **Kvantigilo** | **Adj/Adv-Modiganta  Adverbo** | **Adjektivo(j)** | **Substantivo aŭ Pronomo** |
| **ke** - kiu  **hin** - ĉi tiu  **den** - tiu  **malpermeso** - iu  **moy** - ĉiu  **nulo** - ne, neniu  **alo** - alia | **misu**  **yusu**  **tesu**  ktp. | **multi** - multaj  **xosu** - malmultaj,  **totalaj** - tutaj,  **plu** - multoblaj  (iuj nombroj) ktp. | **daymo** - tre  **godomo** - tro  ktp. | **meli** - bela  **blua** - blua  **lil** - malgranda, eta  ktp. | **matre** - patrino  **doste** - amiko  **sodar** - gefrato  **drevo** - arbo  **al** - it  ktp. |
| **hin**  ĉi | **misu**  mia | **zorgo**  kvar | **daymo**  tre | **lama**  maljuna | **kitabu**  libroj |
| **hin misu care daymo lama kitabu**  ĉi tiuj kvar tre malnovaj miaj libroj | | | | | |

Ĉar specifiloj kaj komplementoj estas laŭvolaj, substantivsintagmo povas konsisti el ununura substantivo, ekzemple, **kitabu** .

**Tripersonaj Pronomoj ĉe Fino de Substantivaj Frazoj**

Substantivaj frazoj devas ĉiam finiĝi per substantivo aŭ pronomo. Kiam ajn substantivo estas komprenita kaj ellasita, pronomo devas anstataŭigi ĝin, prefere ol lasi specifilon aŭ komplementon pendanta. Sen la uzo de pronomoj por kompletigi substantivajn frazojn, tiaj frazoj havus malsamajn signifojn aŭ kreus nekompletajn kaj tial malgramatikajn frazojn.

**Difinilo + Pronomo = Kompleta Substantiva Frazo**

***Bante* ergo velosi ji *bante* ergo hanman.**   
*Iuj* funkcias rapide kaj *iuj* malrapide.

Sen la pronomo **te** , la frazo estus:   
**Ban ergo (sen) velosi ji ban ergo (sen) hanman.**   
Iu laboro estas rapida kaj iu laboro estas malrapida.

**Poseda Adj + Pronomo (Poseda Pronomo) = Plena Substantiva Frazo**

**Yusu gami ergo velosi mas *misu* te ergo hanman.**   
Via geedzo funkcias rapide sed *la mia* funkcias malrapide.

Sen la pronomo **te** , la dua parto de la frazo legus:   
**Misu ergo sen hanman.**   
Mia laboro/laboro estas malrapida.

**Kvantigilo + Pronomo = Kompleta Substantiva Frazo**

**Dua trasbasayen ergo velosi mas *un te* ergo hanman.**   
Du tradukistoj laboras rapide sed *unu* laboras malrapide.

Sen la pronomo **te** , la dua parto de la frazo legus:   
**Un ergo (sen) hanman.**   
Unu laboro estas malrapida.

**Adjektivo + Pronomo = Plena Substantiva Frazo**

**Day manyen ergo velosi mas *lil te* ergo hanman.**   
La granda viro laboras rapide sed la *malgranda* laboras malrapide.

Sen la pronomo **te** , la dua parto de la frazo legus:   
**Lil ergo (sen) hanman.**   
La malgranda laboro estas malrapida.

Verbaj Frazoj

Verbaj frazoj estas similaj laŭ strukturo al substantivaj frazoj:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verba Frazo** | | | | | | |
| **(specifilo)** | **(Komplemento)** | | | **Kapo** | | |
| **Tensa/Humoro-Signo** | **Aserto aŭ Negado** | **Adj/Adv-Modifanta** | **Adverbo(j)** | **Pasiva Voĉo** | **Daŭra/  Kutima Humoro** | **Verbo** |
| ( **nun** )  **le**  **xa**  **am**  **ger**  **na** | **si** - jes (faras)  **ne** - ne (ne faras, ktp.) | **daymo** - tre  **godomo** - tro | **bon** - bone,  **bur** - malbone,  **velosi** - rapide, rapide  **multi** - multe,  **xosu** - malmulte,  **pimpan** - ofte,  **nadir** - malofte  ktp. | **be** -  pasiva markilo | **du** -  kontinua/kutima markilo | **danse** - danci  **lala** - kanti  **loga** - paroli  ktp. |
| **Le** | **Ne** | **daymo** | **pimpano** | **esti** | **du** | **ignamo** |
| **le no daymo pimpan beduyam**  ne kutimis esti manĝata tre ofte | | | | | | |

**Verbaj Markiloj**

Kiel specifiloj, verbaj markiloj ( **nun** , **le** , **xa** , **ger** , **am** , **na** ) estas metitaj ĉe la komenco de verbaj frazoj.

**Adverboj**

Kiel vidite en la supra frazo, adverboj (aŭ adverbaj frazoj) tipe antaŭas verbojn.

Alternative, adverboj povas esti metitaj post la verbo, tuj sekvante objektojn, se ekzistas.

* Se la frazo ne havas rektajn aŭ nerektajn objektojn, la adverbo povas tuj sekvi la verbon.

**Femyen danse *meli* .**   
La sinjorino *bele dancas* .

* Tamen, se la frazo enhavas objektojn, la adverba frazo devas tuj sekvi ĉiujn objektojn.

**Mi le gibe pesa cel coriyen *volekal* koski mi le befobi ki te xa morgi mi. Mi**   
*nevole* donis la monon al la ŝtelisto ĉar mi timis, ke li mortigos min.

Adverboj ankaŭ povas esti movitaj al la komenco de la frazo, kondiĉe ke estas difinita paŭzo kun la komo por apartigi la frazon de la resto de la frazo. Sen la paŭzo, la adjektivo/adverbo povus esti erare interpretita kiel modifado de la subjekto.

***Velosi* , bwaw glu sui.**   
*Rapide* , la hundo trinkas la akvon.

***Unyum* , te le idi cel banko.**   
*Unue* , ŝi iris al la banko.

Negado

La neiga adverbo **ne** tuj antaŭas la vorton aŭ frazon neata.

**Manyen *no godomo bur* danse.**   
or: **Manyen danse *no godomo bur* .**   
La viro *ne* dancas *tro malbone* .

En la dua frazo supre, **ne** estas kune kun la resto de la komplemento ĝis la fino de la frazo. (La viro ja dancis, sed ne tro malbone.)

Alternative, **ne** povus tuj antaŭi la verbon kaj interpretita kiel modifado de la verbo plus ĝiaj priskribaj adverboj.

**Manixu *no danse godomo bur* .**   
La viro *ne dancas tro malbone* .

Infinitivaj Verbaj Frazoj

Infinitivaj verbofrazoj havas la sekvan strukturon:

**na** + verba frazo

Vidu [Infinitivajn Verbajn Frazojn](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/word-order-sentence-structure#infinitive_verb_phrases) sub Fraza Strukturo.

Prepoziciaj Frazoj

Globasa, kiel plej multaj SVO-lingvoj, uzas prepoziciojn prefere ol [postpoziciojn](https://en.wikipedia.org/wiki/Preposition_and_postposition) . Prepoziciaj frazoj estas kunmetitaj de prepozicio sekvita de substantiva sintagmo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Prepozicia Frazo** | |
| **Prepozicio** | **Substantiva Frazo** |
| **en**  in | **tago sanduku**  granda skatolo |
| **en tago sanduku**  en la granda skatolo | |

La pozicio de prepoziciaj frazoj ene de frazoj estas klarigita sub [Fraza Strukturo](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/word-order-sentence-structure#prepositional_phrases) .

Adverboj de Fokuso

Krom **ne** ( *ne* ), *Adverboj de fokuso* , kiel **sol** ( *nur* ), **pia** ( *ankaŭ* , *ankaŭ* ) kaj **hata** ( *eĉ* ), ne aperas en la tabeloj de Substantivo kaj Verba frazo. La kialo de tio estas, ke *adverboj de fokuso* povas aperi ie ajn en frazo, depende de tio, kio estas modifita en la frazo. *Adverboj de fokuso* ĉiam tuj antaŭas la frazon aŭ vorton, kiun ili modifas.

**Misu gami glu *sol* kafe in soba.**   
Mia edzino trinkas *nur* kafon matene.

**Misu gami glu kafe *hata* in axam.**   
Mia edzino trinkas kafon *eĉ* vespere.

***Pia* misu gami glu kafe in soba.**   
*Ankaŭ* mia edzino trinkas kafon matene.

Kompleksaj Adjektivaj Frazoj

Kompleksaj adjektivaj frazoj venas post la substantivoj, kiujn ili modifas.

**Adj/Adv plus Prepozicia Frazo**

**kitabu eskrido fal misu doste**   
la libro verkita de mia amiko

**alimyen hox kos yusu sukses**   
la instruisto feliĉa pro via sukceso

**Komparaj Adj/Adv Frazoj**

**nini maxmo lao kom misu sodar**   
la infano pli aĝa ol mia frato

Modifanta Clause Marker *hu*

La vorto **hu** estas uzata por enkonduki subfrazon, kiu modifas substantivon.

**Singa begude idey *hu maux ger abil na sahay te* .**   
La leono tiklis la ideo *, ke la muso povus helpi lin* .

Relativaj Propozicioj

En Globasa, relativaj propozicioj estas enkondukitaj kun la *modifa subfrazo markilo* **hu** kaj konservu tipan vortordon. Indas noti, ke la konjunkcio **hu** ne havas precizan ekvivalenton en la angla sed estas tipe tradukita kiel *who* , *which* , or *that* .

**Relativaj Propozicioj kun Resuma Pronomo**

Relativaj subfrazoj, kiuj postulas pronomon referenci al la precedenco, uzas la *devigan* rekomencan relativan pronomon **da** ( *li, ŝi, ĝi, ili, tiu, tiu, tiuj, tiuj* ).

**Te sen femixu *hu da lubi mi* .**   
"Ŝi estas la virino *, kiun tiu amas min* ."   
Ŝi estas la virino *, kiu amas min* .

**Te sen femixu *hu mi lubi da* .**   
"Ŝi estas la virino *, kiun mi amas tiun* ."   
Ŝi estas la virino, *kiun mi amas* .

**Mi le sonxi katatul *hu mi kata roti yon da* .**   
"Mi perdis la tranĉilon *, kiun mi tranĉis la panon per tiu* ."   
Mi perdis la tranĉilon *per kiu mi tranĉis la panon* .

**Kamisa *hu mi suki da* sen blue.** or **To sen blue, kamisa *hu mi suki da* .**   
"La ĉemizo *, kiun mi ŝatas tiun-unu* estas blua." aŭ "Ĝi estas blua, la ĉemizo *kiun mi ŝatas tiu-unu* ."   
La ĉemizo *(kiun) mi ŝatas* estas blua. *aŭ* Ĝi estas blua, la ĉemizo *(ke) mi ŝatas* .

*Noto: Kiel vidite en la lasta ekzemplo, kiam la relativa subjekto estas parto de la subjekto, la frazo povas esti revortumita por meti la kernon de la frazo unue kaj movi la relativan subjekton al la fino de la frazo. Ĉi tio helpas faciligi la procesadon de la frazo.*

La poseda adjektivo **dasu** estas uzata en relativaj propozicioj jene:

**Te sen manixu *hu dasu sodar kone mi* .**   
"Li estas la viro *, kiun lia frato konas min.* "   
Li estas la viro, *kies frato min konas* .

**Te sen manixu *hu mi kone dasu sodar* .**   
"Li estas la viro *, kiun mi konas sian fraton* ."   
Li estas la viro, *kies fraton mi konas* .

**Manyen *hu dasu gami Globasa* sen misu doste.** *aŭ* **Te sen misu doste, manyen *hu dasu gami Globasa* .**   
"La ulo *, kiun la edzino de tiu parolas Globasa* , estas mia amiko." *aŭ* "Li estas mia amiko, la ulo *, kiun tiu edzino parolas Globasa* ."   
La ulo *, kies edzino parolas Globasa* , estas mia amiko. *aŭ* Li estas mia amiko, la ulo, *kies edzino parolas Globasa* .

**Relativaj Propozicioj kun Resuma Korelativa Adverbo**

Relativaj propozicioj en kiuj *laŭvola* korelativa adverbo rilatas reen al la antecento estas kiel sekvas:

**Kitabudom *hu mi ergo (denloka)* sen day.**   
"La biblioteko *, kiun mi laboras (tie)* estas granda."   
La biblioteko *kie mi laboras* estas granda.

**Din *hu mi xa preata (denwatu)* sen Lunadin.**   
"La tago *, kiun mi alvenas (tiam)* estas lundo."   
La tago *, kiam mi alvenas* , estas lundo.

**Relativaj Propozicioj en Globasa; Demandvortoj en la angla**

**Mi no suki *loka hu mi ergo (denloka)* .**   
"Mi ne ŝatas *la lokon, en kiu mi laboras (tie)* ."   
Mi ne ŝatas *kie mi laboras* .

**Am gibe tas mi *(den)to hu mi vole da* .**   
"Donu al mi *tion/ĝin, kion mi volas ĝin* ."   
Donu al mi tion, *kion mi volas* .

**Mi suki *(den)to hu yu hare da* .**   
"Mi ŝatas *tion/ĝi, kion vi havas tion* ."   
Mi ŝatas *kion vi havas* .

Vort-Ordo: Fraza Strukturo

SVO

La tipa frazordo en Globasa estas *Subjekto-Verbo-Objekto* .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVO Fraza Strukturo** | | |
| **Subjekto** | **Verbo** | **Objekto** |
| **patre**  patro | **mwa**  kiso | **matre**  patrino |
| **Patre mwa matre.**  La patro kisas la patrinon. | | |

Rekta Objekta Markilo

Krom SVO, Globasa permesas du aliajn eblojn kun la subjekto ĉiam antaŭ la verbo: SOV kaj OSV. Tiu ĉi fleksebla frazordo estas ebligita per la rekta objekta markilo **el** , kiu esence funkcias kiel prepozicio. Kiel ilustrite malsupre, **el** estas uzita kun SOV kaj OSV, kiuj estas tipe nur uzitaj en poezio kaj kantotekstoj.

* **Patre mwa matre.** - (SVO) La patro kisas la patrinon.
* **Patro el matre mwa.** - (SOV) La patro kisas la patrinon.
* **El matre patre mwa.** - (OSV) La patro kisas la patrinon.

Kune kun la nuna temposigno **u** , la rekta objekta markilo **el** ankaŭ estas tipe uzata por SVO-frazoj en formala skriba lingvo, kiel ekzemple en teksto kiel la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj.

*Etimologio de* ***el*** *: korea ( 을 "eul")*

Kopulo

La verbo **sen** ( *esti* ), konata kiel la *kopulo* , funkcias kiel predikata markilo kun frazoj krom predikataj verbofrazoj, ligante la subjekton kun substantivsintagmoj, nominalaj (infinitivoj) verbofrazoj, adjektivaj frazoj, prepoziciaj frazoj kaj subfrazoj.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kopulaj Frazstrukturoj** | | |
| **Subjekto** | **Kopulo** | **Substantiva Frazo** |
| **nini**  infano (knabo aŭ knabino) | **sen**  is | **misu bete**  mia infano |
| **Nini sen misu bete.**  La infano estas mia infano. | | |
| **Subjekto** | **Kopulo** | **Infinitiva Verba Frazo** |
| **cele**  goal | **sen**  is | **na triunfa**  to win |
| **Cele sen na triunfa.**  La celo estas venki. | | |
| **Substantiva Frazo** | **Kopulo** | **Adjektiva Frazo** |
| **uma**  ĉevalo | **sen**  is | **perfetomo syahe**  perfekte nigra |
| **Uma sen perfetomo syahe.**  La ĉevalo estas perfekte nigra. | | |
| **Subjekto** | **Kopulo** | **Prepozicia Frazo** |
| **mia**  kato | **sen**  is | **en sanduku**  en la skatolo |
| **Myaw sen in sanduku.**  La kato estas en la skatolo. | |  |
| **Subjekto** | **Kopulo** | **Klaŭzo** |
| **yusu problemo**  via problemo | **sen**  is | **ki yu godo fikir**  ke vi tro pensas |
| **Yusu problem sen ki yu godo fikir.**  Via problemo estas, ke vi tro pensas. | | |

La demandovortoj **keloka** kaj **kewatu** same kiel ĉiuj iliaj korelativoj ankaŭ ligas al subjektoj uzantaj la *kopulon* .

**Myaw sen keloka?**   
Kie estas la kato?

**Filme sen kewatu?**   
Kiam estas la filmo?

En neformala lingvo, *nemodifita* kopulo (krom neita kun **ne** ) povas esti laŭvole preterlasita dum ligado de adjektivaj frazoj, prepoziciaj frazoj kaj **-loka/-watu-** korelativoj.

**Myaw (sen) keloka?**   
Kie estas la kato?

**Myaw (sen) en sanduku.**   
La kato estas en la skatolo.

**Kam uma (sen) perfetomo syahe?**   
Ĉu la ĉevalo estas perfekte nigra?

**No, uma no (sen) perfetomo syahe.**   
Ne, la ĉevalo ne estas tute nigra.

Komparu kun la sekvaj frazoj kun modifita kopulo kun verbaj markiloj aŭ adverboj. En ĉi tiuj frazoj, la kopulo ĉiam estas deviga.

**Myaw le sen in sanduku.**   
La kato estis en la skatolo.

**Uma duli mara sen perfetomo syahe.**   
Ĉevaloj foje estas perfekte nigraj.

Infinitivaj Verbaj Frazoj

Infinitivaj verbofrazoj estas markitaj per la partiklo **na** sekvata de la verbo. Ili estas uzataj en la sekvaj frazstrukturoj.

**Substantivaj/Verbaj Komplementoj**

La infinitiva verboformo devas esti uzata en substantivaj kaj verbaj (transitivaj, netransitivaj aŭ *stativaj* ) komplementoj.

* Verbaj Komplementoj

**Mi suki na lala.**   
Mi ŝatas kanti.

**Mi musi na ergo.**   
Mi devas labori. *aŭ* mi devas labori.

**Mi no abil na danse.**   
Mi ne povas danci.

**Gitara sen asan na soti.**   
La gitaro estas facile ludebla.

**Mi sen jumbi na idi.**   
Mi estas preta iri.

* Substantivaj Komplementoj

**misu xiwon na oko yu** - mia deziro vidi vin

**Nominalaj Verbaj Frazoj**

Verbaj frazoj funkciantaj en la loko de substantivaj frazoj estas konataj kiel *nominalaj verbofrazoj* kaj postulas la infinitivan verbformon.

* Kun *kopulo* ( **sen** ) frazoj kiel montrite supre:

**Cele sen na triunfa.**   
La celo estas venki.

En ĉi tiuj frazoj, subjektaj infinitivaj verbofrazoj povas esti movitaj al la fino de la frazo. Tamen, la pronomo **al** devas anstataŭi la infinitivan verban vorteton kaj oni devas aldoni komon antaŭ translokita frazo.

**Na nensabar sen problemo.**   
Malpacienci estas problemo.   
*or*   
**To sen problem, na sen nensabar.**   
Estas problemo esti malpacienca.

**Na soti gitara sen asan.**   
Ludi la gitaron estas facile. *aŭ* Ludi la gitaron estas facile.   
*or*   
**To sen asan, na soti gitara.**   
Estas facile ludi la gitaron.

**Na suyon in bahari sen amusane.**   
Naĝi en la maro estas amuza. *aŭ* Naĝi en la maro estas amuza.   
*or*   
**To sen amusane, na suyon in bahari.**   
Estas amuze naĝi en la maro.

* Kiel komplemento de prepozicio:

**fe tayti fe na danse** - Anstataŭ dancado

**Te le sokutu dur na danse.**   
Li falis dancante.

**Fe na doxo, nini le xorsomno.**   
Legante, la knabo ekdormis.

Prepoziciaj Frazoj

Globasa, kiel plej multaj SVO-lingvoj, uzas prepoziciojn prefere [postpoziciojn](https://en.wikipedia.org/wiki/Preposition_and_postposition) . Prepoziciaj vortetoj ĉiam tuj sekvas la substantivajn sintagmojn, kiujn ili modifas.

**Myaw *in sanduku* somno.**   
La kato *en la skatolo* dormas.

Prepoziciaj frazoj kiuj modifas verbojn ĝuas relativan liberan vortordon kaj povas esti movitaj ie ajn en la frazo. Se movataj antaŭ la verbo, komoj estas uzataj kiel vidite malsupre.

**Myaw yam *en sanduku* maux.**   
**Myaw yam maux *en sanduku* .**   
**Myaw, *en sanduku* , yam maux.**   
***En sanduku,* myaw yam maux.**   
La kato manĝas la muson *en la skatolo* .

Por indiki pozicion sen referenco al loko, prepozicioj estas igitaj substantivoj aldonante **-ya** por formi prepoziciajn vortetojn kun **fe** .

**Myaw sen *fe inya.***   
La kato estas *interne* .

**Myaw *fe inya* somno.**   
La kato *interne* dormas.

***Fe inya* , myaw somno.**   
*Ene* , la kato dormas.

**Nerekta Objekto**

La nerekta objekto ĉiam estas markita per la prepozicio **tas** (al, por). Nerektaj objektofrazoj, kiel rektaj objektofrazoj markitaj per **el** , povas esti movitaj sen neceso indiki movadon per komoj.

**Mi gibe kitabu *tas nini* .**   
Mi donas la libron *al la infano* .

**Mi gibe *tas nini* kitabu.**   
Mi donas al *la infano* la libron.

**Mi gibe kitabu *tas te* .**   
Mi donas la libron *al ŝi/li* .

**Mi gibe *tas te* kitabu.**   
Mi donas al *ŝi/li* la libron.

**Mi gibe to *tas nini* .**   
Mi donas ĝin *al la infano* .

**Mi gibe to *tas te* .**   
Mi donas ĝin *al ŝi/li* .

***Tas nini* mi gibe kitabu.**   
*Al la infano* mi donas libron.

***Tas te* mi gibe to.**   
*Al ŝi/li* mi ĝin donas.

**Frazalaj Prepozicioj**

Globasa uzas kelkajn frazajn prepoziciojn uzante **fe** sekvitan de substantivo sekvita de **de** .

**Baytu *fe kapi de* liljabal sen kimapul.**   
La domoj *supre de* la monteto estas multekostaj.

Por indiki pozicion sen referenco al loko, frazaj prepozicioj simple drop **de** .

**Baytu *fe kapi* sen kimapul.**   
La domoj *supre* estas multekostaj.

***Fe kapi* , baytu sen kimapul.**   
*Supre* , la domoj estas multekostaj.

**Kimapul baytu sen *fe kapi* .**   
La multekostaj domoj estas *supre* .

Prepoziciaj Verboj

En Globasa, prepozicioj povas esti igitaj verboj uzante la sufikson **-ya** kiel alternativon al ligado de prepoziciaj frazoj al subjektoj uzantaj la kopulon, kiel vidite supre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Frazstrukturo kun Prepozicia Verbo** | | |
| **Subjekto** | **Prepozicia Verbo** | **Substantiva Frazo** |
| **mia**  kato | **inya**  estas interne | **sanduku-**  skatolo |
| **Myaw inya sanduku.**  La kato estas en la skatolo | | |

Prepoziciaj verboj povas aŭ ne esti sekvataj de substantiva sintagmo.

**Mia inya.**   
La kato estas interne.

Substantivoj uzataj en frazaj prepozicioj ankaŭ povas esti uzataj kiel verboj en la sama maniero kiel prepoziciaj verboj.

**Myaw ruke sanduku.**   
La kato estas malantaŭ la skatolo.

**Mia ruke.**   
La kato estas en la dorso.

**leya kaj xaya**

La substantivoj **leya** kaj **xaya** ankaŭ funkcias kiel la verbaj ekvivalentoj al la prepozicioj **lefe** kaj **xafe** . Alivorte, *lefeya* kaj *xafeya* ne estas uzataj, same kiel **leli** kaj **xali** estas uzataj anstataŭ *lefeli* kaj *xafeli* .

* **leya** - (n) la pasinteco; (v) esti antaŭ, veni antaŭ, antaŭi
* **xaya** - (n) la estonteco; (v) esti post, veni post, sekvi

**feya**

La prepozicia verbo **feya** (esti ĉe) povas esti laŭvole uzata kiel *kopulo* kun **-loka** kaj **-watu** korelativoj.

**Kastilo feya keloka?**   
Kie troviĝas la kastelo?

fojno

La verbo **fojno** estas uzata por esprimi *estas/estas* . Ĉi tiu estas la nura verbo en Globasa kiu permesas al la subjekto veni aŭ antaŭ aŭ post la verbo. Trans lingvoj, la subjekto de la ekvivalento de **fojno** tipe venas post la verbo.

**Multi kitabu fojno en kitabudom.**   
*aŭ*   
**Hay multi kitabu en kitabudom.**   
Estas multaj libroj en la biblioteko.

La verbo **fojno** ankaŭ estas uzata en frazoj rilataj al atmosferaj kondiĉoj, kiel la sekvanta:

**Fojno barix.** aŭ **Al barix.**   
"Estas pluvo." aŭ "Pluvas".Pluvas.

**Hay termo.** or **To sen termopul.**   
"Estas varmego." aŭ "Estas varma."Estas varma.

Konjunkcio ki

La konjunkcio **ki** estas uzata kiam subfrazo (kompleta frazo) funkcias anstataŭ la rekta objekto aŭ subjekto.

**Klaŭzo en Loko de Rekta Objekto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Frazstrukturo kun Subfrazo anstataŭ Rekta Objekto** | |
| **Subjekto kaj Verbo** | **Plena klaŭzo anstataŭ Rekta Objekto** |
| **mi jixi**  mi scias | **ki yu le xuli mobil**  (that) you repaired car |
| **Mi jixi ki yu le xuli mobil.**  Mi scias (ke) vi riparis la aŭton. | |

**Klaŭzo en Loko de Subjekto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Frazstrukturo kun Subjekto anstataŭ Subjekto** | |
| **Plena Klaŭzo anstataŭ la Subjekto** | **Predikato** |
| **ki yu le xuli mobil**  Ke vi riparis la aŭton | **no**  surprise mi ne surprizas min |
| **Ki yu le xuli mobil no surprise mi.**  Ke vi riparis la aŭton ne surprizas min. | |

Subjekto **ki-** frazoj povas esti movitaj al la fino de la frazo. Tamen, la pronomo **to** devas preni la lokon de la **ki-** frazo kaj komo devas esti aldonita antaŭ dirita frazo.

**To no surprise mi, ki yu le xuli mobil.**   
Ne surprizas min, ke vi riparis la aŭton.

Demandoj

En Globasa, la vortordo de demandaj frazoj estas la sama kiel tiu de iliaj ekvivalentaj deklaraj frazoj.

**Jes/Ne Demandoj**

Jes/ne demandoj estas formitaj per aldono de la partiklo **kam** ĉe la komenco de la samparta deklara frazo de la demando. Tio estas ilustrita en la sekvaj paroj de frazoj kun (1) deklara frazo kaj (2) la ekvivalenta jes/ne demando.

(1) **Yu sen yamkal.** Vi malsatas.

(2) **Kam yu sen yamkal?** Ĉu vi malsatas?

(1) **Yu yam mahimaso.** Vi manĝas fiŝojn.

(2) **Kam yu yam mahimaso?** Ĉu vi manĝas fiŝojn?

**Wh- Demandoj**

Same, wh-demandoj konservas tipan vortordon. Tio estas ilustrita en la sekva paro de ekzemplaj frazoj kun (1) demando, kies vortordo spegulas tiun de (2) ebla respondo.

(1) **Yusu name sen keto?**   
"Via nomo estas kio?" Kiel via nomo estas?

(2) **Misu nomo sen Roberto.**   
Mia nomo estas Roberto.

(1) **Yu sen kepul?**   
"Vi estas kiel?" Kiel vi fartas?

(2) **Mi sen bon.**   
Mi bonfartas.

(1) **Parti xa okur keloka?**   
"La festo okazos kie?" Kie okazos la festo?

(2) **Parti xa okur in misu preferido yamdukan.**   
La festo okazos en mia plej ŝatata restoracio.

Vortfarado

Parto de Parolado de Alfiksitaj Vortoj

Prefiksoj ne ŝanĝas la vortparton de la alfiksita vorto. Aliflanke, sufiksoj faras kaj estas difinitaj kiel aŭ adjektivaj/adverbaj sufiksoj aŭ substantivaj/verbaj sufiksoj.

Gramatikaj Afiksoj

* [**-su**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/pronouns#possessive_adjectives) **:** posedaj adjektivoj
* [**-li**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/content-words#suffix_-li) **:** (1) igas substantivojn adjektivo/adverboj ( *de, rilata al* ); (2) generas substantivajn kvazaŭkunmetojn
* [**-mo**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/content-words#suffix_-mo) **:** (1) turnas adjektivojn en *adjektivaj/adverb-modifantajn adverbojn* ; (2) generas adjektivajn kvazaŭkunmetojn
* [**-ya**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/content-words#suffix_-ya) **:** turnas adjektivojn en abstraktajn substantivojn
* [**-gi**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/content-words#suffix_-gi) **:** markilo de transitiveco
* [**-cu**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/content-words#suffix_-cu) **:** markilo de netransitiveco
* [**be-**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/verb-forms#passive_voice) **:** pasiva voĉo
* [**du-**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/content-words#prefix_du-) **:** gerundio; *kutima/kontinua verba aspekto*

Prefiksoj

* **aw:** forestanta, for [ **awsenti** - absent]
  + **awidi** - leave, go away ( *idi* - *go* ); **awglu** - drink up ( *glu* - *drink* ); **awpel** - forpeli ( *pel* - *movi/puŝi, impulso/impeto* )
* **awto-: aŭtomate-** ( *aŭtomata* ) [ aŭtomati - aŭtomata]
  + **awtosahigi** - aŭtomata korekto ( *sahi - ĝusta, ĝusta; sahigi - ĝusta* )
* **dis-:** dissemi, disĵeti
  + **disgibe** - distribui ( *gibe* - *doni* )
* **eko-:** eko-
  + **ekologi** - ecology ( *logi - speciality, discipline* ), **ekosistem** - ecosystem ( *sistem - system* )
* **fin-:** fini, ĝis la fino
  + **findoxo** - fini legi ĝis la fino ( *doxo* - *legi* ); **finyam** - fini manĝi ( *ignamo* - *manĝi* )
* **front-:** antaŭen [ **fronta** - frunto, fronto]
  + **fronkadam** - progreso ( *kadam* - *paŝo* )
* **ja-:** tuj apuda [ **jara** - najbaro]
  + **jale** - just (have) ( *le - pasinta verbopartiklo* ); **jaxa** - proksimume al ( *xa - estonta verbopartiklo* ); **jaledin** - hieraŭ ( *din - tago* ); **jaxadin** - morgaŭ ( *din - tago* )
* **nen-:** un-, in-, im-
  + **nenmuhim** - negrava ( *muhim* - *grava* ); **nekompleto** - incomplete ( *kompleto* - *complete* ); **nenible** - impossible ( *ible - ebla* ); **okonenible** - nevidebla ( *oko - see* ); **imanunenible** - nekredebla, nekredebla ( *imanu - kredi* ); **nensomno** - sendormeco ( *somno* - *dormo* )
* **pos-:** kontraŭe [ **opos** - kontraŭe]
  + **possahay** - malhelpi ( *sahay* - *helpi* ); **possukses** - fiasko/malsukceso ( *sukses* - *sukceso* ); **posdongwi** - disagree ( *dongi* - *agree* ); **posgami** - eksgeedziĝo ( *gami* - *edzino/edziĝi* )
* **pre:** ĉi tie/tie, ĉeestanta (kontraste al *for, forestanta* ) [ **prezenti** - ĉeestanta]
  + **preata** - arrive ( *ata* - *come* ); **preporta** - alporti, preni ( *porta* - *porti* )
* **ri-:** re- (denove)
  + **rieskri** - reskribi ( *eskri* - *write* ); **riadresu** - forward ( *adresu* - *adreso* ); **ridoxo** - relegu ( *doxo* - *legi* )
* **ru-:** retro-, re- (malantaŭe) [ **ruke** - malantaŭa/malantaŭa]
  + **ruata** - reveni, reveni ( *ata* - *veni* ); **ruidi** - go back, return ( *idi* - *go* ); **rugibe** - redoni, redoni ( *gibe* - *doni* ); **ruaksyon** - reagi/reagi ( *action* - *agi/ago* )
* **xor-:** komenci, komenci
  + **xorsomno** - endormiĝi ( *somno* - *dormo* ); **xoraham** - konscii, ekkompreni ( *aham* - *kompreni* )

Adj/Adv Sufiksoj

* **-do:** en neaktiva stato de (ŝanĝas substantivojn en *neaktivajn adjektivojn* )
  + **kasirudo** - rompita ( *kasiru* - *break* ); **klosido** - closed ( *klosi* - *close* ); **estodo** - haltita ( *esto* - *halto* )
* **-ne:** en la aktiva procezo de (ŝanĝas verbojn en *aktivajn adjektivojn* )
  + **somnone** - sleeping ( *somno* - *sleep* ); **interesne** - interesing ( *interes* - *interest* ); **amusane** - amuza, amuza ( *amusa* - *amuse* )
* **-ple:** multobla
  + **duaple** - double ( *dua* - *du* ); **tigaple** - triobla ( *tiga* - *tri* ); **zorgo** - kvarobla ( *zorgo* - *kvar* )
* **-jum:** *ordonombroj*
  + **unyum** - unua ( *un - unu* ); **duayum** - dua ( *dua - du* ); **tigayum** - tria ( *tiga - tri* )

Substantivaj sufiksoj

* **:** -agon ( *geometria figuro* ) [ **gono** - angulo]
  + **tigagono** - triangulo ( *tiga - tri* ); **limagon** - kvinangulo ( *lima - kvin* ); **ocogon** - oktogono ( *oco - ok* ); **ortogono** - rektangulo ( *orto - vertikala* )
* **-ina:** -ine
  + **kafeina** - kafeino ( *kafe - kafo* )
* **-je:** grado [ **daraje** - grado, nivelo]
  + **dayje** - grandeco ( *tago* - *granda/granda* ); **velosije** - rapido ( *velosi* - *fast* ); **telije** - distance ( *teli* - *far* ); **laoje** - age ( *lao* - *old* ); **termoje** - temperature ( *termo* - *heat* ); **gaoje** - alteco ( *gao* - *alta/alta* )
* **-sa:** lingvo; bestkrioj [ **basa** - lingvo]
  + **Globasa** - Globasa ( *globa* - *mondo* ); **Englisa** - English ( *Engli* - *England* ); *Hispana* - Hispana ( **Espani** - *Hispanio* )
  + **bwawsa** - bojo ( *bwaw* - *hundo* ); **myawsa** - miaŭ ( *myaw* - *kato* ); **umasa** - neigh ( *uma* - *ĉevalo* ); **singasa** - roar ( *singa* - *lion* )

Funkciaj Vortoj kiel Kvazaŭ-Prefiksoj en Kunmetitaj Vortoj

* **anti:** kontraŭ, kontraŭ, kontraŭ-
  + **antidokya** - antidoto ( *dokya* - *veneno* ); **antijento** - fight against ( *jento* - *fight* ); **antiaksyon** - kontraŭagi ( *action* - ago/ *action* )
* **bax:** sub, sub-, vice-
  + **baxgeoli** - subtera ( *geo - tero, tero* ); **baxpresidiyen** - vicprezidanto ( *presidiyen -prezidanto* )
* **pas:** tra
  + **pasdoxo** - tralegi ( *doxo - legi* ); **pasjiwa** - vivi tra ( *jiwa - vivi, vivi* ); **paspasa** - trapasi, trapasi ( *pasa - pass* )
* **ekz:** eksteren
  + **exidi** - exit ( *idi - go* ); **exporta** - export ( *porta - carry* ); **eksnasyonli** - fremda ( *nacio - nacio* )
* **en:** en
  + **inidi** - enter ( *idi* - *go* ); **inporta** - import ( *porta* - *carry* ); **enhavi** - enhavi ( *leporo* - *havi* )
* **infra:** infra-, hipo-
  + **infratermo** - hipotermia ( *termo* - *varmo* ); **infraroso** - infrared ( *roso* - *red* ); **infraidi** - descendi ( *idi* - *go* )
* **intre:** inter, inter-
  + **intrenasyonli** - international ( *nation* - *nation* ); **intrepala** - conversation ( *pala* - *speak, talk* ); **intreaksyon** - interact/interaction ( *action* - *agi/ago* ); **intrediskusi** - dialogo ( *diskusi* - *diskuti/diskuti* )
* **le:** pasinta
  + **lefe** - antaŭe ( *fe - ĉe* )
* **lefe:** antaŭ-, antaŭ-
  + **lefeoko** - foresee ( *oko - see* ); **lefeloga** - antaŭdiri, antaŭdiri ( *loga - diri/diri* )
* **moy:** ĉiu, ĉiuj
  + **moyabil** - almightly, omnipotent ( *abil - able, capable* ); **moydinli** - ĉiutaga, ĉiutage ( *din - tago* )
* **of:** for (de), de, *frakcioj*
  + **offolo** - depend on ( *folo - follow* ); **un ofdua** - duono, unu el du ( *dua* - *du* )
* **se:** mem-
  + **semorgi** - suicide ( *morgi* - *kill* ); **sebawe** - memdefendo ( *bawe - defendo* )
* **supra:** supre, super-, hiper-
  + **suprarealsim** - hiperrealisma ( *reala - reala; realsim - realisma* ); **supraidi** - supreniri ( *idi - iri* )
* **ton:** kune, kun-
  + **tonaksyon** - cooperate ( *action - act/action* ); **tonergo** - kunlabori ( *ergo - labori* )
* **tras:** trans, trans-
  + **trasporta** - transport/transportation ( *porta - carry* ); **trasbasa** - traduki, interpreti ( *basa - lingvo, komuniki per lingvo* )
* **ultra:** preter
  + **ultrajiwa** - survive ( *jiwa* - *vivo* ); **ultranaturali** - supernatural ( *natura* - *nature* ); **ultrapasa** - superi ( *pasa* - *pasi* )
* **xa:** estonteco
  + **xafe** - post ( *fe - ĉe* )
* **xafe:** post-
  + **xafeplasi** - prokrasti ( *plasi - meti* ); **xafemorculi** (prefere esprimita pli koncize kiel prepozicia frazo - **xafe morcu** ) - postmorta, postmorta ( *morcu - morto* ); **xafexengili** (prefere esprimita pli koncize kiel prepozicia frazo - **xafe xengi** ) - postparto ( *xen - naskita; xengi - naski* )

Substantivaj/Verbaj Vortoj kiel Kvazaŭ-Prefiksoj en Kunmetitaj Vortoj

* **gami:** edzino, edziĝi; *en kunmetoj:* bofamiliano
  + **gamisodar** - bofrato, bofratino ( *sodar* - *gefrato* ); **gamiatre** - bogepatroj ( *atre* - *parent* )
* **hawa:** aero; *en kunmetaĵoj:* aero-
  + **hawanavi** - aviadilo ( *navi* - *ŝipo* )

Adj/Adv Vortoj kiel Kvazaŭ-Prefiksoj en Kunmetitaj Vortoj

Multaj adjektivoj/adverboj povas esti uzataj por krei kunmetaĵojn. La sekva listo inkluzivas la plej ofte uzatajn adjektivojn/adverbojn en kunmetaĵoj.

Radika adjektivo/adverboj estas tipe alkroĉitaj al la ĉefradikvorto, kreante kunmetaĵojn. Aliflanke, derivitaj adjektivo/adverboj kun **-li** ( **leli** ) estas tipe esprimitaj kiel apartaj vortoj, kreante kvazaŭ-kunmetaĵojn.

* **bon:** bona; *en kunmetaĵoj:* eu-, objektive aŭ morale bona/bone
  + **bonata** - welcome ( *ata* - *come* ); **bonxanse** - bonŝanco ( *xanse* - *chance* , *luck* ); **bonlexi** - eŭfemismo ( *lexi* - *vorto* ); **bonmorcu** - eŭtanazio ( *morcu* - *morto* ); **bonoko** - observe, watch ( *oko* - *eye/see/look* ); **bonore** - aŭskulti ( *erco* - *orelo/aŭdi* )
* **bur:** malbona; *en kunmetaĵoj:* objektive aŭ morale malbona
  + **burini** - brat ( *nini* - *kid* ); **bursolo** - soleca ( *sole* - *sole* ); **burlexi** - sakro ( *lexi* - *vorto* )
* **colo:** malbela; *en kunmetaĵoj:* malbela
  + **coloeskri** - scribble ( *eskri* - *write* )
* **cuyo:** main, chief, primary; *en kunmetaĵoj:* ĉefa, ĉefo, primara, mastro, ark-
  + **cuyodolo** - main street ( *dolo* - *street* ); **cuyoyawxe** - ĉefŝlosilo ( *yawxe* - *ŝlosilo* )
* **tago:** granda, granda; *en kunmetoj:* aŭgmentativo
  + **daybon** - bonega, bonega, awesome ( *bon* - *bona* ); **dayday** - grandega, giganta ( *tago* - *granda* , *granda* ); **dayilil** - eta ( *lil* - *malgranda* , *malgranda* ); **dayxaher** - metropolo ( *xaher* - *urbo* , *urbo* ); **daybaytu** - domego ( *baytu* - *domo* )
* **fem:** ino
  + **femgami** - edzino ( *gami* - *edzino* ); **femnini** - knabino ( *nini* - *infano/infano* ); **femixu** - virino ( *ixu* - *plenkreskulo, viro/virino* ); **femwangu** - reĝino ( *wangu* - *monarko* , *reĝo/reĝino* )
* **godo:** - troe, troe, tro, tro; *en kunmetaĵoj:* ankaŭ
  + **godojaldi** - premature ( *jaldi - frua* )
* **juni:** young; *en kunmetaĵoj:* idoj
  + **junibwaw** - hundido ( *bwaw* - *hundo* ); **junimyaw** - katido ( *myaw* - *kato* ); **junisinga** - ido ( *singa* - *leono* ); **juninini** - bebo, infaneto ( *nini* - *infano* , *infano* )
* **kwasi: seeming** (ly); *en kunmetaĵoj:* kvazaŭ-, paŝo-
  + **kwasisodar** - vicfrato, vicfratino ( *sodar* - *gefrato* )
* **lama:** antikva [ *opp* **nov** ]
  + **lamahistori** - antikva historio ( *histori* - *historio* )
* **lao:** old [ *opp* **junio** ]
  + **laoatre** - ancestro, forefather, foremother ( *atre* - *parent* ); **laonini** - adoleskanto, adoleskanto ( *nini* - *kid* , *child* ); **laodaypatre** / **laodaypapa** - praavo/praavo ( *daypatre* - *grandfather* ; *daypapa* - *grandpa* )
* **leli:** iama; *en kunmetaĵoj:* eks-
  + **leli gami** - eks-edzo ( *gami* - *edzino* ); **leli presidiyen** - eks-prezidanto ( *presidi* - *presidi* )
* **lil:** malgranda, malgranda; *en kunmetoj:* diminutivo
  + **lillhaha** - giggle ( *haha* - *laugh* ); **lilbaytu** - kabano, dometo ( *baytu* - *domo* ); **lilnahir** - rivereto ( *nahir* - *rivero* )
* **mal:** malprava; *en kunmetaĵoj:* mis-
  + **malaham** - misunderstand ( *aham* - *kompreni* ); **malhesabu** - miskalkulo ( *hesabu* - *kalkulo* )
* **viro:** viro
  + **mangami** - edzo ( *gami* - *edzino* ); **mannini** - knabo ( *nini* - *infano/infano* ); **manixu** - viro ( *ixu* - *plenkreskulo* , *viro/virino* ); **manwangu** - reĝo ( *wangu* - *monarko* , *reĝo/reĝino* )
* **meli:** bela, bela
  + **melieskri** - kaligrafio ( *eskri* - *skribi* )
* **midi:** meza; *en kunmetaĵoj:* mez-
  + **midinuru** - noon ( *nuru* - *daytime* ); **midinoce** - noktomezo ( *noce* - *nokto* ); **mididay** - mediumo
* **neo:** nova; *en kunmetaĵoj:* nova, nov-
  + **neoklasiko** - neoclassical ( *klasika* - *klasika* , *klasika* )
* **semi:** speco de, speco de, parte; *en kunmetaĵoj:* duon-; duon-, -ish
  + **semisodar** - duonfrato/duonfratino ( *sodar* - *gefrato* ); **semikijawi** - verdeta ( *kijawi* - *verda* )
* **total:** tuta, tuta; *en kunmetaĵoj:* totala, ĉio-, pan-
  + **totalglobali** - tutmonde ( *globa - mondo* )

Ciferoj kiel Kvazaŭ-Prefiksoj en Kunmetitaj Vortoj

Ciferoj ankaŭ povas esti uzitaj por krei kunmetaĵojn.

* **unbasayen** - unulingva ( *basa - lingvo* )
* **duacalun** - biciklo ( *calun - rado* )

Adj/Adv Vortoj kiel Kvazaŭ-Sufiksoj en Kunmetitaj Vortoj

* **abil:** can, able; *en kunmetoj:* can, -ive
  + **kreaabil** - creative ( *krea - create* ); **okonenabil** - blind ( *oko - see* )
* **bimar:** malsana, malsana
  + **sikobimar** - freneza ( *siko* - *menso* )
* **ible:** ebla; *en* kunmetoj -able/-ible
  + **yamible** - manĝebla ( *ignamo - manĝi* ); **doxoible** - legible ( *doxo - read* ); **okoible** - videbla ( *oko - vidu* )
* **fil:** inklina al, inklina
  + **ergofil** - diligent, industrious ( *ergo* - *work* ); **fobifil** - fear-prone ( *fobi* - *timo* ); **wajibufil** - respondeca ( *wajibu* - *respondeco* , *devigo* ); **dinifil** - religia ( *dini* - *religio* )
* **kal:** malplena; *en kunmetoj:* -malpli
* **legakal** - kontraŭleĝa, senleĝa ( *lega* - *law* ); **ergokal** - senlaborulo ( *ergo* - *laboro* ); **pesakal** - malriĉa ( *pesa* - *mono* ); **luminkal** - malluma ( *lumin* - *lumo* ); **yamkal** - malsata ( *ignamo* - *manĝi/manĝi* ); **suikal** - soifa ( *sui* - *akvo* )
* **kolordo ( *kolor-do* ):** ombro, kolorigita (Vidu ankaŭ **-sim** .)
  + **asmankolordo** - ĉielo blua ( *asman* - *ĉielo* )
* **laye:** inda
  + **xinloylaye** - fidinda ( *xinloy* - *fido* ); **memorilaye** - memorable ( *memori* - *memoro/remember* ); **doxolaye** - leginda ( *doxo* - *legi* )
* **musi:** must, have to; *en kunmetoj:* (aktiva) mosto; (pasiva) devas esti, imperativo
  + aktiva: **triunfamusi** - kiu devas venki ( *triunfa* - *venki/triumfo* )
  + pasivo: **beokomusi** - nepre vidi ( *oko - vidi; beoko - esti vidita* )
* **peldo ( *pel-do* ):** pelita
  + **somnopeldo** - sleepy ( *somno* - *sleep* )
* **pul:** plena; *en kunmetoj:* -ful
  + **kimapul** - multekosta, multekosta, multekosta ( *kima* - *prezo* ); **yampul** - plena, sata ( *ignamo - manĝi/manĝi* ); **jawgupul** - zorgema ( *jawgu* - *zorgu* ); **brilapul** - shiny ( *brila* - *shine* ); **pesapul** - rich ( *pesa* - *mono* ); **hataripul** - dangerous ( *hatari* - *danger* ); **legapul** - legal, *lawful ( lega* - *law* ); **bawlupul** - perforta ( *bawlu* - *perforto* )
* **sim:** simila; *en* kunmetoj: -like, -ish
  + **dostesim** - friendly ( *doste* - *friend* ); **femsim** - virina ( *fem* - *ina* ); **ninisim** - infana ( *nini* - *infano* ); **realsim** - realisma ( *real* - *real* ); **dahabusim** - ora ( dahabu - oro )

Substantivoj kiel Kvazaŭ-Sufiksoj en Kunmetitaj Vortoj

* **bol:** pilko
  + **pedabol** - futbalo/piedpilko ( *peda* - *piedo* ); **basketobol** - basketbalo ( *basketo* - *basket* )
* **din:** tago
  + **Soladin** - dimanĉo ( *Sola - Tera suno* ); **Lunadin** - lundo ( *Luna - Tera luno* ); **Marihidin** - mardo ( *Marihi - Marso* ); **Bududin** - merkredo ( *Budu - Merkuro* ); **Muxtaridin** - ĵaŭdo ( *Muxtari - Jupitero* ); **Zuhuradin** - vendredo ( *Zuhura - Venuso* ); **Xanidin** - sabato ( *Xani - Saturno* ); **Kristodin** - Kristnasko ( *Kristo - Chirst* )
* **dom:** loko; *en kunmetaĵoj:* loko, ĉambro
  + **kitabudom** - biblioteko ( *kitabu* - *libro* ); **mehmandom** - gastejo ( *mehman* - *gasto* ); **dinidom** - preĝejo, templo ( *dini* - *religio* ); **banyodom** - banĉambro ( banyo *-* bath *)* ; **darsudom** - klasĉambro ( *darsu* - *leciono, klaso* )
* **doku-** dokumento
  + **pasadoku** - pasport ( *pasa* - *pass* ); **xencudoku** - naskiĝatesto ( *xen* - *naskita* , *xencu* - *naskiĝo* )
* **dukan:** vendejo
  + **kitabudukan** - librejo ( *kitabu* - *libro* ); **yamdukan** - restoracio ( *ignamo* - *manĝo/manĝi* ); **yamxeydukan** - nutraĵvendejo ( *yamxey* - *manĝaĵo* )
* **ente:** senviva agento
  + **medisente** - medicine, medication ( *medis - medicine* ); **antigutonente** - analgeziko, kontraŭdoloriga ( *guton - doloro* )
* **fon:** -telefono, sonilo
  + **telifon** - telefono ( *teli* - *far* ); **info** - mikrofono ( *en* - *parolado/parolado* ); **eksfon** - parolantoj ( *eks - ekster* ); **orefon** - earphones ( *ore* - *orelo* ); **radiofon** - radiodissendilo ( *radio* - *radio* )
* **hole:** ingo, tenilo
  + **xamahole** - kandelingo ( *xama* - *kandelo* ); **pamtulhole** - pistolujo ( *pamtul* - *pafilo* )
* **grafi:** registrado; *en kunmetaĵoj* ; registrado, -grafio
  + **jiwagrafi** - biografio ( *jiwa* - *vivo* ); **radyagrafi** - radiografia bildo ( *radya* - *radiado* ); **teligrafio** - telegramo ( *teli* - *far* )
* **ismo:** -ism
  + **kapitalismo** - capitalism ( *kapital* - *capital* ); **komunismo** - communism ( *komun* - *communal* ); **Budaismo** - Budhismo ( *Buda* - *Budho* )
* **ista:** -ist (signifo limigita al *aliĝi al -ismo* )
  + **kapitalista** - capitalist ( *kapital* - *capital* ); **komunista** - communist ( *komun* - *communal* ); **Budaisto** - budhano ( *Buda* - *Budho* )
* **itis:** inflamo (-itis)
  + **artroitis** - artrito ( *artro* - *artiko* ); **mogeito** - encefalito ( *moge* - *cerbo* )
* **kaxa:** ujo
  + **anjenkaxa** - safebox ( *anjen* - *safe* ); **pesakaxa** - monujo ( *pesa* - *mono* ); **bezekaxa** - abelujo ( *beze* - *abelo* )
* **kef:** estro, estro, estro
  + **navikef** - kapitano ( *nave* - *ŝipo* ); **xaherkef** - urbestro ( *xaher* - *urbo* )
* **krasi:** registaro
  + **demokrasi** - demokratio ( *krasi - regi, regi* )
* **kumax:** (peco de) ŝtofo
  + **banyokumax** - mantuko ( *banyo* - *bano* ); **mesakumax** - tablecloth ( *mesa* - *table* ); **nasakumax** - naztuko ( *nasa* - *nazo* ); **muntekumax** - buŝtuko ( *munte* - *buŝo* )
* **lari:** kolektiva grupo
  + **drevolari** - forest ( *drevo* - *tree* ); **insanlari** - humanity ( *insan* - *homo* ); **darsulari** - course ( *darsu* - *lesson/class* ); **mumulari** - grego da bovoj ( *mumu* - *virbovo/bovo* ); **lexilari** - vocabulary ( *lexi* - *word* ); **menalari** - vortaro ( *mena* - *signifo* , *difino* ); **navilari** - floto de ŝipoj ( *navi* - *ŝipo* ); **yumawlari** - plumaro ( *yumaw* - *plumo* ); **dinlari** - semajno ( *din* - *tago* )
* **lexi:** vorto
  + **namelexi** - substantivo ( *nomo* - *nomo* ); **falelexi** - verbo ( *fale* - *do* ); **sifalexi** - adjektivo ( *sifa* - *karakterizaĵo* ); **manerlexi** - adverbo *( maniero* )
* **logi:** specialaĵo, studo de
  + **biologi** - biology ( *bio* - *vivo/organismos* ); **sikologi** - psikologio ( *siko* - *menso* )
* **maso:** meat
  + **mumumaso** - bovaĵo ( *mumu* - *taŭro/bovino* ); **kukumaso** - kokido ( *kuku* - *kokino/koko* ); **swinimaso** - pork ( *swini* - *pig* , *hog* ); **mahimaso** - fiŝo ( *mahi* - *fiŝo* )
* **medis:** medicino ( *praktiko* )
  + **dentamedis** - dentokuracado ( *denta - dento* ); **sikomedis** - psikiatrio ( *siko - mind* ); **hewanmedis** - veterinara medicino ( *hewan - besto* ); **ninimedis** - pediatrio ( *nini - infano* ); **pifumedis** - dermatologio ( *pifu - haŭto* )
* **metro:** mezurilo
  + **termometro** - termometro ( *termo* - *varmego* ); **satumetro** - horloĝo, horloĝo ( *satu* - *horo* )
* **mon:** elemento aŭ parto de tuto
  + **talujimon** - neĝfloko ( *taluji* - *neĝo* ); **watumon** - periodo ( *watu* - *tempo* ); **atexmon** - flamo ( *atex* - *fajro* )
* **mosem:** sezono
  + **bardimosem** - vintro ( *bardi* - *malvarma* ); **bijamosem** - printempo ( *bija* - *semo/porkino* ); **termomosem** - somero ( *termo* - *varmego* ); **xuhamosem** - aŭtuno ( *xuha* - *rikolti/rikolton* )
* **osis:** patologio
  + **sikoozo** - psikozo ( *siko* - *menso* )
* **tim:** teamo; *en kunmetoj:* teamo, korpo
  + **asosyatim** - asocio ( *asosya* - *asociano* ); **komuntim** - community ( *komun* - *communal* ); **organisatim** - organization ( *organisa* - *organize* ); **jangetim** - milita ( *jange* - *milito* ); **krasitim** - registaro ( *krasi* - *regi/regi* ); **ergotim** - staff ( *ergo* - *work* ); **oretim** - publiko ( *erco* - *orelo/aŭdi* )
* **tora:** maŝino, aparato, aparato; *en kunmetoj:* -atoro, maŝino, aparato, aparato
  + **komputatora** - computer ( *komputa* - *compute* ); **liftitora** - lifto, lift ( *lifti* - *lift* ); **woxatora** - lavmaŝino ( *woxa* - *wash* ); **tayputora** - tajpilo ( *taypu* - *type* )
* **tul:** ilo
  + **eskritul** - skribuilo ( *eskri* - *write* ); **katatul** - tranĉilo ( *kata* - *cut* ); **yuxitul** - ludilo ( *yuxi* - *ludo/ludo* )
* **xey:** afero, objekto; *en kunmetoj:* afero, objekto, substanco
  + **yamxey** - manĝaĵo ( *ignamo* - *manĝo* , *manĝi* ); **kreaxey** - (a) creation ( *krea* - *create* ); **kostruixey** - konstruaĵo ( *kostrui* - *konstruo* )
* **eno:** estaĵo (ĉiu vivanta estaĵo aŭ personigita objekto); *en kunmetoj:* -ist, -er, -an
  + *substantivaj/verbaj radikoj:* **estudiyen** - studento ( *estudi* - *studi* ); **danseyen** - dancer ( *danse* - *dance* ); **medisyen** - kuracisto ( *medis* - *medicate, medicine* ); **arteyen** - artisto ( *arte* - *art* ); **alimyen** - instruisto ( *alim* - *teach* ); **polisiyen** - policisto ( *polisi* - *polico* ); **legayen** - advokato/advokato ( *lega* - *law* ); **poemayen** - poeto ( *poema* - *poemo* )
  + *adjektivaj radikoj:* **juniyen** - juna viro/virino, knabino/ulo ( *juni* - *juna* )
  + *naciecoj:* **Italiyen** - itala ( *Itali* - *Italio* ); **Mexikoyen** - Meksiko ( *Meksiko* - *Meksiko* )
  + *kuracistoj:* **dentamedisyen** - dentisto ( *denta* - *dento* ); **sikomedisyen** - psikiatro ( *siko* - *menso* ); **hewanmedisyen** - bestokuracisto ( *hewan* - *besto* ); **ninimedisyen** - infankuracisto ( *nini* - *infano* ); **pifumedisyen** - dermatologo ( *pifu* - *haŭto* )

Aliaj Substantivaj Kunmetaĵoj

Multaj aliaj substantivoj povas esti uzataj por krei *substantivajn* kunmetaĵojn.

**rukebao** - tornistro   
**xencudin** - naskiĝtaga   
**familia** nomo - familia nomo   
**kosmonaviyen** - astronaŭto   
**mobilxuliyen** - mekanikisto

Propraj Substantivaj Kunmetaĵoj

Propraj nomoj ankaŭ povas esti kunigitaj por krei kunmetaĵojn. Ili povas esti literumitaj laŭ unu el tri manieroj kiel vidite malsupre.

**Ceskieslovaki** aŭ **CeskiEslovaki** aŭ Ceski **-Eslovaki** - Ĉeĥoslovakio   
**Serbihervatskasa** aŭ **SerbiHervatskasa** aŭ **Serbi-Hervatskasa** - Serbo-kroata   
**Kinxasakongo** aŭ **KinxasaKongo** aŭ **Kinxasa-Kongo** - Kongo-Kinshasa

Same, propraj nomoj kun **utara** , **sude** , **dongu** , **garebi** kaj **centro** ankaŭ povas esti literumitaj laŭ unu el tri manieroj.

**Sudehangu** aŭ **SudeHangu** aŭ **Sude-Hangu** - Sud-Koreio

Propraj nomoj kun **ji** ankaŭ povas esti alternative kunigitaj jene.

**Antigwa ji Barbuda** aŭ **AntigwaBarbuda** aŭ **Antigwa-Barbuda** - Antigvo kaj Barbudo

Derivitaj kunmetaĵoj konsistantaj el du apartaj propraj nomoj devas esti kunigitaj per streketo aŭ streketo.

**Mexiko-Usali byen** - Meksiko-usona limo

Priskribaj Substantivaj Kunmetaĵoj

Substantivaj kunmetaĵoj kiel ĉi-supraj povas esti esprimitaj kiel adjektivoj simple alkroĉante la sufikson **-li** .

**xencudinli hadya** - naskiĝtaga donaco

Alternative, la priskriba vorto povas esti uzata en prepozicia frazo kun **fe** kiel ekvivalento de **-li** . Fakte, ĉi tiu estas la preferata metodo, kiam la kunmetita vorto jam konsistas el tri aŭ pli da morfemoj, kiel **ksencudin** ( ***xen-cu-din*** ).

**hadya fe xencudin** - naskiĝtaga donaco (laŭlitere, *donaco de naskiĝtago* )

Ĉi tiu metodo estas precipe utila por formi pli kompleksajn priskribajn substantivsintagmojn:

**maydoyen fe hadya fe xencudin** - vendisto de naskiĝtagaj donacoj (laŭlitere, *vendisto de donacoj de naskiĝtago* )

Objekt-Verbaj Adjektivoj

Objekt-Verbaj Adjektivoj estas adjektivoj kiuj konsistas el du substantivoj (objekto kaj verbo) plus adjektiva sufikso.

**mogeyamne ameba - cerbomanĝanta** amebo   
**fikirprovokane idey** - pensiga ideo

Detranĉitaj Morfemoj

Speciala trajto de Globasa estas la uzo de *senpintigitaj morfemoj* . Detranĉitaj morfemoj estas funkciovortoj aŭ afiksoj kun pli mallonga formo kaj tipe pli mallarĝa aŭ pli larĝa signifo ol iliaj gepatraj vortoj. Detranĉitaj morfemoj ne estas derivitaj vortoj en si mem, kaj fakte estas plej bone rigardataj kiel tute malsamaj radikvortoj kiuj estas similaj laŭ formo al certaj enhavvortoj kiel maniero faciligi la procezon de lernado de ili. Kiel rezulto, stumpigitaj morfemoj ne devas porti sisteman ŝablonon.

Simila trajto troviĝas en naturaj lingvoj. En la kreolaj lingvoj de la mondo, ekzemple, estas ofte vidi funkciajn vortojn ekesti el enhavaj vortoj de la gepatra lingvo. Fakte, jen kiel la plej multaj naturaj lingvoj evoluis kaj generis funkciovortojn kaj gramatikajn morfemojn. Por fascina diskuto pri tiu ĉi temo vidu [*The Unfolding of Language: An Evolutionary Tour of Mankind's Greatest Invention*](https://www.amazon.com/Unfolding-Language-Evolutionary-Mankinds-Invention/dp/0805080120/ref=sr_1_1?keywords=unfolding%2Bof%2Blanguage&qid=1565409086&s=gateway&sr=8-1) , de Guy Deutscher.

La sekvaj funkciovortoj estas *stumpigitaj morfemoj* :

* **cel** (al, por, por) *de* **cele** (celo, celo)
* **dur** (dum) *from* **daŭro** (daŭro)
* **fal** (farita per) *de* **fali** (fari)
* **fol** (laŭ, apud) *de* **folo** (sekvi)
* **ger** (volus) *de* **eger** (se)
* **har** (kun, havante/uzante) *de* **leporo** (havas)
* **kom** (ol) *from* **kompara** (komparo/kompari)
* **kos** (pro, pro) *de* **kosa** (kaŭzo)
* **kwas** (kvazaŭ) *de* **kwasi** (ŝajne)
* **pas** (through) *from* **pasa** (pasi)
* **sol** (nur) *de* **sole** (sole)
* **tas** (al, por, rekta objektomarko) *de* **taslum** (ricevi)
* **tem** (pri, koncerne) *de* **temo** (temo, temo)
* **ton** (kune kun) *de* **tongo** (kune)
* **wey** (ĉirkaŭ, proksimume) *de* **jowey** (ĉirkaŭaĵo)
* **yon** (kun, per, per) *de* **yongu** (uzo)

La sekvaj prefiksoj estas *stumpigitaj morfemoj* :

* **aw-** (for) *de* **awsenti** (ĉeesta)
* **aŭto-** (aŭto-) *de* **aŭtomate** (aŭtomata)
* **du-** (kontinua/kutima aspekto) *de* **daŭro** (daŭro)
* **fin-** (fin/fini) *de* **fini** (fino, fini)
* **antaŭ-** (antaŭen) *de* **fronta** (frunto, fronto)
* **ja-** (tuj apuda) *de* **jara** (najbaro)
* **pre-** (ĉi tie/tie) *de* **prezenti** (nun)
* **pos-** (mala) *de* **kontraŭo** (kontraŭo)
* **ru-** (retro, malantaŭen) *de* **ruke** (malantaŭa, malantaŭa)
* **xor-** (komenci, komenci) *de* **xoru** (komenci, komenci)

La sekvaj sufiksoj estas *senpintigitaj morfemoj* :

* **-cu** (netransitiva) *de* **cudu** (akiri, akiri, akiri, preni)
* **-gon** (geometria figuro kun specifa nombro da anguloj) *de* **gono** (angulo)
* **-gi** (transitiva) *de* **gibi** (doni)
* **-sa** (lingvo; bestkrioj) *de* **basa** (lingvo)

# Vortklasoj

## Enhavaj Vortoj

* [**falelexi**](https://xwexi.globasa.net/eng/grammar/content-words#verb_categories) (f) - verbo (v)
  + **linkuli falelexi** (f.lin) - kopulo (v.cop)
  + **ojetoli falelexi** (f.oj) - transitiva verbo (v.tr)
  + **nenojetoli falelexi** (f.nenoj) - netransitiva verbo (v.intr)
  + **oroojetoli falelexi** (f.oro) - ambitransitiva verbo (v.ambi)
    - **actionli orofalelexi** (f.oro.a) - agentiva ambitransitiva verbo (v.ambi.a)
    - **beaksyonli orofalelexi** (f.oro.b) - pacienca ambitransitiva verbo (v.ambi.p)
  + **sahayli falelexi** (f.sah) - helpverbo (v.aux)
* **manerlexi** (m) - adverbo (adv)
* **namelexi** (n) - substantivo (n)
  + **pornamelexi** (pn) - pronomo (pron)
    - **suyali pornamelexi** (su pn) - poseda pronomo (poss pron)
  + **suli namelexi** (su n) - propra nomo (prop n)
* **sifalexi** (s) - adjektivo (adj)
  + **suyali sifalexi** (su s) - poseda adjektivo (poss adj)
* **tosifulexi** (t) - adjektivo/adverbo (adj/adv)

## Funkciaj Vortoj

* **dingyalexi** (d) - difinilo (det)
* **intrelogalexi** (il) - interjekcio (interj)
* **linkulexi** (l) - konjunkcio (conj)
* **nombro** (num) - nombro (num)
* **partikulo** (par) - partiklo (parto)
* **plasilexi** (p) - adpozicio (adp)
  + **lefeplasilexi** (lp) - prepozicio (prep)
  + **xafeplasilexi** (xp) - postpozicio (postp)

## Afiksoj

* **fikso** (fik) - afikso (afx)
  + **lefefikso** (lfik) - prefikso (pfx)
  + **xafefikso** (xfik) - sufikso (sfx)

## Frazoj

Diversaj frazoj ankaŭ estas viditaj kiel enskriboj en la Globasa vortaro. Pluraj ekzemploj estas listigitaj malsupre.

* **jumlemon** (jm) - frazo (phrs)
  + **plasilexili jumlemon** (p jm) - prepozicia frazo (prep phrs)
  + **jumlemonli plasilexi** (jm p) - fraza prepozicio (phrs prep)
  + **falelexili jumlemon** (f jm) - verba frazo (v phrs)