<table>
<thead>
<tr>
<th>VERB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>definició</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>És una paraula que expressa una acció (treballar), un esdeveniment (ploure) o un estat (estar).</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>estructura</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Té una part fixa que indica el significat del verb, el lexema o arrel, i una de variable, els morfemes, que afegeix al lexema o a l’arrel les marques de mode, temps, persona i nombre, entre altres.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ESTRUCTURA DEL VERB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>invariable</strong> (l’arrel no varia en els verbs regulars)</td>
</tr>
<tr>
<td>cant -o tem -o dorm -o</td>
</tr>
<tr>
<td>-i -i -i</td>
</tr>
<tr>
<td>-ava -ia -ia</td>
</tr>
<tr>
<td>-aré -eré -iré</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>variable</strong> (l’arrel varia en els verbs irregulats)</td>
</tr>
<tr>
<td>moc</td>
</tr>
<tr>
<td>mogu -i</td>
</tr>
<tr>
<td>mov -ia</td>
</tr>
<tr>
<td>mou -ré</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>nombre</strong> (indica qui realitza l’acció del verb és singular (una persona) o plural (més d’una persona))</td>
</tr>
<tr>
<td>persona (expressa la relació d’emissors i receptors que participen en l’acció del verb)</td>
</tr>
<tr>
<td>temps (indica el moment en què passen els fets o les accions en relació a qui parla o les escriu)</td>
</tr>
<tr>
<td>aspecte (indica si el fet o l’acció que expressa el verb és complet [perfectiu] o incomplet [imperfectiu])</td>
</tr>
<tr>
<td>mode (indica el punt de vista subjectiu de l’expressió verbal)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Morfemes verbals

Nombre i persona

Les formes personals del verb són les que varien les terminacions segons la persona gramatical.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>singular</th>
<th>plural</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1a</td>
<td>jo</td>
<td>nosaltres</td>
</tr>
<tr>
<td>2a</td>
<td>tu</td>
<td>vosaltres</td>
</tr>
<tr>
<td>3a</td>
<td>ell</td>
<td>ell/es</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Les formes no personals del verb són les que no presenten variació de persona. En són tres: infinitiu, gerúndi i participi.

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>infinitiu: Expressa una acció sense matisos temporals i pot tenir la funció d'un substantiu.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gerúndi: Expressa una acció sense matisos temporals i pot tenir la funció d'un adverbi.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>participi: Expressa una acció sense matisos temporals i pot tenir la funció d'un adjetiu.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-AR</td>
<td>-AT</td>
<td>-AR</td>
</tr>
<tr>
<td>-ANT</td>
<td></td>
<td>-ANT</td>
</tr>
<tr>
<td>-ER / -RE</td>
<td>-ENT</td>
<td>-ER / -RE</td>
</tr>
<tr>
<td>-UT</td>
<td>-UT / -UT</td>
<td>-UT</td>
</tr>
<tr>
<td>-AS, -ES, -ÖS, -OS</td>
<td>-OS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-T</td>
<td></td>
<td>-T</td>
</tr>
<tr>
<td>-LT, -ST</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-IR</td>
<td>-INT</td>
<td>-IR</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Temps compuestos (formats per un verb auxiliar haver + participi o anar + infinitiu)

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>infinitiu perfeç</td>
<td>haver cantat</td>
</tr>
<tr>
<td>gerundiu perfeç</td>
<td>havent cantat</td>
</tr>
<tr>
<td>perfet d'indicatiu</td>
<td>has cantat</td>
</tr>
<tr>
<td>passat perifràstic d'indicatiu</td>
<td>vas cantar</td>
</tr>
<tr>
<td>participi perfeç</td>
<td>havies cantat</td>
</tr>
<tr>
<td>passat anterior d'indicatiu</td>
<td>vas haver cantat</td>
</tr>
<tr>
<td>futur perfet</td>
<td>hauràs cantat</td>
</tr>
<tr>
<td>condicional perfet</td>
<td>hauré cantat</td>
</tr>
<tr>
<td>perfet de subjuntiu</td>
<td>hagis cantat</td>
</tr>
<tr>
<td>participi de subjuntiu</td>
<td>haguessis cantat</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aspecte

Perfectiu. Presenta l'acció verbal com a acabada i l'emissor en remarca el límit temporal.

*En Sergi i la Clara han decidit casar-se.*

Tots els temps compuestos i el passat simple són perfectius.

Imperfecitiu. Presenta l'acció verbal en curs de realització i l'emissor en remarca la continitat (no es fixa ni en l'inici ni en el final).

*En Sergi i la Clara s'estimaven molt.*

Tots els temps simples menys el passat simple són imperfectius.

Mode

Indicatiu

Presenta l'acció en la realitat.

S'usa en oracions asseveratives o interrogatives.

*S'emprenya els pantalons nous.*

*Ja has tastat les cireres?*

Demà *comproem les entrades del concert.*

**Sovint s'assigna al mode indicatiu el condicional, que expressa una acció només realitzable si es compleix una condició.

Si tinguéis temps, faria unes postres.*

Si haguessís vingut abans, hauríeu visat l'aivia.*

Subjuntiu

Presenta l'acció com a irreal.

S'usa en oracions que expressen desig o voluntat, dubte o incertesa, possibilitat, temor. També s'usa per expressar prohibicions.

**Vull que vinguis.*

Volcia que *m'emprenyes els pantalons nous.*

No *tiqués les cireres.*

Imperiatiu

Expressa ordres o mandats, consells i instruccions.

S'usa en oracions afirmatives.

No té forma de la persona del singular.

*Emprenies els pantalons nous.*

*Tasta les cireres.*
## Conjugació verbal

### Definició
És un conjunt de moltes formes que degudament ordenades reben el nom de paradigma.

### Models
Els verbs, en català, s’agrupen en tres grans grups (caracteritzats per una vocal temàtica: a, e, i), atenent la terminació de la forma d’infinitiu.

<table>
<thead>
<tr>
<th>1a conjunció</th>
<th>2a conjunció</th>
<th>3a conjunció</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-AR cantar</td>
<td>-ER/-RE tèmer/ perdre</td>
<td>-IR dormir/ servir</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Excepte anar i estar</strong></td>
<td><strong>També dir i dur.</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

La vocal temàtica és una marca distintiva que surt en la majoria de formes verbals de la conjugació.

### Tipus de verbs

#### Regulars
Verbs que segueixen les terminacions dels models verbals atenen a la seva conjugació. L’arrel no varia mai i s’hi uneixen les terminacions que corresponen al mode, al temps, a la persona i al nombre.

### 1a conjunció
Agrupa el 80% dels verbs catalans. És la conjugació que presenta més verbs regulars.

### 2a conjunció
Agrupa el 5% dels verbs catalans. La majoria dels verbs d’aquesta conjugació s’aparten dels dos models esmentats. És la conjugació que presenta més verbs irregulars.

### 3a conjunció
Agrupa el 15% dels verbs catalans. Els dos models verbals s’agrupen segons si els verbs són:

- **purs**
  Els morfemes gramaticals s’uneixen directament al lexema o arrel (model dormir).

- **incoatius**
  Entre el lexema o arrel i els morfemes gramaticals s’afegeix un increment incoatiu -eix- a la 1a, 2a i 3a persones del singular i a la 2a i 3a del plural del present d’indicatiu i del subjuntiu i de l’imperfeci (model servir).

#### Irregeuals
Verbs que no segueixen totalment els models de conjugació. La irregularitat pot trobar-se en la terminació (perdi-o, cant-o però bec i estic) o en l’arrel (perdi-em, perdi-en, perdi-i però cau-em, cau-en, caigu-i). Poden ser de tres tipus:

- **Ortografiques**: Afecten l’escriptura de les formes verbals i, en general, es produeixen just per mantenir-ne la pronunciació (toco, toques, venço, vencem).

- **Eufòniques**: Condicionen l’aparició d’un so nou vocalic o consonàntic entre l’arrel i les terminacions (fuges, torces, moldre, vindria).

- **Fonetiques**: Condicionen que un mateix verb tingui més d’una arrel (die, digui; encenc, encengués).
### MORFOLOGIA VERBAL

#### USOS VERBALS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Present</th>
<th>Imperfet</th>
<th>Passat: simple i perifràstic</th>
<th>Futur</th>
<th>Perfet</th>
<th>Present de subjuntiu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S'utilitza per expressar:</td>
<td>S'utilitza per referir-nos a un fet, una acció o un estat que es desenvolupa al llarg d'un temps passat indicant que encara no s'havia acabat.</td>
<td>Es refereix a un fet o una acció realitzats en un moment del passat i dins un període temporal que ja es dóna per acabat. Presenta dues formes: simple i perifràstica.</td>
<td>Es refereix a un fet o una acció que es farà realitzat en un moment posterior, després del present.</td>
<td>Expressa una acció acabada, però que ha tingut lloc dins d'un període de temps molt pròxim.</td>
<td>Expressa fets o accions no reals que es poden realitzar en un temps present o futur.</td>
</tr>
<tr>
<td>accions actuals</td>
<td>Aquell dia nevava.</td>
<td>Passat simple: s'usa principalment en la llengua escrita, tot i que alguna variant dialectal, com el valencià, l'empra habitualment en la llengua oral.</td>
<td>Demà no plourà.</td>
<td>Aquest matí m'he llevat d'hora.</td>
<td>Expressa fets o accions no reals (possibles o desitjats) des d'una perspectiva del passat o que depenen d'una condició.</td>
</tr>
<tr>
<td>accions habituals</td>
<td></td>
<td>Passat perifràstic: està format pel verb auxiliar anar + infinitiu del verb que es conjuga.</td>
<td></td>
<td>Els costumes socials han canviat molt.</td>
<td>Et vaig dir que hi anessís. Què faries si et piques un escurçó?</td>
</tr>
<tr>
<td>fenòmens generals</td>
<td></td>
<td>La companyia aèria no donà cap mena d'explicació i els passatgers s'indignaren.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>fets històrics</td>
<td></td>
<td>La setmana passada l'avió va sortir amb molt de retard.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>fets futurs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>mandats</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Plusquam-perfit

Expressa un fet realitzat en un temps passat que és anterior respecte a un altre fet també passat.

Quan vam arribar al teatre, la funció ja havia començat.

#### Passat anterior

Expressa una acció passada immediatament anterior a una altra també passada.

Tan bon punt es va haver declarat l'incendi, van aparèixer els bombers.

#### Futur perfet

Expressa una acció futura que s'haurà realitzat abans que s'esdevingui un altre fet posterior que s'expressa amb el futur simple.

Quan arribarà el tren, l'autobús ja haurà sortit.

#### Condicional

Es refereix a:
- un fet o una acció futura prevista des del passat.
- un fet o una acció que no més es pot realitzar si es compleix la condició.
- un fet o una acció com a probable.
- l'expressió de demanar i donar consells.

Va decidir que no s'examinaria.
Si poguéss m'apuntaria a natació.
Crec que ara el partit no el guanyariem.
-Tu t'hi apuntaries? -Jo, si fos de teu, m'hi apuntaria.

#### Condicional perfet

Expressa una acció anterior a un moment determinat i una acció futura respecte a una altra acció.

Si haguessis estudiat més, hauries aprovat l'examen.

#### Present de subjuntiu

Expressa fets o accions no reals que es poden realitzar en un temps present o futur.

Volem que ningú no conduexi sota els efectes de l'alcohol.
Les autoritats castigaran aquells qui conduexin sota els efectes de l'alcohol.

#### Imperfect de subjuntiu

Expressa fets o accions no reals (possibles o desitjats) des d'una perspectiva del passat o que depenen d'una condició.

Et vaig dir que hi anessís. Què faries si et piques un escurçó?
| Perfet de subjuntiu | Expressa accions anteriors i ja acabades respecte del verb principal, que obliga a utilitzar el subjuntiu en l’oració. 

_Espero que hagi aprovat l’anglès._

Es pot referir a:
- una acció passada ocorreguda en un temps recent, no remot.
- una acció futura però anterior respecte a una altra acció futura.  

_De les dues que heu vist avui, digueu-me la que més us hagi agradat._  

_Quan hagi entrat en servei la nova pista, l’aeroport doblarà el nombre de vols._

| Plusquam-perfect de subjuntiu | Expressa una acció anterior ja acabada respecte del verb principal que obliga a utilitzar el subjuntiu en l’oració. 

_Em va satisfer molt que l’Àlex hagués seguit els meus consells._

- S’usa en oracions subordinades condicionals i concessives quan el verb de l’oració principal és el condicional perfet.
- S’usa per expressar el desig referit a un temps passat.  

_Si haguéssim reservat les entrades abans, ara no ens n’hauríem quedat sense._  

_Té’n vas anar de la boca. Tant de bo haguéssis callat._

| Imperatiu | Expressa:

- ordres o mandats.  

_Inventa’t una frase, si us plau._

- consells.  

_Fes exercici sovint._

- instruccions.  

_Afegiu la xocolata quan la llet estigui freda._
Verbs. Irregularitats

1a conjugació (-AR)

Irregulars: Anar, estar, dar

DONAR: Verb regular.
DONO....DONI....DONÉS
2a Conjugación (-ER / -RE)

Majoría irregulares

INFINITIUS I GERUNDIS:

Saber, sabent.
Voler, volent.
Caber, cabent.
Valer, valent.
Interferències entre 2a i 3a conjugació

CASTELLÀ: batir, concebir, fundir, percibir, interrumpir, irrumpir, admitir, emitir, transmitir... i derivats.

CATALÀ són de 2ª conjugació
Verbs velars

VERBS aparèixer, conèixer, contradir... i derivats.

PRESENT: aparec, conec, contradic...

SUBJUNTIU: apareguï, aparegués. Coneguï, coneugués....
Futur i condicional

de verbs com perdre, emetre, cometre, interrompre...

Dues formes d’infinitiu:
CALDRE-CALER. ÉSSER-SER. VALER-VALDRE.

Participi del ver ser-ésser:
estat, sigut, set....

Atenció als participis de
cabre, emetre, empènyer, estrènyer, incloure, interrompre, percebre, romandre

Verb coure:
dos participis: cuit, cogut
3a conjugació (-IR)

DOS MODELS: Pur i incoatiu

VERBS PURS amb problemes:

Derivats de SENTIR: consentir, pressentir, ressentir... assentir, dissentir...

DUES FORMES. Acudir, consumir, mentir, presumir, resumir...

VERB LLUIR: Com lluu el sol! En aquest noi no li llueix la roba que porta.
VERBS
TENIR-TINDRE. VENIR-VINDRE

La doble forma no s’admet en els derivats
Intervenir, mantenir, prevenir