* **-a.** Ravishdosh lug‘aviy shaklini yasaydi: *bor+a-bor+a (bora-bora), chop+a-chop+a (chopa-chopa);*
* **-a.** Harakat tarzining sintetik shaklini yasaydi: *bur+a (bura), so‘r+a (so‘ra.*
* **-ajak.** Sifatdosh lug‘aviy shaklini yasaydi: *kel+ajak, bo‘l+ajak, ayt+ajak.*
* **-(a)y.** Fe’lning I shaxs istak mayli shaklini yasaydi: *bor+ay (boray), o‘qi+y (o‘qiy).*
* **-ala.** Sonning ma’no turini hosil qiladi: *ikki+ala (ikkala), olti+ala (oltala), uch+ala (uchala).*
* **-(a)r.** Fe’lning sifatdosh shaklini yasaydi: *ayt+ar (aytar)gap, oq+ar (oqar) daryo.*
* **-(u)v.** fe’lning unumsiz sifatdosh shaklini yasaydi: kel+uv (keluv), bil+uv (biluv);
* **-ga(-qa, -ka).** Jo‘nalish kelishigi shakli: *uy+ga (uyga), u+ga (unga), qish+ga (qishga), o‘qish+ga (o‘qishga).*
* **-gaz (-kaz, -qaz, -qiz, -g‘iz, -giz).** Fe’lning orttirma nisbat shakli: *tur+giz (turgiz), o‘t+kaz (o‘tkaz), yot+qiz (yotqiz), yur+giz (yurgiz), ko‘r+gaz (ko‘rgaz).*
* **-gani (-kani, -qani).** Maqsad ravishdoshi shaklini yasaydi: *ko‘r+gani (ko‘rgani), chiq+qani (chiqqani), ek+kani (ekkani).*
* **-gach (-kach, -qach).** Ravishdosh shaklini yasaydi: *kel+gach (kelgach), chiq+qach (chiqqach), sig‘+gach (sig‘gach), ek+kach (ekkach).*
* **-gin.** II shaxs buyruq mayli shaklini yasaydi: *kel+gin (kelgin), bor+gin (borgin), boq+qin (boqqin).*
* **-gina.** Otning shaxsiy baho (erkalash) shaklini yasaydi: *bola+gina+m (bolaginam), opa+gina+m (opaginam);*
* **-gina.** Sifatning kuchaytirma darajasini hosil qiladi: *yaxshi+gina (yaxshigina), achchiq+qina (achchiqqina), kichik+kina (kichikkina), oppoq+qina (oppoqqina);*
* **-guncha (-kuncha, -quncha).** Ravishdosh shaklini yasaydi: *kel+guncha (kelguncha), chiq+quncha (chiqquncha), ek+kuncha (ekkuncha).*
* **-gusi (-kusi, -qusi, g‘usi)** Sifadoshning tarixiy shakli: *kel+gusi (kelgusi), chiq+qusi (chiqqusi), bo‘l+g‘usi (bo‘lg‘usi), ket+kusi (ketkusi).*
* **-da.** O‘rin-payt kelishigi shakli: uy+da (uyda), shu+da (shunda), yoz+da (yozda);
* **-dan.** Chiqish kelishigi shakli: *ko‘cha+dan (ko‘chadan), aql+dan (aqldan), yoshlik+dan (yoshlikdan), ona+dan (onadan), shu+dan (shundan).*
* **-di.** O‘tgan zamon shaklini yasaydi: kel+di (keldi), ket+di (ketdi), o‘qi+di (o‘qidi);
* **-dir.** Kesimlik shakli: *Kasbim o‘qituvchi+dir. U ishchidir.*
* **-dir// tir.** Orttirma nisbat shakli: *ye+dir (yedir), kiy+dir (kiydir), kel+tir (keltir), ayt+tir (ayttir);*
* **-i.** III shaxs egalik shakli: *kitob+i (kitobi), bola+si (bolasi), eshik+i (eshigi), burun+i (burni), shahar+i (shahri);*
* **-i.** Fe’lning harakat tarzi shaklini yasaydi: *chay+i (chayi), to‘z+i (to‘zi), tint+i (tinti), qo‘z+i (qo‘zi), qaz+i (qazi), so‘r+i (so‘ri).*
* **-(i)b.** Ravishdosh shaklini yasaydi: *kul+ib (kulib), o‘yla+b (o‘ylab)*
* **-iz.** Orttirma nisbat shakli: *tom+iz (tomiz), oq+iz (oqiz), em+iz (emiz);*
* **-(i)m.** I shaxs egalik shakli: *kitob+im (kitobim), bola+m (bolam), eshik+im (eshigim), burun+im (burnim), shahar+im (shahrim).*
* **-(i)miz.** I shaxs ko‘plikdagi egalik shakli: *hayot+imiz (hayotimiz), baho+miz (bahomiz).*
* **-imtir.** Sifatning ozaytirma daraja shakli: *ko‘k+imtir (ko‘kimtir), sariq+imtir (sarg‘imtir), qora+mtir (qoramtir).*
* **-(i)n.** O‘zlik va majhul nisbat shakllarini hosil qiladi: *kiy+in (kiyin), izla+n (izlan), maydala+n (maydalan).*
* **-(i)l.** O‘zlik va majhul nisbat shakllarini hosil qiladi: *os+il (osil), to‘sha+l (to‘shal).*
* **-(i)ng.** II shaxs birlikdagi egalik shakli: *kitob+ing (kitobing), eshik+ing (eshiging), buyruq+ing (buyrug‘ing), o‘g‘il+ing (o‘g‘ling), burun+ing (burning), shahar+ing (shahring).*
* **-(i)ng.** II shaxs ko‘plikdagi shaxs-son shakli: *kel+ing (keling), o‘qi+ng (o‘qing), ishla+ng (ishlang), ol+ing (oling).*
* **-(i)ngiz.** II shaxs ko‘plikdagi egalik shakli: *kitob+ingiz (kitobingiz), bola+ngiz (bolangiz), buyruq+ingiz (buyrug‘ingiz), o‘g‘il+ingiz (o‘g‘lingiz), burun+ingiz (burningiz), shahar+ingiz (shahringiz).*
* **-(i)ngiz.** II shaxs ko‘plikdagi shaxs-son shakl: kel+ingiz (kelingiz), ol+ingiz (olingiz)
* **-(i)nchi.** Tartib son shakli: *besh+inchi (beshinchi), olti+nchi (oltinchi).*
* **-ir.** Orttirma nisbat shakli: *qoch+ir (qochir), ich+ir (ichir), pish+ir (pishir).*
* **-(i)sh.** Fe’lning harakat nomi shakli: *kel+ish (kelish), qazi+sh (qazish), kul+ish (kulish).*
* **-(i)sh.** Fe’lning birgalik nisbat shakli: *kel+ish+di (kelishdi), o‘qi+sh+di (o‘qishdi).*
* **-(i)sh.** Sifatning daraja shaklini yasaydi: *ko‘k+ish (ko‘kish), oq+ish (oqish), sariq+ish (sarg‘ish).*
* **-ka.** Unumsiz harakat tarzi shakli: *sur+ka (surka).*
* **-kila (-qila, -g‘ila).** Fe’lning harakat tarsi shakli: *turt+kila (turtkila), tep+kila (tepkila), timirs+kila (timirskila), cho‘z+g‘ila (cho‘zg‘ila), tort+qila (tortqila), yul+qila (yulqila).*
* **-la.** Felning harakat tarzi shaklini yasaydi: quv+la (quvla), sava+la (savala), qashi+la (qashila), timda+la (timdala), bulg‘a+la (bulg‘ala), qo‘zg‘a+la (qo‘zg‘ala), g‘aji+la (g‘ajila), tirna+la (tirnala), silki+la (silkila).
* **-lab.** Chama son shakli: *o‘n+lab, yuz+lab, ming+lab.*
* **-lar.** Ko‘plik son shakli: *bola+lar, keldi+lar.*
* **-lar.** Otlarda hurmat shakli: *dadam+lar, buvim+lar.*
* **-lar.** Otlarda tur-nav ma’nosini ifodalovchi shakl: *Suv+lar, yog‘lar.*
* **-lar.** Otlarda kuchaytiruv ma’nosini ifodalovchi shakl: *boshlar+lar +im, oyoq+lar+im.*
* **-loq.** Otlarda kichraytirish shakli: *bo‘ta+loq, chaqa+loq, qiz+(a)loq.*
* **-ma.** Fe’lning bo‘lishsiz shakl: *kel+ma, o‘qi+ma, ayt+ma.*
* **-man.** Shaxs birlikdagi kesimlik shakli: *bora+man, ishchi+man, katta+man.*
* **-miz.** I shaxs ko‘plikdagi shaxs-son shakli: kela+miz, bor(a)+miz.
* **-moq.** Fe’lning harakat nomi shakli: *kel+moq, ayt+moq;*
* **-ni.** Tushum kelishigi shakli: *bola+ni, men+ni (meni).*
* **-niki.** Murakkab morfema. Qarashlilik shakli: *akam+niki, maktab+niki.*
* **-ning.** Qaratqich kelishigi shakli: *bola+ning, men+ning (mening).*
* **-ov, -ovlon.** Jamlovchi son shakli: *besh+ov, olti+ovlon, ikki+ovlon.*
* **-roq.** Ozaytirma darajada shakli: *qizil+roq, katta+roq, sekin+roq, kulib+roq.*
* **-sa.** Fe’lning shart mayli shakli: *kel+sa, o‘qi+sa, bor+sa.*
* **-san.** II shaxs birlikdagi kesimlik shakli: *bora+san, yosh+san, odam+san.*
* **-siz.** II shaxs birlikdagi kesimlik shakli: *bora+siz, yosh+siz, odam+siz.*
* **-sin.** III shaxs birlikdagi mayl shakli: *bor+sin, kel+sin.*
* **-t.** Orttirma nisbat shakli: *o‘qi+t, cho‘qi+t, ishla+t.*
* **-ta.** Dona son shakli: *o‘n+ta, besh+ta.*
* **-tadan.** Taqsim son shakli: *o‘n+tadan, ming+tadan.*
* **-tacha.** Chama son shakli: yuz+tacha, *o‘n+tacha.*
* **-xon.** Otning shaxsiy munosabat shakli: *ona+xon, aka+xon, Lola+xon;*
* **-cha.** Otning kichraytirish shakli: *kitob+cha, qiz+cha.*
* **-cha.** Otning (kichraytirish) shaxsiy munosabat shaklini yasaydi: *domla+cha, odam+cha, kalta+cha.*
* **-chak (-choq, -chiq).** Otning kichraytirish shakli: *kelin+chak, tugun+chak, qo‘zi+choq, toy+choq, qop+chiq.*
* **-chil.** Ozaytirma darajaning tarixiy shakli: *oq+chil, kam+chil, ko‘k+chil.*
* **-da.** Ta’kid yuklamasi: keladi+da (keladida), undan+da (undanda), bo‘lsa+da (bo‘lsa-da).
* **-day // -dek.** Ko‘makchi: *lola+dek (loladek), bilgan+dek (bilgandek), qul+day (qulday), men+day (menday).*
* **-gina.** Ayiruv-chegaralov yuklamasi: *men+gina (mengina), akang+gina (akanggina).*
* **-dir.** Gumon yuklamasi*: kelgan+dir (kelgandir), nima+dir (nimadir);*
* **-ku.** Ta’kid yuklamasi: *aytdim+ku (aytdim-ku), keldi+ku (keldi-ku), qizil+ku qizil-ku).*
* **-u/-yu.** Ta’kid yuklamasi: *keldi+yu (keldi-yu), bilaman+u (bilaman-u), ona+yu (ona-yu), gul+u (gul-u).*
* **-chi.** So‘roq yuklamalari: sen+chi (*sen-chi), kelsang+chi (kelsang-chi).*
* **-ki.** Aniqlov bog‘lovchisi: *unutmang-ki (unutmangki), sezyapman+ki (sezyapmanki)*
* **-la.** Bilan ko‘makchisining qisqargan shakli: *sen+la (sen bilan), onam+la (onam bilan).*

Bulardan tashqari morfemalar tarkibida affiksoidlar ham mavjud bo‘lib, ular aslida leksemalardan morfemalarga tamon siljigan birliklar ekanligi yuqorida ham qayd etildi. Ular ham affiksal morfemalar hisoblanib, bugungi kunda faol ishlatiladi.

* **-aro.** (ora so‘zi qo‘shimchaga aylangan) Otlardan sifat yasaydi: *xalq+aro (xalqaro), universitetlar+aro (universitetlararo), o‘z+aro (o‘zaro).*
* **-хоnа.** (asli tojikcha) Otlardan ot yasaydi: *osh+xona, shifo+xona.*
* **-jon.** (aslida mustaqil so‘z) Atoqli otlarga qo‘shilib erkalash shaklini hosil qiladi: *Murod+jon, Po‘lat+jon.*
* **-хоn.** (aslida mustaqil so‘z) Atoqli otlarga qo‘shilib erkalash shaklini hosil qiladi: *Dilbar+xon, Nafisa+xon.*
* **-оy.** (aslida mustaqil so‘z) Atoqli otlarga qo‘shilib erkalash shaklini hosil qiladi: *Gavhar+oy, Barno+xon, Zebo+xon.*
* **-оbоd.** (aslida mustaqil so‘z) Turdosh otlarga qo‘shilib Atoqli otlar yasaydi: *Mehnat+obod, Do‘stlar+obod.*
* **-bоy.** (aslida mustaqil so‘z) Atoqli otlarga qo‘shilib erkalash shaklini hosil qiladi: *Salim+boy, Ahmad+boy.*
* **-bаchchа/-vаchchа.** (bacha-bola ma’nosidan qo‘shimchaga aylangan) Turdosh otlardan shakl yasaydi: *boy+vachcha, qul+vachcha, yetim+vachcha*
* **-tоy.** (aslida mustaqil so‘z) Atoqli va turdosh otlarga qo‘shilib erkalash shaklini hosil qiladi: *Sarvar+toy, o‘g‘il+toy.*
* **-bеk.** (aslida mustaqil so‘z) Atoqli otlarga qo‘shilib erkalash shaklini hosil qiladi: *Ozod+bek, Muslim+bek.*
* **-gul.** (aslida mustaqil so‘z) Atoqli otlarga qo‘shilib erkalash shaklini hosil qiladi: *Toza+gul, Shirin+gul.*
* **-noma.** (noma-xat so‘zidan olingan) Otlardan ot yasaydi: *xabar+noma, bayon+noma, dalolat+noma.*
* **-goh.** (yordamchi so‘zdan olingan) Otlardan ot yasaydi: manzil+goh, sayl+goh.
* **Ham-.** (yordamchi so‘zdan olingan) Otlardan ot yasaydi: ham+xona, ham+fikr, ham+do‘stlik (ham+yon, ham+kor, ham+roh tojik tilida).