**Ders 10**

**Dersin Konusu:** ՄԱԿԲԱՅ (ZARF)

**ՄԱԿԲԱՅՆԵՐ**

**(ZARFLAR)**

* Ermenice մակ+բայ kelimelerinden türetilen մակբայ kelime anlamıyla fiilin üzerinde duran demektir.
* Ermenicede մակբայներ zaman, yer, form ve ölçü gösterirler.
* Ermenicede մակբայներ şahıs ve sayıya göre çekim eki almaz.

Ermenicede zarflar fiilleri, sıfatları ve diğer zarfları nitelerler. Bunu yaparken, bir eylemin nasıl, ne zaman, nerede ve ne derecede gerçekleştirildiğini açıklarlar. Zarf türleri şunlardır:

* Niteleme zarfları (ինչպե՞ս ve ի՞նչ ձևով sorularına cevap verir)
* Yer-yön zarfları (ո՞ւր/որտե՞ղ sorularına cevap verir)
* Zaman zarfları (ե՞րբ sorusuna cevap verir)
* Miktar ve ölçü zarfları (ինչքա՞ն, որքա՞ն, ինչչա՞փ, որչա՞փ sorularına cevap verir)
* Ermenicede bir de Ընդհանրական մակբայներ vardır bu zarflar iki veya daha fazla anlama gelir. Bu zarflar, fiil veya fiilimsileri soru yolu ile belirtirler. Օրինակ` անընդհատ (sürekli), անմիջապես (hemen), արտաքուստ (harici olarak), իսկույն (hemen, anında), հաճախ (sık sık), հաճախակի (sıklıkla) և այլն։

Zarflar, aşağıdaki biçimlerde görülebilir:

* Başka isimlerden türememiş, kelime kökü biçimindeki zarflar:

**Օրինակ՝**

Միշտ

Հիմա

Երբեք

* Sıfatlardan türemiş zarflar. Sıfatlardan zarf türetirken –աբար, -ակի, -ապես, -ովին, -որեն gibi ekler kullanılır:

**Օրինակ՝**

Բնական (doğal) => բնականաբար (doğal olarak)

Ամբողջ (tüm) => ամբողջովին (tamamen)

Վստահ (emin) => վստահորեն (güvenle)

* Hem sıfat hem zarf olarak yapım eki almaksızın kullanılan zarflar:

**Օրինակ՝**

**Երկար** խոսել

**Կամաց** քայլել

* İsim çekim ekleri yardımıyla cümlede zarf olan isimler:

**Օրինակ՝**

Սեր (aşk) => սիր**ով** (seve seve)

Ներկա (şimdiki) => ներկայումս (günümüzde, şimdilerde)

* Eşzamanlı eylemleri belirten –իս ekiyle oluşturulan zarflar:

**Օրինակ՝**

Քնելիս (uyurken)

Գնալիս (giderken)

* Pek çok fiilin գործիական hali niteleme zarfı olarak kullanılır.

**Օրինակ՝**

Վազելով (koşarak)

Խաղալով (oynayarak)

* Zarf oluşturmanın bir başka yolu da ikileme yapmaktır:

**Օրինակ՝**

Արագ-արագ (hızlı hızlı)

Կամաց-կամաց (yavaş yavaş)

* İsimlerle ikileme yapıldığında ilk kelime բացառական halde kullanılır ya da iki kelime arasına kaynaştırma harfi eklenerek bitişik yazılır.

**Օրինակ՝**

Տեղ (yer) => տեղից տեղ (yerden yere)

Բերան (ağız) => բերնեբերան (ağızdan ağıza)