**ANKARA ÜNİVERSİTESİ**

**AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **BÖLÜM:** | **RUS DİLİ VE EDEBİYATI** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DÖNEM (Güz/Bahar):** | **GÜZ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DERSİN ADI:** | **İLERİ GRAMER I** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DERS NOTU YAZARININADI SOYADI:** | **LEYLA ÇİĞDEM DALKILIÇ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CANLI DERS ÖĞRETİM ELEMANINI ADI SOYADI:** |  |

1. **HAFTA DERS NOTU**

|  |
| --- |
| **İçindekiler** |
| SIFATLAR  1. Niteleme Sıfatları (качественные прилагательные)  2. İlgi Sıfatları (относительные прилагательные)  3. Gramer Açısından Niteleme ve İlgi Sıfatları Arasındaki Farklar  4. Aitlik Sıfatları (притяжательные прилагательные)  5. Niteleme Sıfatlarının Kısa ve Uzun Yapıları |

**SIFATLAR (имя прилагательное)**

Sıfatlar, varlığın özelliğini belirli kılan dilin kısmıdır. Varlıkların niteliklerini belirten sıfatlar, cins, sayı ve ismin hal özelliklerine sahip olduğu için cümle içerisinde isimlerle cins, sayı ve ismin hal durumlarına göre uyum içerisinde bulunmalıdır: *Вот это моя прекрасн****ая*** *мам****а****!, Давно не видела наших дальн****ых*** *родственник****ов****, он живет в стар****ом****, маленьк****ом*** *дом****е*** vb.

Sıfatlar cümle içerisinde:

- belirleyici (*определение –* ***Эта книга*** *принадлежит мне*),

- isim cümlelerinde yüklem (*День* ***был чудесным****; Задача* ***трудна*** *для решения, Следы, с виду схожие с собачьими,* ***оказались волчьими***) görevlerinde olabilir.

Dilde sıfat özelliği gösteren bazı kelimeler zamanla bu özelliklerini kaybederek isimleşir ve canlı ve cansız varlıkları işaret eden dil birimlerine dönüşürler. Sıfat özelliği taşıyıp da isimleşen benzeri kelimeler arasında: *рабо́чий (işçi), лесни́чий (orman uzmanı), зо́дчий (mimar), дежу́рный (nöbetçi), слу́жащий (memur, görevli), слепо́й (kör), больно́й (hasta), портно́й (terzi), мостово́й (köprü yolu), мастерскáя (atölye), столо́вая (yemekhane), живо́тное (hayvan), про́шлое (geçmiş), жáркое (sıcak yemek)* gibi örnekler verilebilir. Bu duruma ilişkin sıfat işlevinden çıkıp isimleşen sıfatları aşağıda verilen iki cümle ile karşılaştıralım:

*Она не стала задерживаться в офисе, когда закончился* ***рабочий*** *день, ей нужно было успеть на кладбище, ворота которого закрываются в семь вечера.*

*Пришли* ***рабочие****. Один с отбойным молотком, а остальные два с материалами тоже пришли.*

İsimleşmiş sıfatlar cümle içerisinde özne ve nesne konumunda olabileceği gibi sıfat görünümlü isimler kendinden önce gelebilecek olan sıfat veya sıfat-fiillerle sayı, cins ve ismin hal durumları açısından uyum içerisinde bulunur.

*Светонин спустился в реанимацию во время дежурства Олега, чтобы посмотреть только что* ***поступившего больного***

Buradaki *“поступавший”* sıfatı, sıfat-fiil çekimli ancak sıfatlaşmış bir dil birimidir ve sıfat görünümlü isimle sayı, cins ve ismin hal durumlarına göre uyum göstermektedir.

*Отворилась высокая белая дверь, и сиделка ввела* ***нового больного****.*

Bu örnekteki *“новый”* sıfatı ise adıllaşmış olan sıfat görünümlü *“больной”* kelimesi ile sayı, cins ve ismin hal durumları açısından uyum göstermektedir.

Sıfatların isimlere dönüşmesi yani adıllaşması, sıfatın belirli kıldığı ismin düşürülmesi sonucu meydana gelir. Bu ve benzeri örnekler, kişi, yer, nehir adları ile dilbilgisinde sesler ile oluşum yerlerine göre ortaya çıkan sesleri belirtirken karşımıza çıkmaktadırlar.

**человек**: *русский, богатый, бедный, военный, знакомый, портной*;

**река**: *Белая[[1]](#footnote-1)*, *Жемчужная*, *Великая[[2]](#footnote-2)*;

**комната**: *столовая, передняя, прихожая, кладовая*;

**звук**: *гласный, согласный, шипящие, смычные, взрывные, сонорные* vb

Düşürülen bu isimler, dilde kalıplaşmış kelimeler halini aldıklarından sahip oldukları anlam ile ifade edilmek istenen olgu kolayca anlaşılabilmektedir. Bununla birlikte, adıllaşmış sıfattan sonra gelmesi beklenen ancak düşen isimler, sıfatın yanına kolaylıkla getirilerek ifadeyi daha da belirgin kılmaktadır. Örneğin:

1. *«Сел в первый* ***скорый*** *― и отправляйся мир посмотреть.»*

*«Сел в первый* ***скорый поезд*** *― и отправляйся мир посмотреть.»*

1. *«Нашу жизнь невозможно представить без* ***скорой помощи****. Потому что часто жизнь ― это и есть скорая. Мы не задумываемся, как устроена эта служба и что за люди там работают. Привыкли:* ***скорая*** *приезжает бесплатно и к каждому.»*

***Krş:*** *«.... Привыкли:* ***скорая******помощь*** *приезжает бесплатно и к каждому.»*

Rusçada sıfatlar konusunu ele alırken unutulmaması gereken en önemli nokta sıfatın belirli kıldığı ve kendisinden sonra gelen isimle mutlak surette sayı, cins ve ismin hal durumları açısından uyumlu olması gerektiğidir. Eğer kelime tekilse, sıfatın sonunda alacağı çekim eki, gerekli ismin hali doğrultusunda tekil; çoğul ise, sıfatın sonuna alacağı çekim eki, gerekli ismin hali doğrultusunda çoğul şekilde çekime girmelidir. Sıfatlara uygun çekim ekleri getirilirken isimden başlanarak öncelikle sözcüğün cinsi belirlenmelidir.

Rusçada sıfatlar anlamlarına göre:

1. Niteleme sıfatları;
2. İlgi sıfatları;
3. Aitlik olmak üzere üç temel gruba ayrılırlar. Belirtilen sıfat gruplarının anlamlarını ve dildeki yerlerini ayrıntılı bir şekilde ele alalım.

**Niteleme Sıfatları (качественные прилагательные)**

Niteleme sıfatları varlığın niteliklerini çeşitli açılardan belirten sözcüklerdir. Niteleme sıfatları varlıkların durumları, biçimleri, renkleri gibi farklı özelliklerini gösterirler. Dildeki niteleme sıfatlarının belirttiği özellikleri altı ayrı anlam içerisinde ele alabiliriz:

1. Boyut, hacim: *большой дом, маленький чемодан, узкая тропинка, широкое окно, низкий потолок, высокое здание vb.*;
2. Renk: *красный кирпич, зелёная рубашка, голубое небо, синее море, серая погода, фиолетовый шарф vb.*;
3. Tat: *горький перец, сладкое яблоко, солёная вода, кислый запах* *vb.;*
4. Ağırlık: *тяжёлая сумка, лёгкий пакет vb.*;
5. Sıcaklık: *холодный чай, горячий суп, прохладный ветерок, жаркое солнце vb.*;
6. Canlı ve cansız varlıkların çeşitli özellikleri*: интересный рассказ, смешной анекдот, отважный поступок, смелый человек, замечательная песня vb.*

Bir sözcüğün niteleme sıfatı sayılabilmesi için eylemsi özelliği olmayan bir ada yöneltilmiş «какой?» (nasıl?) sorusunun yanıtını verebilmesi gerekir.

**İlgi Sıfatları (относительные прилагательные)**

İlgi sıfatları, bir varlığın özelliğini diğer bir nesne ile olan bağlantısıyla ilişkilendirmektedir. Bunun yanı sıra, yer, zaman ve amaç açısından da varlıkları belirli kılmaktadırlar. Dilde ilgi sıfatları ile ifade edilen varlık-nesne ilişkisi çok çeşitlidir. Dildeki ilgi sıfatlarını aşağıdaki gruplar açısından inceleyebiliriz:

1. Materyal: *каменный дом (из камня), шёлковое платье (из шёлка), кожанные перчатки (из кожи)* *vb;*
2. Yer: *сельская школа (находящаяся в селе), московские театры (находящиеся в Москве), городской транспорт (объезжающий по городу)* vb;
3. Zaman: *годовалый ребёнок, летний дождь, месячная запрлата, вчерашний концерт vb;*
4. Varlığın kişi ya da nesneyle ilişkisi: *детская комната, студенчесткое общежитие, школьный тетрадь* *vb.*

İlgi sıfatları nesneler arasındaki ilişkileri değil aynı zamanda varlığın kendine has özelliklerine de işaret etmektedir. İlgi sıfatlarının varlıklar arası ilişkileri ismin diğer hal durumları ile karşılaştırıldığında da elde edebilir. Örneğin:

*детский смех – смех ребёнка,*

*москосвие театры – театры Москвы,*

*шерстяная куртка – куртка из шерсти,*

*студенческое общежитие – общежитие для студентов,*

*пятилетний план – план на пять лет* vs.

İlgi sıfatları mecaz anlamda kullanıldıkları zaman tıpkı niteleme sıfatları gibi bir varlığın özelliğine işaret etmektedir. Bu bakımdan **ilgi sıfatları mecaz anlamda kullanıldıklarında niteleme sıfatlarına geçiş** yapabilmektedirler. Örneğin, “demir malzeme kullanılarak yapılan çatı” anlamını veren ***железная крыша***ifadesinde kullanılan sıfat, demirin özelliğinden dolayı demir gibi *sert, sağlam, katı, keskin, güçlü* gibi anlamlara bürünebilmekte bu da materyal dışında dildeki diğer kelimelerle kullanıldığında bir maddeyi değil bir olguyu niteleyen bir özelliğe bürünmektedir:

***железная воля*** *(demir irade),*

***железная логика*** *(kesin, güçlü mantık),*

***железные нервы*** *(demir gibi sağlam sinirler),*

***железная леди*** *(güçlü anlamında demir leydi)* gibi.

Yine aynı şekilde güzellik işlemlerinin gerçekleştirildiği ve ilgi sıfatı olarak kullanılan *косметический* sözcüğü *(косметический кабинет = кабинет для косметики, кабинет по уходу за кожей лица)*, “tamir” kelimesiyle mecaz anlamda kullanıldığında “dış cephe tamiri” anlamına gelmekte, ifade bir nevi ironi özelliği taşıyan bir anlama da bürünmüş olmaktadır: *косметичексий ремонт*.

“Sisli, sis kaplı” anlamlarına gelen *туманный* sıfatını inceleyecek olursak *(туманный лес – лес в тумане; туманая роща – роща, покрытый туманом)*, kelime mecaz anlamda kullanıldığında “belirsiz, anlaşılması zor” anlamlarına sahip olmaktadır: *туманная речь, туманный смысл* gibi. Sıfatların farklı anlamlarının belirlenmesinde kelimenin kullanıldığı isim büyük rol oynamaktadır.

Bazı kalıplaşmış terimlerde kullanılan niteleme sıfatları, nitelik özelliklerinden çıkarak ayrıcı, belirleyici özelliğini kaybetmiş olur. Bu durum en çok dile yerleşmiş terimlerde ve kalıplaşmış ifadelerde görülür. Örneğin,

*лёгкая промышленность,*

*тяжёлая промышленность,*

*чёрная металлургия,*

Niteleme ve ilgi sıfatlarına baktığımızda her ikisinin de aslında birbirlerine yakın olduklarını ve kesin çizgilerle ayrılmadıklarını söyleyebiliriz. Niteleme sıfatları, sıfatlar arasında konum olarak birinci sırada yer almakla birlikte, pek çok ilgi sıfatının da niteleme sıfatları saflarına karışabildikleri gözlemlenmektedir.

**Gramer Açısından Niteleme ve İlgi Sıfatları Arasındaki Farklar**

Niteleme ve ilgi sıfatları, sahip oldukları anlamsal özellikleri nedeniyle, dildeki kullanımlarında farklılık göstermektedirler.

1. Niteleme sıfatları varlığın özelliklerini farklı şekillerde derecelendirebilme özelliğine sahip olduğu için **karşılaştırma derecelerine** sahiptir*: красивый – красивее – самый красивый; глубокий – глубже – глубочайший*. İlgi sıfatları ise belirttikleri ifadelerde özellik değişimlerine sahip olmadığı için, bu sıfatlardan karşılaştırma derecesi oluşturulamamaktadır: *майский, детский, золотой, серебрянный* gibi.
2. Niteleme sıfatlarının belirtilen özellikleri, karşılaştırma yapmadan bir varlığı farklı biçimlerde değerlendirme imkanı sağladığından ötürü dildeki iç ekler yardımıyla sıfatları çeşitli açılardan değerlendirebilir: *чёрный – чёрненький – черноватый – чернущий*. İlgi sıfatları böyle bir özelliğe sahip değildir.
3. Niteleme sıfatları kısa ve uzun (tam) olmak üzere iki yapıya sahiptirler: *дорогой – дорог – дорога – дорого – дороги.* İlgi sıfatları ise yalnızca uzun (tam) yapıyla ifade edilirler: *золотой, золотая, золотое, золотые*.

**Aitlik Sıfatları**

Aitlik sıfatları ilgi sıfatları içerisinde incelenmektedir. Varlıkların kişi ya da hayvanlara ait olduğunu bildiren bu sıfatlar, tıpkı ilgi sıfatları gibi, niteleme sıfatlarının anlamsal ve yapısal özelliklerine sahip değildir. Aitlik sıfatları ***-ов****,* ***-ин****,* ***-ий*** iç ekleri ile oluşturulmaktadırlar.

***-ов***ve ***-ин*** ekleri herhangi bir şekilde bir özellik belirtmeden, sadece aitlik belirtirler ve kısa yapıda bulunurlar. Bu ekler genel olarak aile fertlerini ifade ederken kullanılır: отц**ов** кошёлок, дед**ов**ы деньги, дяд**ин**а шапка, мам**ин**а машина, брат**ин**а книга, сестр**ин** стол ya da isimlerin küçültme hallerinde görülür: Пет**ин** (Петя), Лид**ин** (Лидия), Нин**ин** (Нина), Волод**ин** (Володя), Вар**ин** (Варя), Наташ**ин** (Наташа***)*** gibi. İyelik sıfatıyla nitelenen isim, cinsine göre sıfatı da etkilemektedir.

- Çağdaş Rus dilinde -ов (-ев), -ин ekleri kullanılarak aitlik belirtme yukarıda belirttiğimiz kullanımlarla sınırlı kalmaktadır. Buna karşılık bazı coğrafik terimlerde bu eklerle yapılan oluşumlar ifadelerini korumaktadır: *Беринг****ов*** *пролив, Магеллан****ов*** *пролив, Гудзон****ов*** *залив, Девис****ов*** *пролив, Цар****ёв*** *курган, Баффин****ов****а земля, Беринго****во*** *море, Принц****ев****ы острова* gibi.

***-ий*** eki hayvan adlarından oluşturulan ve hayvana aitlik kazandıran *волчий, коровий, медвежий, охотничий, рыбачий* gibi sıfatları meydana getirmektedir.

- Dilde -ов, -ин, -овск, -инск gibi iç ekler getirilerek uzun sıfat olarak kullanılan ve hayvana yönelik aitlik bildiren sıfatlar da yapılabilmektedir:

*осетр-ов-ая икра,*

*кит-ов-ый жир,*

*соловь-ин-ая песня,*

*пчел-ин-ый мёд,*

*кур-ин-ые яйца*,

- Uzun sıfat yapısında kullanılan tüm aitlik sıfatları, tıpkı iyelik sıfatları gibi mecaz anlamda kullanıldıklarında, varlığın niteliğini belirtme özelliğini kazanırlar: *соколиный глаз (как у сокола), орлиная зоркость (как у орла), петушиный характер (задорный, агрессивный), журавлиные ноги (длинные как у жирафа), лисья улыбка (как у лиса)* gibi.

***-ск*** ekine sahip aitlik sıfatları ile soy isimleri ve yer adları oluşturulmaktadır: *Пушкин - Пушкин****ск****ий – Пушкин****ск****ие горы, Ленин - Ленин****ск****ий – Ленин****ск****ий вокзал, Саратов – Саратов****ск****ий – Саратов****ск****ий государственный университет* gibi.

**Niteleme Sıfatlarının Kısa ve Uzun Yapıları**

Niteleme sıfatları dilde uzun *(близкий, краткий, интересный)* yani tam ve kısa *(близок, краток, интересен)* olmak üzere iki yapıda bulunmaktadır. Bu sıfatlar yapısal olarak birbirlerinden ayrılmalarının yanı sıra, ifade ettikleri anlam ve cümlede yerine getirdikleri söz dizimsel işlevler açısından da farklılık göstermektedirler. Bu farklılıkları aşağıdaki örneklerle birlikle inceleyelim.

1. Uzun ve kısa yapıdaki sıfatların sözlük anlamları aynıdır, değişmez: *красивая девушка* – *девушка красивa* (güzel kız – kız güzeldir). Buna karşılık;
2. Uzun yapıdaki sıfatlar, genel olarak devamlılık, süreklilik arz eden özelliklere işaret ederken, kısa sıfatlar kullanıldığı ana özgü bir durumu belirtirler. Bu bağlamda, uzun yapıdaki sıfatları süreklilik, kısa yapıdaki sıfatları ise geçicilik açısından ele alabiliriz. Krş.:

***a)*** *Он, похоже, никак не мог понять, отчего это вдруг он,* ***здоровый*** *и сильный мужик, не может больше скакать галопом.*

***b)*** *Студент до того сидел, сутуло склонившись над столом, а тут распрямился, стульчик под ним заохал, и все увидели, как он* ***здоров****.*

Birinci ifadede kullanılan uzun sıfat kişinin genel ve sürekli olan *sağlıklı, güçlü, kuvvetli* olma özelliğine işaret ederken, ikinci ifadede kullanılan kısa sıfat betimlenen durum içerisinde *hasta olmama* durumuna işaret etmektedir. Yine buna benzer ifadelere sahip bir başka örneği daha inceleyelim. Krş.:

***a)*** *Улыбка у нового «главного комсомольца округа» была до ушей ― сразу было видно, что человек он* ***весёлый****, добрый, так что я сразу решил, что мы с ним сработаемся. [Эльвира Савкина. «Готов бороться за место под солнцем» (2002) // «Дело» (Самара), 2002.06.02]*

***b)*** *― в дверях стоит муж тети Кати. Он* ***весел****, бодр и усыпан снегом. «С кем пил?» ― тут же интересуется его опытная жена. «С кумом Васей. [Наталья Радулова. Между свечкой и тьмой // «Огонек», 2013]*

Birinci ifadede *весёлый* sıfatı ile kişinin neşeli, güler yüzlü olduğu ve bunun kişinin genel bir özelliği olduğu belirtilirken, ikinci cümledeki *весел* ifadesi içkinin sonucunda keyifli bir ruh haline sahip, neşesi yüksek olan kişiye, neşeli olma haline işaret etmektedir. Bu ve benzeri durumlarda sıfatların anlamlarında çok belirgin olmasa da “kısmı anlam değişiklikleri” meydana gelmektedir.

1. Uzun ve kısa sıfatlardaki süreklilik-geçicilik anlamları kullanılan sıfatın anlamsal özeliğiyle ilintili olarak değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, bazı sıfat sözcükleri uzun yapıda kullanıldıklarında başka, kısa yapıda kullanıldıklarında ise başka anlamlara bürünebilmektedir. Bu ve benzeri durumlarda ise “tam anlam değişiklikleri” meydana geldiğini söyleyebiliriz. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:
2. ***Свободный*** *человек* (özgür insan) – *Он* ***свободен*** (O müsait)
3. ***Вольный*** *стиль* (Serbest stil) – *Он* ***волен*** *поступать, как ему хочется*. (İstediği gibi davranmakta özgürdür, serbesttir.)
4. ***Видные*** *деятели российской науки* (Rus biliminin önde gelenleri) – **Видный** мужчина (*iri yapılı, etkileyici görünüşe sahip* erkek) – *Дом* ***виден*** *издалека* (Ev uzaktan görünüyor)
5. Nitelik belirten sıfatlar, kısa formda kullanıldığında sebebiyle birlikte varlığın özelliğini belirgin bir şekilde ortaya çıkartmaktadır:

*Дедушка старый – Дедушка стар для поездки*

*Мама молодая – Мама слишком молода, чтобы быть бабушкой*.

1. Ölçü, hacim belirten sıfatlar, kısa formda kullanıldıklarında belirli bir durumda varlığın özelliğini niteleler:

*Юбка которкая – Юбка коротка для меня;*

*Узкие брюки – Брюки узки для него*

1. Uzun ve kısa yapıdaki bazı sıfatlar arasındaki anlam ayrımı fark edilemeyecek derecededir. Bu durum özellikle de süreklilik ya da geçicilik anlamlarını belirgin bir şekilde ortaya koymayan sıfatlarda kendisini gösterebilmektedir: *капризный-капризен, умпрямый-умпрям, храбрый-храб, послушный-послушен, вежливый-вежлив* vb.
2. Uzun ve kısa yapıdaki sıfatları dildeki işlevleri açısından inceleyerek olursak, cins, sayı ve ismin hal durumlarına göre değişiklik gösteren uzun yapıdaki sıfatlar ismi niteleme, belirtme ve yüklem görevi görürüler. Sayı ve cins açısından değişime uğrayan kısa yapıdaki sıfatlar ise cümlede yalnızca yüklem olarak kullanılırlar:

*Интересный рассказ – какой рассказ?*

*Рассказ интересен – каков рассказ?*

Yukarıda sayılan dildeki uzun ve kısa sıfat yapıları arasındaki farkların yanı sıra, kısa sıfatlara ait diğer özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- Kısa sıfatlar, yalnızca cins (здоров, здорова, здорово) ve sayı (здоровы) açısından değişime uğrarlar.

- Dilde II. çoğul şahıs ile kullanılan ve tek bir kişiyi ifade etmek için kullanılan sıfatların isimle olan uyumu uzun ve kısa yapıların kullanımında farklılık göstermektedir. Krş.:

*Вы интересный – Вы интересны;*

*Вы такой добрый – Вы так добры;*

*Вы восхитительная – Вы восхитительны* vb.

- Bazı kalıplaşmış ifade ve deyimlerdeki isimin hal kullanımlarında kısa sıfat formlarının korunarak günümüze kadar yer ettiği görülmektedir: от мала до велика (от малого до великого); среди (средь) бела дня (белого дня); по белу (белому) свету; на босу ногу[[3]](#footnote-3);

*Работа на станции была обязательной, и все,* ***от мала до велика****, должны были отработать свою ежедневную норму.*

*Действительно, грабили тогда нещадно, прямо* ***среди белого дня****.*

- Dilde bazı ifadelerin aktarımında bilhassa yüklem konumunda yalnızca kısa sıfat yapılarının kullanılması uygun görülmektedir. Buna örnek olarak: *согласный* yerine *согласен*, *похожий* yerine *похож*, *готовый* yerine *готов*, *полный* yerine *полон*, *известный* yerine *известен* kelimeleri örnek olarak sunulabilir:

*К началу июня* ***были готовы*** *иностранные паспорта,* ***получены*** *визы.*

*Ведь улица недаром* ***полна неожиданностей****, и неожиданности эти далеко не всегда приятные.*

*Он* ***был согласен*** *с любым их словом, поскольку видел, что они добрые люди.*

Dildeki kısa sıfat yapıları niteleme sıfatlarından meydana getirilmektedir. Ancak dilde niteleme sıfatı özelliği taşımasına rağmen kısa sıfat yapılamayan diğer bir deyişle kısa sıfat formuna sahip olmayan kelimeler mevcuttur. Bunlar:

1) **–ск** iç ekine sahip sıfatlar: *дружеский, комический, типический, пластический, поэтический* vb.;

2) **–ов** iç ekine sahip sıfatlar: *боевой характер, передовой, рядовой, лиловый цвет, кремовая пудра*;

3) **–н** iç ekine sahip sıfatlar: *дельный, родной, шоколадный*;

4) fiil kökünden **– л** iç ekine sahip olarak oluşturulan sıfatlar: *копировальный аппарат, купальный сезон, сушильная машина, обручальное кольцо, точильный станок, бывалый охотник, горелый хлеб, запоздалый рейс, зрелый виноград, вялые листья, окаменелый лес, обледенелый берег, спелая вишня, усталый вид, загорелое лицо*;

5) Eski Rusçada sıfat-fiil eki olan -**ач, -яч** ile yapılan sıfatlar: *висячий, горючий, гремучий, кипучий, колючий, летучий, лежачий, стоячий, сыпучий, ходячий*;

6) zaman ve çatı anlamlarını kaybeden, sıfat-fiillerden oluşturulan sıfatlar: **-ен** *варёный, дарёный, жареный, званый, мороженый, раненый, рваный, солёный, сушеный*;

7) sıfat-fiillerden geçiş yaparak sıfat olarak kullanılabilen -**ущ (-ющ)** ve **-ащ (-ящ)** ekli sıfatlar: *блестящий, вызывающий, начинающий, подходящий, приходящий, уходящий, угрожающий*;

8) sıfat-fiillerden geçiş yaparak sıfat olarak kullanılabilen **-ш** ekli sıfatlar: *падший агнел, прошедший год*;

9) **–т** iç ekine sahip sıfatlar: *отпетый человек, смятый костюм, спёртый воздух*;

10) **–еньк,–оньк** küçültme ekine sahip sıfatlar: *беленький, миленький, старенький, чистенький, березонька, головонька, Лизонька, лислнька*;

11) belirtilen nesneye karşı olumsuz ve büyütme anlamı barındıran **–енн** eki: *толстенный, широченный*,

12) belirtilen nesneye karşı olumsuz ve büyütme anlamı barındıran **-ущ,-ющ** ekleri: *толстущий, длиннющий, жаднющий, злющий*

Тiteleme sıfatlarının kısa ve uzun yapıları arasındaki anlam farkı ifadenin kullanımında ortaya çıkabilmektedir: ***достойный*** человек (*saygıdeğer, muhterem* kişi) – человек ***достоин*** уважения (saygıya ***layık*** kişi; ***намеренный*** поступок (*kasıtlı, kasti, bilerek yapılmış* hareket) – ***намерен*** позвонить (aramaya *niyetli, niyeti olmak*) gibi. Bunun yanı sıra bu fark sadece kısa yapıya sahip olan sıfatlarda görülmektedir. Örneğin, Rus dilinde *рад* (*я рада вашему приезду*), *мал* ve *должен* ise birkaç istisna dışında yine kısa yapıda kullanılırlar.[[4]](#footnote-4)

Kısa sıfatlar, edilgen sıfat-fiil yapılarında da görülebilmektedir: *любимый – любим* vb. Söz dizimsel işlevleri sıfatlarda olduğu gibi uzun yapıda ise belirleyici, kısa yapıda ise yüklem görevindedir.

Kısa sıfatların yapılış biçimine bakacak olursak, kısa sıfatlar, uzun sıfatların gövdelerinden elde edilmektedir. Eril cinste herhangi bir ek almazken, dişi cinste çoğunlukla

-a (-я) *мала, велика, румяна, синя*;

nötrde -о (-е) *мало, велико, румяно, сине*,

çoğulda -ы (-и) *малы, велики, румяны, сини* eklerini alırlar.

Kısa sıfat yaparken gövdesi –***к*** harfi ile biten sıfatlar ***–o*** ara harfini alır: *жалкий – жалок, легкий – легок, ловкий – ловок, резкий – резок, робкий – робок, сладкий – сладок, тонкий – тонок*.

Gövdesi başka bir sessiz harf ile bitmesine rağmen, yine de –**o** ara harfini alan sıfatlara ise *долгий – долог, полный – полон, смешной – смешон* örnek gösterilebilir.

Kısa sıfat yaparken gövdesi –***к*** harfi ile bitmesine rağmen, bu harften önce –й, -ь veya sürtüşmeli seslerden biri geliyorsa o zaman –***o*** değil –e harfi gelir: *бойкий – боек, горький – горек, тяжкий – тяжек*

Kısa sıfat yaparken gövdesi sert –**н** ile biten sıfatlar –***e*** ara yardımcı harfini alır. Bu ses iki sessiz harfin arasında girerek, bir önceki sessiz harfi yumuşatır:

*грязный – грязен,*

*годный – годен,*

*довольный – доволен,*

*жирный – жирен,*

*нужный – нужен,*

*пышный – пышен,*

*скромный – скромнен,*

*спокойный – спокоен,*

*трудный – труден,*

*честный – честен,*

*ясный – ясен*.

Gövdesi iki sessizle biten ve bu iki sessizden biri damak ünsüzlerinden (л veya р) oluşan sıfatlarda kısa yapıda iki sessiz arasına – e/ё harfinin girdiği görülmektedir: *кислый – кисел, светлый – светел, острый – остёр, хитрый – хитёр* vb.

Buna karşılık dilde, uzun sıfatlarda benzeri yapıdaki birçok sıfat, herhangi bir yardımcı ara ses almadan kısaltılırlar:

*круглый - кругл,*

*смуглый – смугл,*

*подлый – подл,*

*наглый – нагл,*

*тусклый – туск,*

*бодрый – бодр,*

*быстрый – быстр,*

*мокрый – мокр,*

*пёстрый – пёстр* vb. Dilde eril cinste yardımcı ara ses olmadan kısa formda yapılan diğer sıfatlara ise *гордый – горд, мёртвый – мёртв, твёрдый – твёрд* örnekleri verilebilir.

Gövdesinde –***ст*** harflerine sahip sıfatlar da yine araya yardımcı sesli harf almadan kısaltılırlar: *простой – прост, пустой – пуст, толстый – толст, чистый – чист*.

Uzun sıfatlardan kısa sıfatlar yapılırken vurgu özelliklerinde birtakım değişiklikler görülebilmektedir. Bu değişiklikler vurgunun yer değiştirmesi ile ilgilidir.

**Üç veya üçten fazla heceden oluşan sıfatların** vurguları kısa halde iken dahi genel olarak üç cins ve çoğul durum içinde aynı kalır: краси́вый – краси́в, краси́ва краси́во, краси́вы / свобо́дный – свобо́ден, свобо́дна, свобо́дно, свобо́дны / пра́вильный – пра́вилен, пра́вильна, пра́вильно, пра́вильны; обая́тельный – обая́тельен – обая́тельна – обая́тельно – обая́тельны / замечáтельный – замечáтелен – замечáтельна – замечáтельно – замечáтельны vb.

Ancak **tek**, **iki** veya **üç heceli** diğer sıfatları kısa sıfat yaparken vurgularında değişim meydana gelir. Bu değişimler genel olarak şu şekillerde görülebilir:

1) Uzun sıfat yapısında gövdede ***–ё*** sesli harfini barındıran sıfatları eril cinste kısa sıfat yaparken vurgu, başlangıçta bulunan birinci heceye kayar ve ***–ё*** sesindeki vurgu ***–е*** olarak birinci hecedeki harfe geçer: *весёлый – ве́сел, зелёный – зе́лен* vb. bazı durumlarda ise tam tersi olur: *дешёвый – дёшев*;

2) Vurgusu sıfat ekinde veya gövdede olan iki veya üç heceli bazı sıfatları kısa sıfat yaparken vurgular eril cinste yine birinci heceye kayar:

*больно́й – бо́лен*

*густо́й – гу́ст,*

*дорого́й – до́рог,*

*живо́й – жи́в,*

*молодо́й – мо́лод,*

*просто́й – про́ст,*

*седо́й – се́д,*

*сухо́й – су́х,*

*голо́дный – го́лоден,*

*холо́дный – хо́лод* vb.;

3) Birinci hecedeki uzun sıfat vurgusunun, kısa sıfat yapısındaki ***–ё*** sesine kayması: *о́стрый – остёр, си́льный – силён, у́мный – умён, хи́трый – хитёр* vb.

Kısa sıfatların yapımında değişkenlik gösteren vurgu, eril cinsin dışında diğer cinslerde farklı şekillerde ortaya çıkar. Buna göre, 1) eril cinste son eke sahip olmayan eril cinste vurgu gövdede kalır, diğer şekillerde ise son eke düşer: *умён, умна́, умно́, умны́*; ya da 2) eril, nötr cinste ve çoğul durumda vurgu gövdede kalır, dişi cinste ise vurgu son eke düşer: *мо́лод, мо́лодо мо́лоды, мо́лода́*; *до́рог, до́рого, до́роги, дорога́* vb.

Bazı sıfatlarda ise, vurgu nötr cinste ve çoğul hallerde değişkenlik gösterebilir: *мо́крый – мо́кро/мокро́, мокры/мокры́; глубо́кий – глубо́ко/глубоко́, глубо́ки/ глубоки́* gibi.

1. Ağızel ya da Belaya olarak adlandırılır. Başkurdistan’da bulunur. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rusya Federasyonu’nun Kirovskaya oblastında bulunur. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dile getirilen ifadelere ek olarak parantez içerisinde belirtilen sözcüklere edebi eserlerde daha çok rastlanabilir. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Малый* sıfatının uzun hali *малая энциклопедия, малый словарь* gibi sadece terminolojide kullanılır; *должный* sıfatının uzun hali ise *должным образом, с должным вниманием, должное отношение, должное уважение* gibi kalıplaşmış ifadelerde yer alır. [↑](#footnote-ref-4)