**Urartuca’da İsmin Hâlleri -4:**

 **Yönlendirme ( Direktif) hâli:** Bu hâlin sorusu, “nereye ?” dir. Aynı zamanda maksadı, amacı da bildirir. Tekil yönlendirme hâlinin eki, kelimenin gövdesine eklenen ***-edi*** veyâ ***-idi*** ekidir. Meselâ, **uš-ta-di KURur-me-e-di** “ Urme memleketine/devletine sefere çıktım”. Kelime gövdesinin sonu ***-i*** veyâ ***-e*** ünlüleriyle bittiğinde, yönlendirme hâli ekinin başındaki ***-i/e*** ünlüsüyle birleşerek yazıda tek ünlü gibi geçer. Meselâ, **i-ú dhal-di-ka-a-i URUar-di-ni-di nu-na-a-li Iiš-pu-ú-i-ni-ni Idsar5-dur6-e-hé Ime-nu-a Iiš-pu-ú-i-ni-hé** “ Ardini şehrinde tanrı Haldi’nin önünde ( huzurunda) Sarduri’nin oğlu İšpuini ( ve) İšpuini’nin oğlu Menua hazır bulundukları zaman”; KURur-me-ú-hi-di “ Urmeuhi memleketine “; Idi-a-ú-hi-ni-di “ Diauhi’ye”. Çoğunlukla yazıda sonu ***-i*** ünlüsüyle biten kelime gövdesine ***-edi*** eki eklendiği zaman, ***edi*** şeklinde telâffuz edilen ***-iedi*** şekli meydana gelir. Meselâ, **dhal-di-e-di** ( **dhaldedi**); **Ilu-ša-i-ni-e-di** ( **Ilušainedi**); **Idi-a-ú-e-hi-ni-e-di** ( **Idiauhinedi**). Bazan ***-edi*** ekinin kendisi ***-iedi*** şeklinde yazılır, ***edi*** şeklinde telâffuz edilir. Meselâ, **KURur-me-i-e-di** ( **KURurmedi**). Bununla birlikte bazan kelime gövdesinin sonundaki ünlü ile yönlendirme hâli eki arasında yazıda ***g*** sesi meydana gelir. Meselâ, **uš-ta-e-di KURba-bi-lu-ni-e KURe-ba-ni-gi-di** “ Babilu memleketine sefere çıktım”.

 Kelime gövdesinin sonu ***-a*** veyâ ***-u*** ünlülerinden biriyle bittiği zaman ise, ***-edi*** (***-idi***) eki, kelimenin gövdesine herhangi bir değişikliğe uğramadan eklenir. Meselâ, **qiura-edi** ( varyantları: **qiuraidi**, **qiraedi**), **URUmeištaldi, KURmanaidi, napahiaidi, KURbaršuaidi, KURqulhaidi, KURbuštuedi, KURerinuidi, KURtaraiuedi** vs. Bazan bu tür durumlarda ***-edi*** eki, ***-iedi*** şeklinde yazılır ( ama ***edi*** olarak telâffuz edilir). Meselâ, **qi-ú-ra-i-e-di** ( **qiuraedi**).

 Bununla birlikte kelime gövdesindeki ***a*** ünlüsünün, ekin başındaki ***-i*** / ***-e*** ünlüleriyle birleşmesi neticesinde meydana gelen birleşik ***-ai*** / ***-ae*** sesleri, bazan ***a***  ünlüsüne dönüşür. Meselâ, **URUṣudaladi** ( < **URUṣudale-e/idi**); **zainuadi** ( < **zainua-e/idi**); **LÚpurunurdadi**.

 Çoğul şeklinde yöneltme hâlinin iki çeşit eki vardır:

 1. Tekil yalın hâli ekine gelen ve dolaylı ( yalın ve ilgi hâlinden başka) hâllerin çoğul şekli eki olan ***-a*** ile yönelme hâli eki olan ***-i/edi*** eklerinin birleşmesinden meydana gelen ***-aidi*** ( ***-aedi***) eki; ( ancak bu durumda kelimenin ünlü eki düşer). Meselâ, **KURbiainaidi** ( < **KURbia-ini-aidi**), **Irusahinaidi** ( **Irusahini-aidi**). Bazan yönelme hâli ekinin çoğul şekli olan ***-aidi*** ( ***-aedi***) ekindeki ***ai/ae*** çift ünlülerinin ( diftongunun) ikinci ünlüleri olan ***i/e*** düşer ve hâl eki ***-adi*** şeklinde olur. Meselâ, **KURetiuhinadi** ( < **KURetiuhini-aidi**); **Imenuahinadi** ( < **Imenuahini-aidi**); **KURbianinadi** ( < **KURbiaini-aidi**);

2. ***–ašte*** ( ***a-šte***) eki, bu ekten önce de kelime gövdesinin sonundaki ünlü düşer: **LÚA.Sİ.MEŠ-ašte**; **DİNGİR.MEŠ-ašte**; **KURbiainašte** ( < **KURbiaini-ašte**).

**Bulunma ( Lokatif) hali:** Bu hâlin eki ***-a***’dır. Bu ek, tekil şekil için olduğu gibi, çoğul şekil için de geçerlidir. Tekil şeklinde kelimenin gövdesine eklenir, çoğul şeklinde ise, çoğunlukla tekil yalın hâli ekine eklenir. Çoğul şeklinde ***-a*** eki, dolaylı hâllerin çoğul eki olan ***-a*** ile bulunma hâlinin eki olan ***-a***’nın kaynaşmasından meydana gelmektedir. Tekil şeklinde hâl ekini alan kelimenin sonundaki ***-i/e*** ünlüleri yazıda genellikle muhafaza edilir. Meselâ, **dhaldia**, **KURetiunia**, **ṣuinia**, **esia**, **babania**. Eğer kelimenin sonu ***-a*** ünlüsüyle biterse, bulunma hâlinin eki, kelime gövdesinin sonundaki ünlüyle birleşir. Meselâ, **URUšebeteria dhaldi iarani šidištuni**  “ Šebeterya şehrinde tanrı Haldi’nin şapelini ? yaptı”; **DUB-te URUildamuša terubi** “ İldamuš şehrinde yazıtı yerleştirdim ( yazdırdım)”.

 Çoğul şeklinde bulunma hâli ekini alan kelimenin sonundaki ***-i/e*** ünlüleri düşer. Meselâ, **Irusahinakai** ( < **Irusahini-a-kai**); **Iargištihina** ( < **Iargištihini-a**); **LÚA.Sİ.MEŠ-na**; **LÚhuradina** ( < **LÚhuradini-a**); **dhaldina** ( < **dhaldini-a**) **KÁ-kai**; **gunuša** ( < gunuše-a).