**Konu 9: ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ I**

**b->m-**

Eski Türkçede söz başındaki *b-* sesi genizsilleşme yoluyla Karaçay-Malkar Türkçesinde *m-* sesine değişir. Genizsilleşme, geniz ünsüzleri sayılan *m, n, ŋ* ünsüzlerinin benzeştirme yoluyla yakınındaki ünsüzleri kendi boğumlanma (articulation) noktasına çekmesi olayıdır (Korkmaz 1992: 71).

*ben > men* “ben 1. şahıs zamiri”, *biŋ > miŋ* “bin”, *bin- > min-* “binmek”, *bengü > miŋŋi* “ebedî, sonsuz”, *bedük > miyik* “yüksek”.

**d > y**

Eski Türkçedeki *d* sesi Karaçay-Malkar Türkçesindeki kelimelerde *y* sesine dönüşmüştür.

*adrı > ayrı* “yaba, çatal”, *budut- > buyuq-* “uyuşmak, miskinleşmek”, *yad- > cay-* “yaymak”, *yadaġ > cayav* “yaya”, *yıd > cıyı* “koku”, *yod- > coy-* “yok etmek harcamak”, *qadır- > qayır-* “döndürmek, büktürmek”.

**-ġ- > -h-**

Eski Türkçede kelime içinde yer alan art damak ünsüzü *ġ* sesi Karaçay-Malkar Türkçesi bazı kelimelerde sızıcılaşarak *h* sesine dönüşmüştür.

*buçġaq > buçhaq* “paça”, *qısġa > qısha* “kısa”, *qutġar- > quthar-* “kurtarmak”.

**-ġ- > -v-**

Eski Türkçede kelime ortasında veya sonunda yer alan *ġ* sesi Karaçay-Malkar Türkçesinde çift dudak ünsüzü *v* sesine dönüşmüştür.

*açıġ > açuv* “öfke”, *arqaġ > arqav* “mekik ipliği”, *aġlaq > avlaq* “kır, ova”, *aġrıġ > avruv* “hastalık, ağrı”, *baġır > bavur* “karaciğer”, *taġ > tav* “dağ”.

**-ġu/-gü > -v**

Eski Türkçede kelime sonunda yer alan *-ġu/-gü* hecesi Karaçay-Malkar Türkçesinde çift dudak ünsüzü *v* sesine dönüşürken sondaki ünlüyü de kaybetmiştir.

*bilegü > bilev* “biley taşı”, *biregü > birev* “bir kişi, kimse”, *buqaġu > buġov* “kelepçe, boyunduruk, pranga”, *buġu > buv* “erkek geyik”, *buzaġu > buzov* “buzağı”, *yaşaġu > caşav* “hayat”.

**ġ/ g > y**

Eski Türkçedeki *ġ-g* sesleri Karaçay-Malkar Türkçesinde bazı kelimelerde *y* sesine değişmiştir.

*sıġıt > sıyıt* “feryat, ağlama”, *yıġın > cıyın* “grup, topluluk”, *yıġ- > cıy-* “toplamak”, *küg > küy* “ağıt”, *tüg- > tüy-* “bağlamak”, *yigirme > cıyırma* “yirmi”.

**k- > g-**

Eski Türkçede kelime başında bulunan *k* sesi Karaçay-Malkar Türkçesi birkaç kelimede *g* sesine dönüşmüştür.

*keben > geben* “kuru ot yığını”*, ketmen > getmen* “kazma”, *közetçi > gözet* “devriye”.