# *დანართი №2*

# მსაზღვრელი ზედსართავი სახელის შეთანხმება საზღვრულთან ბრუნვასა და რიცხვში

ზედსართავი სახელით გადმოცემული ატრიბუტული მსაზღვრელის საზღვრულთან ბრუნვასა და რიცხვში შეთანხმებისას დაცული უნდა იყოს შემდეგი წესები:

1. ზედსართავი სახელით (თუ მიმღეობით) წარმოდგენილი **პრეპოზიციური** ბოლოთანხმოვნიანი მსაზღვრელი თავის საზღვრულს სრულად ეთანხმება სამ ბრუნვაში: სახელობითში, მოთხრობითსა და წოდებითში; მიცემითსა და ვითარებითში ფუძის სახით შეეწყობა საზღვრულს, ხოლო ნათესაობითსა და მოქმედებითში ინარჩუნებს ბრუნვისნიშნისეულ ხმოვნით ელემენტს, თანხმოვნითი ნაწილი კი ჩამოსცილდება.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ყვითელ-ი** | **ფოთოლ-ი** | **გახარებულ-ი** | **ბავშვ-ი** |
| მოთხრ. | **ყვითელ-მა** | **ფოთოლ-მა** | **გახარებულ-მა** | **ბავშვ-მა** |
| მიც. | **ყვითელ** | **ფოთოლ-ს** | **გახარებულ** | **ბავშვ-ს** |
| ნათ. | **ყვითელ-ი** | **ფოთლ-ის** | **გახარებულ-ი** | **ბავშვ-ის** |
| მოქმ. | **ყვითელ-ი** | **ფოთლ-ით** | **გახარებულ-ი** | **ბავშვ-ით** |
| ვით. | **ყვითელ** | **ფოთლ-ად** | **გახარებულ** | **ბავშვ-ად** |
| წოდ. | **ყვითელ-ო** | **ფოთოლ-ო** | **გახარებულ-ო** | **ბავშვ-ო** |

1.1. ებიან მრავლობითში დასმულ საზღვრულს ზედსართავი სახელით (თუ მიმღეობით) გადმოცემული ბოლოთანხმოვნიანი **პრეპოზიციური** მსაზღვრელი მხოლობითი რიცხვის ფორმით შეეწყობა (**ყვითელ-ი** ფოთლ-ებ-ი), ნარიან მრვალობითში ის ეთანხმება თავის საზღვრულს ბრუნვაშიც და რიცხვშიც (სახ. **ყვითელ-ნ-ი** ფოთოლ-ნ-ი, **გახარებულ-ნ-ი** ბავშვნი; წოდ. **ყვითელ-ნ-ო** ფოთოლ-ნ-ო, **გახარებულ-ნ-ო** ბავშვ-ნ-ო), ხოლო თანიანში ფუძის სახით იქნება გამოხატული (მოთხრ., მიც., ნათ. **ყვითელ** ფოთოლ-თა, **გახარებულ** ბავშვ-თა):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ყვითელ-ი** | **ფოთლ-ებ-ი** | **გახარებულ-ი** | **ბავშვ-ებ-ი** |
| მოთხრ. | **ყვითელ-მა** | **ფოთლ-ებ-მა** | **გახარებულ-მა** | **ბავშვ-ებ-მა** |
| მიც. | **ყვითელ** | **ფოთლ-ებ-ს** | **გახარებულ** | **ბავშვ-ებ-ს** |
| ნათ. | **ყვითელ-ი** | **ფოთლ-ებ-ის** | **გახარებულ-ი** | **ბავშვ-ებ-ის** |
| მოქმ. | **ყვითელ-ი** | **ფოთლ-ებ-ით** | **გახარებულ-ი** | **ბავშვ-ებ-ით** |
| ვით. | **ყვითელ** | **ფოთლ-ებ-ად** | **გახარებულ** | **ბავშვ-ებ-ად** |
| წოდ. | **ყვითელ-ო** | **ფოთლ-ებ-ო** | **გახარებულ-ო** | **ბავშვ-ებ-ო** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ყვითელ-ნი** | **ფოთოლ-ნ-ი** | **გახარებულ-ნ-ი** | **ბავშვ-ნ-ი** |
| მოთხრ. | **ყვითელ** | **ფოთოლ-თა** | **გახარებულ** | **ბავშვ-თა** |
| მიც. | **ყვითელ** | **ფოთოლ-თა** | **გახარებულ** | **ბავშვ-თ-ა** |
| ნათ. | **ყვითელ** | **ფოთოლ-თა** | **გახარებულ** | **ბავშვ-თ-ა** |
| მოქმ. | — | — |
| ვით. | — | — |
| წოდ. | **ყვითელ-ნ-ო** | **ფოთოლ-ნ-ო** | **გახარებულ-ნ-ო** | **ბავშვ-ნ-ო** |

1.2. **პრეპოზიციური** ატრიბუტული მსაზღვრელი, რომელიც ბოლოხმოვნიანი სახელით (ზედსართავითა თუ მიმღეობით) არის წარმოდგენილი, მხოლობითსა და მრავლობითში დასმულ საზღვრულს ფუძის სახით შეეწყობა ყველა ბრუნვაში:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **მწვანე** | **მინდორ-ი** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ი** |
| მოთხრ. | **მწვანე** | **მინდორ-მა** | **მოცურავე** | **ბავშვ-მა** |
| მიც. | **მწვანე** | **მინდორ-ს** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ს** |
| ნათ. | **მწვანე** | **მინდვრ-ის** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ის** |
| მოქმ. | **მწვანე** | **მინდვრ-ით** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ით** |
| ვით. | **მწვანე** | **მინდვრ-ად** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ად** |
| წოდ. | **მწვანე** | **მინდორ-ო** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ო** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **მწვანე** | **მინდვრ-ებ-ი** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ებ-ი** |
| მოთხრ. | **მწვანე** | **მინდვრ-ებ-მა** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ებ-მა** |
| მიც. | **მწვანე** | **მინდვრ-ებ-ს** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ებ-ს** |
| ნათ. | **მწვანე** | **მინდვრ-ებ-ის** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ებ-ის** |
| მოქმ. | **მწვანე** | **მინდვრ-ებ-ით** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ებ-ით** |
| ვით. | **მწვანე** | **მინდვრ-ებ-ად** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ებ-ად** |
| წოდ. | **მწვანე** | **მინდვრ-ებ-ო** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ებ-ო** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **მწვანე** | **მინდორ-ნ-ი** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ნ-ი** |
| მოთხრ. | **მწვანე** | **მინდორ-თ-ა** | **მოცურავე** | **ბავშვ-თ-ა** |
| მიც. | **მწვანე** | **მინდორ-თ-ა** | **მოცურავე** | **ბავშვ-თ-ა** |
| ნათ. | **მწვანე** | **მინდორ-თ-ა** | **მოცურავე** | **ბავშვ-თ-ა** |
| მოქმ. | — | — |
| ვით. | — | — |
| წოდ. | **მწვანე** | **მინდორ-ნ-ო** | **მოცურავე** | **ბავშვ-ნ-ო** |

1.3. გათიშული **პრეპოზიციური** მსაზღვრელი (რომელიც, ძირითადად, მხატვრულ ლიტერატურაში დასტურდება) − ბოლოთანხმოვნიანიცა და ბოლოხმოვნიანიც − ყველა ბრუნვაში სრულად დაირთავს შესაბამის ნიშნებს: „**შაქრიანს** ეტყვის **სიტყვასა**“ (ვაჟა); „**მწვანეს** ეწვდება **ფოთოლსა** ხარი ირემი რქიანი“ (ვაჟა)...

2. ზედსართავით (თუ მიმღეობით) გამოხატული **ატრიბუტულ-პოსტპოზიციური** მსაზღვრელი (ბოლოთანხმოვნიანიცა და ბოლოხმოვნიანიც) თავის საზღვრულს სრულად ეთანხმება ყველა ბრუნვაში. აღნიშნული ტიპის შემთხვევები, ძირითადად, პოეზიაში დასტურდება: „გვერდს უზის **ქალი ლამაზი,** სანთელივითა დნებაო“ (ხალხ.); „მისთვის არ ვმღერ, რომ ვიმღერო, ვით **ფრინველმა გარეგანმა**“ (აკაკი); „**ველს მშვენიერსა** ჩასძინებოდა“ (ილია); „**ბალახს მწვანესა** მიირთმევს“ (ხალხ.); „დიაცს მუდამაც უხდება გლოვა **ვაჟკაცის კარგისა**“ (ვაჟა); „გადის დუმილი ოთახიდან **ნაბიჯით ზანტით**“ (მუხრანი); „იმ ჩვენი ობლის სული კი იქცა **პეპელად ჭრელადა**“ (ვაჟა); „რამ მოაქცია **კაცად ყრუდ ?**“ (ხალხ.); „**კლდეო მაღალო,** შეინახე ჩემი ფესვები!“ (ვაჟა) ...

2.1. შეიკუმშება ან შეიკვეცება **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელის ფუძე, თუ ის (ფუძე) ზოგადად კუმშვადია ან კვეცადი:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ფოთოლ-ი** | **ყვითელ-ი** | სახლი | **პატარა** |
| მოთხრ. | **ფოთოლ-მა** | **ყვითელ-მა** | სახლ-მა | **პატარა-მ** |
| მიც. | **ფოთოლ-ს** | **ყვითელ-ს** | სახლ-ს | **პატარა-ს** |
| ნათ. | **ფოთლ-ის** | **ყვითლ-ის** | სახლ-ის | **პატარ-ის** |
| მოქმ. | **ფოთლ-ით** | **ყვითლ-ით** | სახლ-ით | **პატარ-ით** |
| ვით. | **ფოთლ-ად** | **ყვითლ-ად** | სახლ-ად | **პატარა-დ** |
| წოდ. | **ფოთოლ-ო** | **ყვითელ-ო** | სახლ-ო | **პატარა-ვ** |

2.2. **ატრიბუტულ-პოსტპოზიციური** მსაზღვრელისა და საზღვრულის მრავლობით რიცხვში შეთანხმებისას გამოიყოფა რამდენიმე ტიპი (პოეზიის ენაში):

ა) საზღვრულიცა და **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელიც ებიანი მრავლობითი რიცხვის ფორმით არის წარმოდგენილი: „ნაქერალაში დამდგარან **თუშები თექიანები**“ (ვაჟა); „გარს სანგლად შემოუვლიათ **ხევები ბექიანები**“ (ვაჟა); „მინდვრები, ქართლის მინდვრები, **ქედები მხარგაშლილები**...“ (ანა).

ბ) საზღვრულიცა და **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელიც ნართანიანი მრავლობითით დასტურდება: „სად ჰყვავებულან დიდებულად **ქალაქნი ვრცელნი**“ (ალ. ჭავჭავაძე); „ჩემთა ნათესავთ გლოვისა ნაცვლად მივალალებენ **სვავნი მყივარნი**“ (ნ. ბარათაშვილი); „თვის შორის ხატავს ცისა ლაჟვარდს და **მთათა მწვანეთ**“ (ალ. ჭავჭავაძე);

გ) საზღვრული ებიანი მრავლობითი რიცხვის ფორმით არის გამოხატული, **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელი – ნარიანით: „მოგროვდენ ყოველის მხრიდამ **ვაჟები ლომისფერანი**“ (ვაჟა); „მწყობრად მოდიან **მხედრები სახეგაშლილნი**, მზე ვით“ (ანა);

დ) საზღვრული წარმოდგენილია ნარიანი მრავლობითით, **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელი – ებიანით. ასეთ შემთხვევებში მსაზღვრელი ხშირად განკერძოებულია: „**მთანი, თავჩაჩქიანები**, ფიქრს მისცემიან მწარესა“ (ვაჟა);

ე) საზღვრული ებიანი მრავლობითი რიცხვის ფორმით დასტურდება, ხოლო **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელი მხოლობით რიცხვშია: „გულს მიკლავს, გონებას მირევს **ფიქრები გაუგებარი**“ (ვაჟა); „დილაა. სველია ბალახი. სველია **ბელტები ნედლი**“ (მუხრანი). განკერძოებული მსაზღვრელი ამ შემთხვევაშიც დაჩნდება: „ხომ არის ისეთი **დღეები, დარიანი,** ჰაერის სითბო მხრებში რომ აგწევს, აგამჩატებს“(გ. კვარაცხელია).

2.3. **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელი განკერძოვდება, თუ ის გავრცობილია მასთან სინტაქსურად დაკავშირებული სიტყვებით (განკერძოვდება ამ სიტყვებთან ერთად): „**სიტყვებს**, – წინაპართ მიერ **გახედნილთ,** დიდი რუსთველის უღელში **ნაბამთ**“ (მუხრანი)...

2.4. **ინვერსიული** მსაზღვრელი შეიძლება განკერძოვდეს მაშინაც, როცა ის არ არის გავრცობილი მასთან სინტაქსურად დაკავშირებული სიტყვებით. აღნიშნული ტიპის შემთხვევები მწერლის პოზიციით აიხსნება (როგორ მოიაზრებს ის წინადადებაში მსაზღვრელს – პაუზით თუ უპაუზოდ): „**მთებს**, − **პირდაბანილთ**, − შეუმშრალა ქარმა ხელ-პირი“ (მუხრანი)...

2.5. გათიშული **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელი – ბოლოთანხმოვნიანიცა და ბოლოხმოვნიანიც – ყველა ბრუნვაში სრულად დაირთავს შესაბამის ნიშნებს: „და როდესაც **მზეს** შევხედე **გვირგვინოსანს**, ჩემო კარგო, ქვეყანაზე გავჩნდი ოდეს“ (ანა); **„ველებს** გაჰყურებს **მწვანესა**“ (ხალხ.)...

2.6. თუ საზღვრული თანდებულიანი ფორმით არის წარმოდგენილი, **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელიც დაირთავს თანდებულს: „საუბრობდნენ **საკითხებზე ძირითადზე**“... ასეთ შემთხვევებში თანდებულდართული მსაზღვრელი შესაძლებელია განკერძოვდეს (მძიმით გამოეყოს საზღვრულს): „საუბრობდნენ **საკითხებზე, ძირითადზე**“...

2.7. თანამედროვე ქართულში **პოსტპოზიციური** ატრიბუტული მსაზღვრელი (ზედსართავითა თუ მიმღეობით წარმოდგენილი) მრავლობით რიცხვშიც ეთანხმება თავის საზღვრულს, თუ ეს უკანასკნელი სულიერი სახელით (ვინ თუ რა ჯგუფისა) არის გამოხატული(**ბავშვები ცელქები**, **ქალნი ლამაზნი**, **შაშვნი მგალობელნი**, **დათვები შავები**, **ლეკვები პატარები**...), ხოლო უსულო სახელით გადმოცემული საზღვრულის შემთხვევაში **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელი შეიძლება იყოს შეთანხმებულიც (**მდინარეები პატარები**, **ქედები მხარგაშლილები**, **მთანი მაღალნი** ...) და შეუთანხმებელიც (**ბელტები ნედლი**, **დღეები დარიანი**, **სახლები დიდი**...).

2.8. დასაშვებია ისეთი შემთხვევებიც (ძირითადად, სახ. და წოდ. ბრუნვებში), როცა საზღვრული ებიანი მრავლობითი რიცხვის ფორმით არის წარმოდგენილი, ხოლო **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელი – ნარიანით (**ქალები ლამაზნი**, **ქალებო ლამაზნო**; **მხედრები სახეგაშლილნი**, **მხედრებო სახეგაშლილნო**; **ჩიტები მოჭიკჭიკენი**, **ჩიტებო მოჭიკჭიკენო**; **შაშვები შავნი**, **შაშვებო შავნო** ...), ან კიდევ – პირიქით: საზღვრული ნარიანი მრავლობითით გამოიხატება, **ინვერსიული** მსაზღვრელი – ებიანით (**ჭადარნი მაღლები**, **ჭადარნო მაღლებო**; **მთანი თავჩაჩქიანები**, **მთანო თავჩაჩქიანებო**...).

2.9. თუ **პოსტპოზიციური** მსაზღვრელი წარმოდგენილია ისეთი სახელით, რომელსაც ნაკლებად უდასტურდება ებიანი მრავლობითის ფორმები, ის მრავლობითში დასმულ საზღვრულს ან მხოლობითი რიცხვის ფორმით შეეწყობა, ან − ნართანიანი მრავლობითით. ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არა აქვს იმას, სულიერი სახელით (ვინ თუ რა ჯგუფისა) არის გამოხატული საზღვრული, თუ უსულოთი, შდრ.: **ადამიანები** (ადამიანნი) **საინტერესო / საინტერესონი, წიგნები** (წიგნნი) **საინტერესო / საინტერესონი; ვაჟკაცები** (ვაჟკაცნი) **მათებრი / მათებრნი, საქმეები** (საქმენი) **მათებრი** / **მათებრნი** ... (ნაკლებად გვექნება: **ადამიანები** (ადამიანნი) **საინტერესოები** ან **წიგნები** (წიგნნი) **საინტერესოები;** **ვაჟკაცები** (ვაჟკაცნი) **მათებრები** ან **საქმეები** (საქმენი) **მათებრები** ...). შესაბამისად, მხოლობითი რიცხვის ფორმით გადმოცემული **ინვერსიული** მსაზღვრელი დაშვებულ უნდა იქნეს მართებულ ვარიანტად ყველა შემთხვევაში.