# *დანართი №4*

# მსაზღვრელი ნაცვალსახელის შეთანხმება საზღვრულთან ბრუნვასა და რიცხვში

ნაცვალსახელით გადმოცემული ატრიბუტული მსაზღვრელის საზღვრულთან შეთანხმებისას დაცული უნდა იყოს შემდეგი წესები:

1. საზღვრული წევრი მხოლობითში დაისმის, თუ მსაზღვრელად წარმოდგენილია შემდეგი ნაცვალსახელები: ჩვენებითი − **ამდენი** (*ამდენი* ბავშვი), **მაგდენი** (*მაგდენი* წიგნი), **იმდენი** (*იმდენი* ყვავილი); კითხვითი − **რამდენი** (*რამდენი* სტუდენტი); განსაზღვრებითი − **ყველა** (*ყველა* ბავშვი), **ყოველი** (*ყოველი* კაცი), **თითოეული** (*თითოეული* მოსწავლე), **თითო** (*თითო* ღერი); განუსაზღვრელობითი − **ზოგი** (*ზოგი* ბავშვი), **ზოგიერთი** (*ზოგიერთი* კაცი), **რომელიმე** (*რომელიმე* მოსწავლე), **რამდენიმე** (*რამდენიმე* სტუდენტი); უარყოფითი − **არცერთი** (*არცერთი* ბავშვი), **ვერცერთი** (*ვერცერთი* მოსწავლე), **ნურცერთი** (*ნურცერთი* სტუდენტი). დასახელებული ტიპის ნაცვალსახელები ისე შეეწყობა საზღვრულს ბრუნვაში, როგორც შესაბამისი ფუძის მქონე ზედსართავები:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ამდენ-ი** | **ბავშვ-ი** |  | **რამდენიმე** | **სტუდენტ-ი** |
| მოთხრ. | **ამდენ-მა** | **ბავშვ-მა** |  | **რამდენიმე** | **სტუდენტ-მა** |
| მიც. | **ამდენ** | **ბავშვ-ს** |  | **რამდენიმე** | **სტუდენტ-ს** |
| ნათ. | **ამდენ-ი** | **ბავშვ-ის** |  | **რამდენიმე** | **სტუდენტ-ის** |
| მოქმ. | **ამდენ-ი** | **ბავშვ-ით** |  | **რამდენიმე** | **სტუდენტ-ით** |
| ვით. | **ამდენ** | **ბავშვ-ად** |  | **რამდენიმე** | **სტუდენტ-ად** |
| წოდ. | — |  | — |

* 1. ჩვენებითი და კითხვითი ნაცვალსახელები – **ასეთი**, **ეგეთი**, **ისეთი**, **ამნაირი**, **იმნაირი**..., **ამისთანა**, **მაგისთანა**, **იმისთანა**...; **როგორი**, **რანაირი**, **სადაური**, **როდინდელი**... ისე ეთანხმება საზღვრულს ბრუნვაში, როგორც შესაბამისი ფუძის მქონე ზედსართავები:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ასეთ-ი** | **ბავშვ-ი** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ი** |
| მოთხრ. | **ასეთ-მა** | **ბავშვ-მა** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-მა** |
| მიც. | **ასეთ** | **ბავშვ-ს** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ს** |
| ნათ. | **ასეთ-ი** | **ბავშვ-ის** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ის** |
| მოქმ. | **ასეთ-ი** | **ბავშვ-ით** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ით** |
| ვით. | **ასეთ** | **ბავშვ-ად** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ად** |
| წოდ. | — |  | — |

აღნიშნული ტიპის ნაცვალსახელებთან საზღვრული, ჩვეულებრივ, მრავლობით რიცხვშიც დაისმის:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ასეთ-ი** | **ბავშვ-ებ-ი** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ებ-ი** |
| მოთხრ. | **ასეთ-მა** | **ბავშვ-ებ-მა** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ებ-მა** |
| მიც. | **ასეთ** | **ბავშვ-ებ-ს** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ებ-ს** |
| ნათ. | **ასეთ-ი** | **ბავშვ-ებ-ის** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ებ-ის** |
| მოქმ. | **ასეთ-ი** | **ბავშვ-ებ-ით** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ებ-ით** |
| ვით. | **ასეთ** | **ბავშვ-ებ-ად** |  | **ამისთანა** | **წიგნ-ებ-ად** |
| წოდ. | — |  | — |

1.2.პრეპოზიციურ მსაზღვრელად წარმოდგენილი **ვიღაც**(**ა**), **რაღაც**(**ა**), **რომელიღაც**(**ა**) განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელები ფორმაუცვლელად შეეწყობა საზღვრულს ყველა ბრუნვაში:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ი** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბავ-ი** |
| მოთხრ. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-მა** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბავ-მა** |
| მიც. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ს** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბავ-ს** |
| ნათ. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ის** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბ-ის** |
| მოქმ. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ით** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბ-ით** |
| ვით. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ად** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბ-ად** |
| წოდ. | — |  | — |

1.3. **ვიღაც**(**ა**) და **რაღაც**(**ა**) განუსაზღვრელობით ნაცვალსახელებთან (რომლებიც მსაზღვრელის ფუნქციას ასრულებს) დასაშვებია საზღვრულის მრავლობითი რიცხვის ფორმით გამოყენებაც:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ებ-ი** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბ-ებ-ი** |
| მოთხრ. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ებ-მა** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბ-ებ-მა** |
| მიც. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ებ-ს** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბ-ებ-ს** |
| ნათ. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ებ-ის** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბ-ებ-ის** |
| მოქმ. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ებ-ით** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბ-ებ-ით** |
| ვით. | **ვიღაც**(**ა**) | **კაც-ებ-ად** |  | **რაღაც**(**ა**) | **ამბ-ებ-ად** |
| წოდ. | — |  | — |

1.4. ნაცვალსახელთან **რომელიღაც**(**ა**) საზღვრული ნაკლებად დასტურდება მრავლობით რიცხვში (**რომელიღაც**(**ა**) **წიგნში**, **რომელიღაც**(**ა**) **ლექსში**...).

1.5. განსაზღვრებით ნაცვალსახელთან **სხვა** (რომელიც მსაზღვრელის ფუნქციას ასრულებს)საზღვრული მრავლობითი რიცხვის ფორმითაც წარმოდგება („**სხვა** **საკითხებზე** გადავიდეთ“; „გიორგი **სხვა თემებითაც** დაინტერესდა“; „**სხვა მოსაზრებებიც** გამოითქვა“...).

1.6. **სხვადასხვა** ნაცვალსახელთან (რომელიც მსაზღვრელის ფუნქციით გამოიყენება) საზღვრული მხოლობით რიცხვში დაისმის:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| სახ. | **სხვადასხვა** | **ქვეყანა** |
| მოთხრ. | **სხვადასხვა** | **ქვეყანა-მ** |
| მიც. | **სხვადასხვა** | **ქვეყანა-ს** |
| ნათ. | **სხვადასხვა** | **ქვეყნ-ის** |
| მოქმ. | **სხვადასხვა** | **ქვეყნ-ით** |
| ვით. | **სხვადასხვა** | **ქვეყნ-ად** |
| წოდ. | — |

1.7. **ეს, ეგ** და **ის** ნაცვალსახელები, რომლებიც მსაზღვრელის ფუნქციას ასრულებენ, წინ უსწრებენ საზღვრულს (თანამედროვე ქართულის მონაცემთა მიხედვით) და მხოლობითი რიცხვის ფორმით შეეწყობიან მას მაშინაც, როცა ეს უკანასკნელი (საზღვრული) მრავლობითშია დასმული:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ეს** | **ბავშვ-ი** | **ეს** | **ბავშვ-ებ-ი** |
| მოთხრ. | **ამ** | **ბავშვ-მა** | **ამ** | **ბავშვ-ებ-მა** |
| მიც. | **ამ** | **ბავშვ-ს** | **ამ** | **ბავშვ-ებ-ს** |
| ნათ. | **ამ** | **ბავშვ-ის** | **ამ** | **ბავშვ-ებ-ის** |
| მოქმ. | **ამ** | **ბავშვ-ით** | **ამ** | **ბავშვ-ებ-ით** |
| ვით. | **ამ** | **ბავშვ-ად** | **ამ** | **ბავშვ-ებ-ად** |
| წოდ. | — | — |

1.8. თუ სახელობითი ბრუნვის ფორმით წარმოდგენილ საზღვრულს, რომლის მსაზღვრელიც **ეს**, **ეგ** ან **ის** ნაცვალსახელია, **-ვით** თანდებული დაერთვის, მსაზღვრელად გამოიყენება დასახელებულ ნაცვალსახელთა მონაცვლე ფუძე (და არა სახელობითისა): **ამ** ბავშვივით, **მაგ** ბავშვივით, **იმ** ბავშვივით.

1.9. **ეს** მსაზღვრელად დასტურდება აგრეთვე ლექსიკურ ერთეულებთან **ყველაფერი** და **ყოველივე**. ამ შემთხვევაშიც **ეს** თავის საზღვრულს ეთანხმება ისე, როგორც არსებითი სახელით წარმოდგენილს: **ეს** **ყველაფერი**, შდრ., **ეს** **სოფელი**; **ეს ყოველივე**, შდრ., **ეს წყარო** (**ყოველივე** უკვეცელია):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ეს** | **ყველაფერ-ი** | **ეს** | **ყოველივე** |
| მოთხრ. | **ამ** | **ყველაფერ-მა** | **ამ** | **ყოველივე-მ** |
| მიც. | **ამ** | **ყველაფერ-ს** | **ამ** | **ყოველივე-ს** |
| ნათ. | **ამ** | **ყველაფრ-ის** | **ამ** | **ყოველივე-ს(ი)** |
| მოქმ. | **ამ** | **ყველაფრ-ით** | **ამ** | **ყოველივე-თი** |
| ვით. | **ამ** | **ყველაფრ-ად** | **ამ** | **ყოველივე-დ** |
| წოდ. | — | — |

1.10. მსაზღვრელი ნაცვალსახელი **იგივე** ამ ფორმით (**იგივე**) მხოლოდ სახელობითში გვექნება. ყველა სხვა ბრუნვაში მას ჩაენაცვლება **იმავე.** თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში სავსებით ბუნებრივი ჩანს მასთან (ნაცვალსახელთან **იგივე**) საზღვრულის მრავლობითი რიცხვის ფორმით გამოყენება:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **იგივე** | **საკითხ-ი** | **იგივე** | **საკითხ-ებ-ი** |
| მოთხრ. | **იმავე** | **საკითხ-მა** | **იმავე** | **საკითხ-ებ-მა** |
| მიც. | **იმავე** | **საკითხ-ს** | **იმავე** | **საკითხ-ებ-ს** |
| ნათ. | **იმავე** | **საკითხ-ის** | **იმავე** | **საკითხ-ებ-ის** |
| მოქმ. | **იმავე** | **საკითხ-ით** | **იმავე** | **საკითხ-ებ-ით** |
| ვით. | **იმავე** | **საკითხ-ად** | **იმავე** | **საკითხ-ებ-ად** |
| წოდ. | — | — |

1.11. ნაცვალსახელი **იგივე** დასტურდება აგრეთვე გამოთქმაში **ერთი და იგივე.** მსაზღვრელად გამოყენებისას (მაგ., **ერთი და იგივე** საკითხი) ნაცვალსახელური შესიტყვების პირველი კომპონენტი **ერთი** საზღვრულს სრულად ეთანხმება მხოლოდ სახ. და მოთხრ. ბრუნვებში (**ერთი და იგივე საკითხი**, **ერთმა და იმავე** **საკითხმა**), მიცემითსა და ვითარებითში ორ-ორი ვარიანტი გვექნება – ვრცელი და მოკლე, ე. ი. საზღვრულთან შეთანხმებული, ბრუნვისნიშნიანი (ემფატიკურ ა-სთან ერთად) და გაუფორმებელი – ფუძის სახით წარმოდგენილი (**ერთსა და** **იმავე საკითხს**//**ერთ და იმავე საკითხს**; **ერთსა და** **იმავე** **საკითხად**//**ერთ და იმავე საკითხად**), ნათესაობითსა და მოქმედებითში კი (თანამედროვე ქართულის მონაცემთა გათვალისწინებით) **ერთი** ისე ეთანხმება თავის საზღვრულს (მაგ., არსებით სახელს – **საკითხი**), როგორც შესაბამისი ფუძის მქონე (ე. ი. ფუძეთანხმოვნიანი) მსაზღვრელი (ზედსართავი სახელი). მაშასადამე, ნათესაობითსა და მოქმედებითში მას ეკვეცება ბრუნვისნიშნისეული თანხმოვნითი ელემენტი (**ერთი და იმავე** **საკითხის**, **ერთი და იმავე** **საკითხით**). რაც შეეხება მეორე კომპონენტს – **იგივე** (სახ. **იგივე**, მოთხრ., მიც., ნათ., მოქმ., ვით. **იმავე**), ის თავის საზღვრულს შეეწყობა ისე, როგორც ფუძეხმოვნიანი ზედსართავი სახელი. ანალოგიური ვითარება გვექნება საზღვრულის მრავლობითი რიცხვის ფორმით გამოყენების შემთხვევაშიც:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| სახ. | **ერთ-ი და იგივე** | **საკითხ-ებ-ი** |
| მოთხრ. | **ერთ-მა და იმავე** | **საკითხ-ებ-მა** |
| მიც. | **ერთ(-ს-ა) და იმავე** | **საკითხ-ებ-ს** |
| ნათ. | **ერთ-ი და იმავე** | **საკითხ-ებ-ის** |
| მოქმ. | **ერთ-ი და იმავე** | **საკითხ-ებ-ით** |
| ვით. | **ერთ(-ს-ა) და იმავე** | **საკითხ-ებ-ად** |
| წოდ. | — |

1.12. მსაზღვრელად წარმოდგენილი პირველი და მეორე პირის კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ფუძეგაუფორმებელი სახითაც უნდა იქნეს დაშვებული მართებულ ვარიანტად ვითარებით ბრუნვაში (**ჩემს** მეგობრად//**ჩემ** მეგობრად, **ჩვენს** მეგობრად//**ჩვენ** მეგობრად, **შენს** მეგობრად//**შენ** მეგობრად, **თქვენს** მეგობრად//**თქვენ** მეგობრად), ხოლო მესამე პირის მრავლობითი რიცხვის ფორმით გამოხატული – მიცემითშიც და ვითარებითშიც (**მათს** მეგობარს // **მათ** მეგობარს, **მათს** მეგობრად // **მათ** მეგობრად...). დასახელებული ტიპის ნაცვალსახელებთან საზღვრული წევრი, ჩვეულებრივ, მრავლობითშიც დაისმის:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ჩემ-ი** | **მეგობარ-ი** | **მათ-ი** | **მეგობრ-ებ-ი** |
| მოთხრ. | **ჩემ-მა** | **მეგობარ-მა** | **მათ-მა** | **მეგობრ-ებ-მა** |
| მიც. | **ჩემ-ს** | **მეგობარ-ს** | **მათ-ს/მათ** | **მეგობრ-ებ-ს** |
| ნათ. | **ჩემ-ი** | **მეგობრ-ის** | **მათ-ი** | **მეგობრ-ებ-ის** |
| მოქმ. | **ჩემ-ი** | **მეგობრ-ით** | **მათ-ი** | **მეგობრ-ებ-ით** |
| ვით. | **ჩემ-ს**/**ჩემ** | **მეგობრ-ად** | **მათ-ს**/**მათ** | **მეგობრ-ებ-ად** |
| წოდ. | **ჩემ-ო** | **მეგობარ-ო** | — |

1.13. კუთვნილებითი და კითხვით-კუთვნილებითი ნაცვალსახელები (**თავისი, მაგისი, მისი, იმისი, ამისი, სხვისი; ვისი, რისი**), რომლებიც მსაზღვრელის ფუნქციას ასრულებენ, მიც. და ვით. ბრუნვებში ფუძის სახითაა წარმოდგენილი. მაშასადამე, ისინი არ დაირთავენ **ს** სუფიქსს (აღსანიშნავია, რომ ყველა დასახელებული ნაცვალსახელის ფუძე **ს**-ზე ბოლოვდება): **თავის** მეგობარს/მეგობრებს, **მაგის** კურსელს/კურსელებს, **მის** გადაწყვეტილებას/გადაწყვეტილებებს, **იმის** მეზობელს/მეზობლებს, **ამის** თანაკლასელს/თანაკლასელებს, **სხვის** შვილს/შვილებს; **ვის** თანამშრომელს/თანამშრომლებს, **რის** გასაღებს/გასაღებებს...; **თავის** მეზობლად/ მეზობლებად, **სხვის** შვილად/შვილებად, **ვის** მეგობრად/მეგობრებად...

1.14. მსაზღვრელად გამოყენებული **რა**, **რა და** **რა** კითხვითი ნაცვალსახელები ისე ეთანხმებიან თავიანთ საზღვრულებს ბრუნვაში, როგორც ფუძეხმოვნიანი ზედსართავები:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **რა** | **გზა** |  | **რა** და **რა** | **საკითხ-ი** |
| მოთხრ. | **რა** | **გზა-მ** |  | **რა** და **რა** | **საკითხ-მა** |
| მიც. | **რა** | **გზა-ს** |  | **რა** და **რა** | **საკითხ-ს** |
| ნათ. | **რა** | **გზ-ის** |  | **რა** და **რა** | **საკითხ-ის** |
| მოქმ. | **რა** | **გზ-ით** |  | **რა** და **რა** | **საკითხ-ით** |
| ვით. | **რა** | **გზ-ად** |  | **რა** და **რა** | **საკითხ-ად** |
| წოდ. | — |  | — |

1.15. **რა**  ნაცვალსახელთან, რომელიც მსაზღვრელის ფუნქციას ასრულებს, სავსებით ბუნებრივია საზღვრულის მრავლობითი რიცხვის ფორმით გამოყენება, მაგ., საკითხები განიხილეს. − **რა საკითხები**?

1.16. მსაზღვრელ **რა** და **რა** რთულ ნაცვალსახელთან (რომელიც, ბუნებრივია, ერთზე მეტს გულისხმობს) საზღვრული მხოლობითი რიცხვის ფორმით წარმოდგება (**რა** და **რა** საკითხი).

1.17. თანამედროვე ქართულში განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი **ვინმე** მსაზღვრელადაც გამოიყენება („**ვინმე** მეგობარი არ გყავს?“ ან კიდევ: „**ვინმე** მეზობელს დაუძახე!“...). ის (**ვინმე**) თავის საზღვრულს ეთანხმება ისე, როგორც ფუძეხმოვნიანი ზედსართავი სახელი.

1.18. მსაზღვრელის ფუნქციით წარმოდგება აგრეთვე **რამე** და **რაიმე** განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელები (**რამე** **საკითხი**, **რაიმე მოვლენა**...). ეს ნაცვალსახელები თავიანთ საზღვრულებს ისე შეეწყობიან, როგორც ფუძეხმოვნიანი ზედსართავები:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| სახ. | **რამე/რაიმე** | **საკითხ-ი** |
| მოთხრ. | **რამე/რაიმე** | **საკითხ-მა** |
| მიც. | **რამე/რაიმე** | **საკითხ-ს** |
| ნათ. | **რამე/რაიმე** | **საკითხ-ის** |
| მოქმ. | **რამე/რაიმე** | **საკითხ-ით** |
| ვით. | **რამე/რაიმე** | **საკითხ-ად** |
| წოდ. | — |

1.19. ქართულში მსაზღვრელის ფუნქციით დასტურდება აგრეთვე **თვით**, **თვითონ** და **თავად** განსაზღვრებითი ნაცვალსახელები:

„**თვით უკვდავება** მშვენიერსა სულში მდგომარებს“ (ნ. ბარათაშვილი);

„**თვით უკვდავებაც** არ არსებობს უსიყვარულოდ“ (გალაკტიონი);

„ – რა უნდა უყო! / **თვითონ იესო**! – / ხალხი იძახის: / ჭკუით იცნესო!“ (მუხრანი);

„**თვითონ მეფენიც** უძლეველნი, რომელთ უმაღლეს, / არც ვინღა არის და წინაშე არც ვინ აღუდგეს“... (ნ. ბარათაშვილი).

დასახელებული ნაცვალსახელები ფორმაუცვლელნი არიან.

1.20. თანიან მრავლობითში დასმულ საზღვრულს კუთვნილებითი ნაცვალსახელები რიცხვშიც ეთანხმებიან (პოეზიის ენაში): „ნუღა ვიხილავ **ჩემთა მშობელთა** და ჩემსა სატრფოს ტკბილმოუბარსა“ (ნ. ბარათაშვილი)...

2. ნაცვალსახელით გამოხატული პოსტპოზიციური მსაზღვრელი (ფუძეთანხმოვნიანი თუ ფუძეხმოვნიანი) ყველა ბრუნვაში ეთანხმება თავის საზღვრულს:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **მეგობარ-ი** | **ასეთ-ი** |  | **კაც-ი** | **ვიღაც**(**ა**) |
| მოთხრ. | **მეგობარ-მა** | **ასეთ-მა** |  | **კაც-მა** | **ვიღაცა-მ** |
| მიც. | **მეგობარ-ს** | **ასეთ-ს** |  | **კაც-ს** | **ვიღაცა-ს** |
| ნათ. | **მეგობრ-ის** | **ასეთ-ის** |  | **კაც-ის** | **ვიღაც-ის** |
| მოქმ. | **მეგობრ-ით** | **ასეთ-ით** |  | **კაც-ით** | **ვიღაც-ით** |
| ვით. | **მეგობრ-ად** | **ასეთ-ად** |  | **კაც-ად** | **ვიღაცა-დ** |
| წოდ. | — |  | — |

2.1. საზღვრული წევრი მხოლობითში დაისმის, თუ პოსტპოზიციურ მსაზღვრელად წარმოდგენილია შემდეგი ნაცვალსახელები: ჩვენებითი − **ამდენი** (ბავშვი *ამდენი*), **მაგდენი** (წიგნი *მაგდენი*), **იმდენი** (ყვავილი *იმდენი*); კითხვითი − **რამდენი** (სტუდენტი *რამდენი*); განსაზღვრებითი − **ყველა** (ბავშვი *ყველა*), **ყოველი** (კაცი *ყოველი*), **თითოეული** (მოსწავლე *თითოეული*), **თითო** (ღერი *თითო*); განუსაზღვრელობითი − **ზოგი** (ბავშვი *ზოგი*), **ზოგიერთი** (კაცი *ზოგიერთი*), **რომელიმე** (მოსწავლე *რომელიმე*), **რამდენიმე** (სტუდენტი *რამდენიმე*); უარყოფითი − **არცერთი** (ბავშვი *არცერთი*), **ვერცერთი** (მოსწავლე *ვერცერთი*):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ბავშვ-ი** | **ამდენ-ი** |  | **სტუდენტ-ი** | **რამდენიმე** |
| მოთხრ. | **ბავშვ-მა** | **ამდენ-მა** |  | **სტუდენტ-მა** | **რამდენიმე-მ** |
| მიც. | **ბავშვ-ს** | **ამდენ-ს** |  | **სტუდენტ-ს** | **რამდენიმე-ს** |
| ნათ. | **ბავშვ-ის** | **ამდენ-ის** |  | **სტუდენტ-ის** | **რამდენიმე-ს(ი)** |
| მოქმ. | **ბავშვ-ით** | **ამდენ-ით** |  | **სტუდენტ-ით** | **რამდენიმე-თი** |
| ვით. | **ბავშვ-ად** | **ამდენ-ად** |  | **სტუდენტ-ად** | **რამდენიმე-დ** |
| წოდ. | — |  | — |

2.2. შეიკუმშება ან შეიკვეცება ნაცვალსახელით გამოხატული პოსტპოზიციური მსაზღვრელის ფუძე, თუ ის (ფუძე) ზოგადად კუმშვადი ან კვეცადია:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **მოსწავლე** | **რომელ-ი** |  | **წიგნ-ი** | **რომელიღაც**(**ა**) |
| მოთხრ. | **მოსწავლე-მ** | **რომელ-მა** |  | **წიგნ-მა** | **რომელიღაცა-მ** |
| მიც. | **მოსწავლე-ს** | **რომელ-ს** |  | **წიგნ-ს** | **რომელიღაცა-ს** |
| ნათ. | **მოსწავლ-ის** | **რომლ-ის** |  | **წიგნ-ის** | **რომელიღაც-ის** |
| მოქმ. | **მოსწავლ-ით** | **რომლ-ით** |  | **წიგნ-ით** | **რომელიღაც-ით** |
| ვით. | **მოსწავლე-დ** | **რომლ-ად** |  | **წიგნ-ად** | **რომელიღაცა-დ** |
| წოდ. | — |  | — |

2.3. ინვერსიულ მსაზღვრელად წარმოდგენილი განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი **ყოველი** არ შეიკუმშება **ნათ**. და **მოქმ**. ბრუნვებში. რაც შეეხება ვითარებითს, ეს უკანასკნელი მას ნაკლებად უდასტურდება პოსტპოზიციური მსაზღვრელის ფუნქციით. შეკუმშული ვარიანტი (**ყოვლად**) ზმნისართია (ვითარების გარემოებაა), მაგ.:

„**კაცის ყოველის** [და არა **ყოვლის**] ვალია, დაიცვას თავისი სამშობლო“;

„**კაცით** **ყოველით** [და არა **ყოვლით**] უნდა ამაყობდეს ერი“, შდრ., „შენ ჩემო დამნელებელო, წყეულიმცა ხარ **ყოვლადა**!“ (ვაჟა)...

2.4.პოსტპოზიციური ატრიბუტული მსაზღვრელი, რომელიც I ან II პირის (მხ. და მრ. რ.) კუთვნილებითი ნაცვალსახელით არის გადმოცემული, მიცემითში დასმულ საზღვრულს ორმაგი მიცემითის ფორმით შეეწყობა (**მეგობარს ჩემსას**, **სამშობლოს ჩვენსას**, **მეზობელს შენსას**, **სტუდენტებს თქვენსას**...):

„ნუთუ სხვა რამე, სიმღერის გარდა, ვერ უშველიდა **ტკივილებს ჩემსას**“ (ლ. ასათიანი);

„მე მისთვის დავრჩი, რომ **ხსოვნას შენსას** სიკვდილის ხელი არ მივაკარო“ (ნ. ნადირაძე);

„**სიგლახეს ჩვენსას** დავაბრალებთ უცხოს ნურავის! − / თვითდაკვირვების მოვიმარჯვოთ დროა უნარი!“ (მუხრნი)...

2.5. **ს**-ზე დაბოლოებული კუთვნილებითი და კითხვით-კუთვნილებითი ნაცვალსახელები (**თავისი**, **მაგისი**, **მისი**, **იმისი**, **ამისი**, **სხვისი**; **ვისი**, **რისი**), რომლებიც ინვერსიული მსაზღვრელის ფუნქციას ასრულებენ, მოთხრობითსა და მიცემითში ორ-ორი ვარიანტით წარმოდგება, კერძოდ – ფუძეგავრცობილი და ფუძეგაუვრცობელი ფორმებით:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **მეგობარ-ი** | **მის-ი** |  | **ბავშვ-ი** | **ვის-ი** |
| მოთხრ. | **მეგობარ-მა** | **მის-მა**/**მისა-მ** |  | **ბავშვ-მა** | **ვის-მა**/**ვისა-მ** |
| მიც. | **მეგობარ-ს** | **მის-ს**/**მისა-ს** |  | **ბავშვ-ს** | **ვის-ს**/**ვისა-ს** |
| ნათ. | **მეგობრ-ის** | **მის-ის**(**ა**) |  | **ბავშვ-ის** | **ვის-ის**(**ა**) |
| მოქმ. | **მეგობრ-ით** | **მის-ით** |  | **ბავშვ-ით** | **ვის-ით** |
| ვით. | **მეგობრ-ად** | **მის-ად** |  | **ბავშვ-ად** | **ვის-ად** |
| წოდ. | — |  | — |

ფუძეგავრცობილი შემთხვევები ყველაზე ხშირად მიცემითში დასტურდება (**მეგობარს მისას**, **ბავშვს სხვისას**...).

2.6. ნაცვალსახელით წარმოდგენილ ინვერსიულ მსაზღვრელთა ერთი ნაწილი (ჩვენებითი: **ასეთი**, **ეგეთი**, **ისეთი**, **ამნაირი**, **მაგნაირი**, **იმნაირი**, **ამისთანა**, **მაგისთანა**, **იმისთანა**..., კითხვითი: **როგორი**, **სადაური**..., განსაზღვრებითი – **სხვა** ...) მრავლობით რიცხვშიც ეთანხმება თავის საზღვრულს, თუ ეს უკანასკნელი სულიერი სახელით (ვინ თუ რა ჯგუფისა) არის გამოხატული(**ბავშვები ასეთები**, **ქალები სადაურები**, **კაცები სხვები**; **ცხენები იმისთანები** ...), ხოლო უსულო სახელით გადმოცემული საზღვრულის შემთხვევაში პოსტპოზიციური მსაზღვრელი შეიძლება იყოს შეთანხმებულიც (**მთები ამისთანები**...) და შეუთანხმებელიც (**მთები** **ამისთანა**...).

2.7. კუთვნილებითი ნაცვალსახელი რიცხვშიც ეთანხმება მრავლობითში დასმულ საზღვრულს (პოეზიის ენაში): „**მამანი თქვენნი**, / თავის დროს ძენი, / თავის დროს იყვნენ სახელოვანნი“ (გრ. ორბელიანი); „ჰოი მთაწმიდავ, მთაო წმიდავ, **ადგილნი შენნი**... (ნ. ბარათაშვილი); „შენისა ცრემლით **თვალნი ჩემნი** მიტირებია“ (ილია)...

2.8. **ყველაფერი** (შესიტყვებაში **ყველაფერი ეს**) და **ყოველივე** (შესიტყვებაში **ყოველივე ეს**) ისე ეთანხმება **ეს** ნაცვალსახელს ბრუნვაში, როგორც შესაბამისი ფუძის მქონე პრეპოზიციური ზედსართავები:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახ. | **ყველაფერ-ი** | **ეს** |  | **ყოველივე** | **ეს** |
| მოთხრ. | **ყველაფერ-მა** | **ამა-ნ** |  | **ყოველივე** | **ამა-ნ** |
| მიც. | **ყველაფერ** | **ამა-ს** |  | **ყოველივე** | **ამა-ს** |
| ნათ. | **ყველაფერ-ი** | **ამ-ის** |  | **ყოველივე** | **ამ-ის** |
| მოქმ. | **ყველაფერ-ი** | **ამ-ით** |  | **ყოველივე** | **ამ-ით** |
| ვით. | **ყველაფერ** | **ამა-დ** |  | **ყოველივე** | **ამა-დ** |
| წოდ. | — |  | — |

2.9. ნაცვალსახელი **იგივე**, რომელიც ინვერსიული მსაზღვრელის ფუნქციას ასრულებს, თავის საზღვრულს ეთანხმება ყველა ბრუნვაში:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| სახ. | **საკითხ-ი** | **იგივე** |
| მოთხრ. | **საკითხ-მა** | **იმავე-მ** |
| მიც. | **საკითხ-ს** | **იმავე-ს** |
| ნათ. | **საკითხ-ის** | **იმავე-ს**(**ი**) |
| მოქმ. | **საკითხ-ით** | **იმავე-თი** |
| ვით. | **საკითხ-ად** | **იმავე-დ** |
| წოდ. | — |

2.10. პოსტპოზიციური მსაზღვრელის ფუნქციით წარმოდგენილი გამოთქმის – **ერთი და იგივე** – ორივე კომპონენტი ყველა ბრუნვაში სრულად დაირთავს შესაბამის ნიშნებს, თუმცა ვითარებითში დასაშვებია პირველი ნაწილის (**ერთი**) ფუძეგაუფორმებელი ვარიანტით გამოყენებაც (**ერთ**):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| სახ. | **საკითხ-ი** | **ერთი და იგივე** |
| მოთხრ. | **საკითხ-მა** | **ერთ-მა და იმავე-მ** |
| მიც. | **საკითხ-ს** | **ერთ-სა და იმავე-ს** |
| ნათ. | **საკითხ-ის** | **ერთ-ისა და იმავე-ს**(**ი**) |
| მოქმ. | **საკითხ-ით** | **ერთი-თა და იმავე-თი** |
| ვით. | **საკითხ-ად** | **ერთ(-ს-ა) და იმავე-დ** |
| წოდ. | — |

2.11. თუ საზღვრული წევრი თანდებულიანი ფორმით არის წარმოდგენილი, მსაზღვრელი ნაცვალსახელიც დაირთავს თანდებულს: „ეს ორი დღეა, რატომღაც, / ვარ **ხასიათზე ისეთზე** ... / ისე .../ რომ მკითხო მიზეზი, – /ვერაფერს მოვიმიზეზებ“ (მუხრანი)...