ЎЗБЕКИСТОН ССР ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ

А. С. ПУШКИН НОМИДАГИ ТИЛ ВА АДАБИЁТ ИНСТИТУТЙ

АЗИМ ҲОЖИЕВ, .филология фанлари кандидати

ЎЗБЕК ТИЛИДА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАР

УЗБЕҚИСТОН ССР «ФАН» НАШРИЁТИ ТОШКЕНТ.1966

Узбек тилидаги кўмакчи феъллдрни таҳлил қилишга бағишланган ушбу монографияда асосий ва кўмакчи феъллардан тузилган феъл конструкцияларининг харак- тери; кўмакчи феълларнинг маъкоси, қўлланишдаги ху- сусиятлари, шунингдек, улар ифодалайдиган маънолар- нинг келиб чиқиши; кўмакчи феълларнинг семантик классификацияси; кўмакчи феълларнинг грамматик вид категориясига муносабати каби масалалар ёритилади.

Китоб тилшунослар, олий ўқув юртлари филология факультетларининг ўқитувчилари, аспирант ва студент- ларига, шунингдек, ўрта мактаб ўзбек тили ўқитувчи- ларига мўлжалланган.

Масъул муҳаррир филология фанлари кандидати ЗОКИР МАЪРУФОВ

Агглютинатив тиллар системасига кирувчи ўзбек тилида турли грамматик маъноларни ифодалашда аффиксация асосий усул ҳисобланади. Лекин турли грамматик маънолар- ни ифодалашда аналитик усул ҳам ўзига хос ўрин тўтади. Бу- ни, айниқса, феъл туркумида яққол кўриш мумкин.

Узбек тилида маълум кўмакчи феъллар группаси борки, улар мустақил феъллар билан бирикиб, асосий феълнинг маъ- носига турли қўшимча маънолар бериш учун хизмат қилади: ёзиб юрмоқ — ҳаракатнинг давомлилиги; ёзиб бермоқ — ҳаракатнинг ўзга учун бажарилиши; ёзиб бўлмоқ — ҳаракатнинг тугал бажарилиши;

.ёзиб кўрмоқ — ҳаракатнинг еинаш, билиш учун бажарили- ши ва ҳоказо.

Узбек тилшунослигида кўмакчи феъллар темаси бўйич,а анчагина ишлар қилинган. Кўмакчи феъллар ҳақида ёзилган айрим мақолалардан ташқари, шу темага бевосита алоқадор бўлган кандидатлик диссертациялари ҳам ёқланган. Ш-унинг- дек, ўзбек тилига оид дарслик ва қўлланмаларда ҳам кўмакчи феълларга алоҳида ўрин берилади. Лекин, шунга қарамай, ўзбек тилидаги кўмакчи феълларнинг ўзига хос хусусиятлари етарли даражада ёритилмаган. Кўмакчи феълларга алоқадор бўлган айрим масалалар эса деярли ҳал. этилмага!н.

Кўмакчи феъллар ҳақиДа фикр баён қшшнган адабиётлар- нинг қарийб ҳаммасида шу феълларнинг ифодалайдиган маъ- нолари тўғрисида гапйрилади. Лекин ўзбек тилидаги кўмакчи феълларнинг маънолари, маъно нозикликлари ва қўлланиш- даги хусусиятлари бу адабиётларда тўла ёритилмаган.

Кўмакчи феъллар темасидаги асосий масалалардан бири кўмакчи феъл ифодалайдиган маъноларнинг келиб ч.иқиши масаласидир. Бироқ кўмакчи феъллар темасининг ана ш'у муҳим томони ҳанузгача ишланмаган.

Ўзбек тилига оид адабиетларга назар ташласак, уларнинг айримларида кўмакчи феъллар феъл (қўшма феъл) ясовчи воситалар сифатида берилади, яъни етакчи феъл билан кў- макчи феълнинг ўзаро бирикуви сўз (феъл) ясалищи ҳодисаси -сифатида қаралади1. Айрим адабиётларда эса кўмакчи феъл- .лар феълнинг вид шаклларини ясайди деб кўрсатйлади2. Баъ- зи дарслик ва қўлланмаларда эса кўмакчи феъллар феьл ясовчилар сифатида ҳам, феълнинг вид шаклини ясовчилар сифатида ҳам берилади3. ,

Шўнинг ўзиёқ кўрсатиб турибдики, ўзбек тилшунослигида кўмакчи феълларга алоқадор бўлган ва ҳал этитищи ҳам ама- лий, ҳам назарий жиҳатдан муҳим аҳамият кгсб этадига,ч қатор масалалар бор.

Мазкур ишнинг кириш қисмида: 1) «Кўмакчи феъл» терми- яи ҳақида; 2) етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топувчи бирикувларнинг характери ҳақида; 3) етакчи ва кумакчи «феълдан ташкил топувчи бирикувларнинг сўз бирикмалари ва қўшма сўзлардан (қўшма феъллардан) фарқи ҳақида фикр юритилади.

Ишнинг асоскй қисмида қуйидаги масалалар ёритилади:

кўмакчи феълларнинг лексйк-грамматик хусусиятлари; 2) кўмакчи феълларнииг.маъноси, қўлланйшдаги хуеусиятлари ва кўмакчи феъд ифодалайдиган маънонинг қелиб чиқиши; 3) кў- макчи феълларнинг семантик классификацияси; 4) кўмакчи феълларйинг вид категориясига муносабати.

Ишиииг нашр учун'берилади^ан ҳажми анча чегаралаб қўйилганлигй сабабли унда айрим масалалар (чунончи, етак- чи ва кўмакчи феълдан тащкил топган бирикувларда бўлиш- •сизлик формасининг қўлланиши масаласи) беридмади.

Фактик материаллар бадиий асарлардан, газета ва жур- «аллардан, шунингдек, оғзаки сўзлашувдан олйнди. Бундан ташқари, УзССР Фанлар академияси А. С. Пушкин номидаги Тил ва адабиёт институти луғат еекторининг картотекасидан ҳам максимал фойдаланилди. .

Кўмакчи феъллар билан алоқадор бўлган айрим масала- .ларда, чунончи, қўшма феъллар ва вид категорияси масаласи- да, ўзбек тилшунослари бир хил фикрга келган эмаслар. Шу маеадаларнинг мазкур ишда қандай ҳал этилганлиги ҳақида •матбуот орқали ёки бошқа йўл билан фикрлар баён этилиши- «и жуда истаймиз.

\_\_\_\_\_\_ ! Автор

С. Акб ар о в, Узбек тилида қўшма феъллар, Тошкёнт, 1953.

, 2 Қаранг: С. Фе р да ус, Феълларнинг внд категорийсй, «В. И. Ленин

'ромидаги Урта Осиё Давлат университетининг илмий асарлари (Узбек тили /масалалари)», Тошкент, 1957, 84 — 93-бетлар.

? ' 3 ҚараНг: «Ҳозирги замон ўзбек тили» (коллектив), УзФА нашриёти,

Тошкент, 1957, 425 — 426-бетлар; У. Турсунов, Ж. Мухторов, Ҳозир- \*и замс(н ўзбек тили, Морфология, Самарқанд, 1960.

Б к — «Бўрондан кучли»

Н қ —«^ур қидириб»

О в ш — «Олтин водийдая щабадалар»

О к — сОбид кетмон»

От-с. — «Опагсингил1лар»

О. щ. — «Оқсой шалолалари»

О. «з. — «Олтин юлдуз»

С. ч.— «Сўямас чақмоқлар»

Т. ҳ. — «Тошкент ҳақиқати» ф, т. о. — «Фарғона тонг отгунча»

Ч. б. к. — «Чўлга баҳор келди»

Э. қ. — «Эрк қуши»

У. к. — «Утган кунлар»

Қор. ч;«Қорақалпоқ қиссаси»

Қ. ч. — «Қўшчинор чироқлари»

Қ У. — «Қизил Узбекистон»

Қ. қ. — «Қутлуғ қон»

Мас, — Маеалан

ҚИРИШ

«КУМАКЧИ ФЕЪЛ» ТЕРМИНИ ҲАҚИДА

«Кўмакчи феъл» ёки «ёрдамчи феъл» (русча «вспомога- / тельный глагол») термини туркологик адабиётларда бир мунча кенг адаънода қўлланиб келмо;қда. Бу термин отлар би- лан бирикиб, қўшма феъл ясовчи ва боглама вазифасида қўл- ланудчи қил, эт, айла, бўл феълларига нисбатан ҳам[[1]](#footnote-1) айрим адабиётларда[[2]](#footnote-2) э- (эди, экан...) тўлиқсиз феълига нисбатан ҳам қўлланади.

Бундан ташқари, ол, бер, қол, қўй, юр, тур, ташла, юбор Ч каби бир қатор феъллар борки, улар мустақил феъллар би- лан бирикиб, шу феълнинг маъносига турли қўшимча маъно- ларни ифодалаш учун хизмат қилади ва ўзига хос хусусият- лари билан щл, айла, эт, бўл феълларидан ҳам, шунингдек, тўлиқсиз феълдан ҳам фарқланади. Мас., ўциб ол бирикуви- даги ол феъли ҳаракатнинг. ўзн учун бажарилиши маъносини, ўқиб кўр бирикувидаги кўр фегли ўқиш ҳаракати синаш, •би- лиш учун бажарилувчи ҳаракат эканлиги маъносини билди- ради. Ана шундай феъллар ҳам туркологик адабиётларда «кўмакчи феъл» ёки «ёрдамчи феъл» (русча «вспомогатель- ный г'лагол») номи билан юритилади[[3]](#footnote-3).

Кўринадики, «кўмакчи феъл» ёки «ёрдамчи/феъл» термини 1 туркологик адабиётларда бирмунча кенг маъмода қўлланган.Лекин бундан қатъий назар, отла^га бирикиб қўшма феъл~ ясовчи ва боғлама вазифасида" кёлувчи қил, эт‘ айла, Ьўл феъллари билан тўлиқсиз феълни, шунингдек, феълларга би- рикиб турли қўшимча маъно ифодаловчи ол, бер, кет, ёт,кўр, чщ, бўл, сол каби феълларни бир темага бириктириб бўлмай- ди. Лунки щл, эт, айла, бўл феълларининг отлар билан бири- киб қўшма сўз ҳосил қилиши ёки 'боғлама вазифасида қўлла- ниши билан ол, бер, кўр, туш каби феълларнинг феъллар бил'ан бирикиб турли қўшимча маъноларни ифодалаши бошқа- бошқа ҳодисалардир. Шунингдек, э- тўлиқсиз феълининг боғ- лама вазифасида қўлланиши ва феълнинг турли замон фор- маларини ясашда қўлланиши ҳам мутлақо бошқа ҳодиса.

Шундай экан, юқоридаги ҳодисаларга нисбатан бир хил термин—«кўмакчи феъл» ёки «ёрдамчи феъл» («вспомога- тельньш глагол») термини қўлланишидан қатъий назар, улар- ни бир темага бирлаштириб бўлмайди.

Кўпчилик адабиётларда кўмакчи феъллар сарлавҳаси Ос- тида феъллар билан бирикиб, турли лексик ва грамматик маъноларни ифодаловчи ол, бер, тур, юр, бор, кел каби феъл- лар текширилади, яъни «кўмакчи феъл» ёки «ёрдамчи феъл» термини шу типдаги феълларга нисбатан қўлланади. Лекин кўмакчи феълларга бағишланган айрим ишларда кўрсатилган типдаги феъллар қаторига э- (эди, экан) феъли ҳам кирити- лади[[4]](#footnote-4). Лекин, юқорида кўриб ўтганимиздек, э- феъли билан кўмакчи феъл вазифасида қўлланувчи ол, бер, кўр, юбор кабк феъллар ўртасида умумийлик йўқ. Э- феълига нисбатан «кў- макчи феъл» терминини қўллаш ҳам унчалик мувофиқ эм;1с. Кўпчилик адабиётларда бу феълга нисбатан «тўлиқсиз феъл» («недостаточный глагол») термини қўлланади. Бу термин э- .•феълининг хусусиятига ҳар жиҳатдан мос келади.

От кесимлар таркибида боғлама вазифасида қўлланувчя феълларга нисбатан «кўмакчи феъл» ёки «ёрдамчи феъл» тер- минини қўллаш ҳам тўғри бўлмайди. Чунки боғламалар би- рор лексик ёки грамматик қўшимча маъно ифодаламай, балки эга билан кесимни ўзаро боғлаш учун, кесимни шаклланти- риш учун хизмат қилади. Шундай экан, буларга «боғлама» терминидан бошқа яна «кўмакчи феъл» терминини қўллаш ортиқчадир' Бундан ташқари, боғламалар грамматиканинг синтаксис баҳсида, кўмакчи феъллар эса морфология баҳсида ўрганилади. Шу сабабли эга билан кесимнинг боғланишида мустақил феъл боғлама вазифасида қўлланадими ёки муста-

қил бўлмаггщ феъл қўлланадимн, бари бир, «боғлама» де&'1 аталаверади.

Хуллас, «кўмакчи феъл» термини фе'ьлларга бирикиб, тур- ли леяссик-грамматик маъноларни ифодалаш учун хизмаг қилувчи бощли, ц0; црл, ол, бер, юбор, кўр каби феъллар- нинг хусусиятйга ҳар жиҳатдан мос келади. Бу термиани шу типдаги феълларга нисбатан қўллаш ма.қсадга мувофиқдир. Бу ишда ҳам фақат ана вду тиидаги феъллар текширилади. Отлар билаи бирдаиб қўшма феъл ясовчи ёқи боғлама вави: фасйда қўдланувчи феъллар, шунингдек, э- тўлиқсиз феълини текшириш бизнинг вазифага кирмайди.

ЕТАКЧИ ВА КУМАКЧИ ФЕЪЛДАН ТАШҚИЛ ТОПГАН БИРИКУВЛАРНИНГ ХАРАКТЕРИ

Етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувлар- компонентларининг бирикищ формаси, ўзаро маъно муноса- бати ва бошқа томонлари билан -бошқа типдаги феъл бирик- маларидан’ фарқланади. Щу сабабли кўмакчи феъллар анали- ' зидан олдин шу масалаларга тўхтаб ўтишга тўғри келади.

А. Равишдош формаси етакчи феъднинг асосий формасидир

Етакчи ва кўмакчи фе'ьлдан ташкил топган бирикувларда етакчи феъл равишдош формасида бўлади. Шахс-сон, замон ва майл формалари кўмакчи феълга қўшилади: айтиб берди, айтиб беряпман айтиб берса, айтиб берай каби.

Етакчи аа кўмакчи феълдан ташкил тшган бирикувларда етакчи феъл равишдош формасида бўлса-да, лекин буларда равишдош формаси бирор маъно каоб этмайди, Шунингдек,. равишдош ффрмаси ўз фуикциясиий йўқотадй, Етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил тояувчи бирикувларда равшндош формаси бирикув тарки|бидати фе'Ьлларни бириктирувчи воси- та сифатидагина қўллаиади. Кўмакчи феъл бирдан ортиқ бўлганда ҳдм ҳар бир феъл равишдсрг^формаси орқали ўзаро боғланади: ёзиб бериб тура

Туркий тилларга оид адЗбиётларнинг баъзиларида етакчч феълнинг ҳамма вақт равишдош формасида бўлиши айти- лади5. Бироқ туркий тилларга оид айрим адабиетларда кў- макчи феълнинг фақат равишдош формасига эмас, шунингдек, феълнинг 'бошқа формаларига (мас., сифатдош формасига)

ҳам бирикйши мумкинлиги айтилади. Мас., И. Е. Маманов- «танимаган бўлиб ўтира берди» гапидаги бўл феълини кўмак- чй феъл, тщни) 'феълини етакчи феъл (аоосий феъл) деб -ца- райди[[5]](#footnote-5).Л'ўғри, «танимаган, бўлиб» бирикувида бўл феъли мус- тацил феъл змдс. У- маа^ур вирикувда «каби» деган маънряи- билдиради. Танимаган сифатдоши эса аслнда «киши» сўзига боғланади («танимаган киши бўлиб»). «Танимаган киши бў- либ» бири'кувида етакчи ва кўмакчйлик ҳолати бўлмаганидек, «танимаган бўлиб» бирикувида ҳам етакчи ва кўмакчилик ҳолати йўқ. . , , \*

Умуман, «айрим мустакил феъллар ёрдамчи сўзга айлани- ши мумкин. Лекин бундай ёрдайШ1 сўн (фёЪл) ла"рнинг сифат- дош формасига ёки феълнинг бошқа формасига бириккан ҳо- латини етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган феъл конструкциялари қатррИ1\*а кйрити.лавермайди. Мас., чиқ феъ- лининг -(а)р аффикси билан ясалган сифатдош фЪрмаси баъ- зи туркий тилларда, шуниигдек, ўзбек тилининг айрим шева- ларида «бўлса керак», «балки» деган маъноларни ифодалай- ди: келган, чиқар‘ (келган бўлса керак, келгандир). Лекин келган чиқар бирикувини етакчи ва кўмакди феълдан ташкит топувчи феъл конструкциялари қаторига киритиб бўлмаиди. Чунки чиқар феъли бу маънони фақат сифатдош формасига бирикканда эмас, балки бошқа сўзларга бирикканда ҳам ифодалайверади: бор чиқар (бордир, бор бўлса керак).

Демак, айрим феъллар мустақил феъл сифатида қўлла- ниши билан бнрга ердамчи феъл (ёрдамчи сўз) сифатида қўл- ланиши (ёрдам'чи сўзга айланган бўлиши) ҳам^му^ккн. Лекик бу феъллар кўмакчи феъл («вспомогательный\* глагол») змас, балки ёрдамчи сўз («служебное слово») ҳисобланаЗш. Шун- дай экан, ўз-ўэидан, бундай феълларнинг сифатдош форма- сига ёки феълнинг бО!Шқа формасига бириккан ҳолатини етакЧй: ва кўмакчи феълдан ташкил топувчи феъл консгрук- циялари қаторига (дёмак, бу феълларни кўмакчи феъллар қаторига) киритиш тўғри бўлмайди.

Етакчи ва кўмакчи феълдан ташқил топган бирикувларда етакчи феъл билан кўмакчи феълнинг бир хил формада қўл- ланиши ҳодисаси ҳам бор: айтди-қрй&щ ёзди-олди каби. Ле- кйн бу асосии ҳолат ҳисЗбланмайди,- Чунки, биринчидан, кў- макчи феъл етакчи феълга равишдош формаси орқали бирик- маи фақат шу типда (айтди-қўйди типида) бирикиши бирор- та ҳам кўмакчи феълда учрамайди. Иккинчидан, бу типда бирикиш \*барча кўмакчи феъллар доирасида эмас, балки маъ-:

лум кўмакчи феъллар доирасидагина учрайди. Масбор, кел, < юр, тур, ёз кўмакчи феъллари етакчи феъл билан юқоридаги кўринишда бирикмайди. Бундай бирикиш, асосан, уюшиқ ҳо- латдан келиб чиққан бирикувларда учрайди. Мас., ёзиб олди, тщилиб колди бирикувлари аслида уюшиқ ҳолатдан келиб чиққан: ёзиб олди — ёзди ва олди, тикилиб қолди — тикилди ва шундай ҳолатда қолди. Ишлай бошлайди, йиқила ёзди каби бирикувлар компонентлари тобе ва ҳоким ҳолатдаги сўз бирикмаларидан келиб чиққан. Шу сабабли ула{) ишлади- бошлади, йиқилди-ёзда т&ўШла қўлланмайди.

Хулоса қилиб айтганда, етакчи ва кўмакчи феълдан таш- кил топган феъл бирикувларида етакчи феълнинг асосий фор- ' : маси равишдош формасидир. Бунинг сабаби шундаки, етакчи’ ва кўмакчи феълдан таи!кил топган бирикувлар аслида иккя ' мустақил феълнинг бирикувидан иборат сўз бирикмаларидан келиб чиққан. Икки мустақил феълнинг ўзаро ^бирикуви эса равишдбш, формаси орқали юз беради.

Б. Етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувларнинг сўз бирикмалари ва қўшма сўзлардан фарқи

Етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувлар 1 ҳам туркологик адабиётларда турлича номланиб келмоқда. 'Уларнинг айрихмларида бунДай бирикувларга нисбртан «сўз бирикмаси» («словосочетание») термини қўлланса[[6]](#footnote-6), айримла- рида «қўшмр феъл» (яъни «эқўшма сўз») термини қўлланади[[7]](#footnote-7).

Ташқи кўриниши жиҳатидан етакчи ва кўмакчи феълдаи ташкил топган бирикувлар сўз бирикмаеита ҳам, қўшма феъл- ларга ҳам ўхшайди.-Шу туфайли бундай бирикувларга нис- батан «сўз бирикмаси» ёки «қўшма сўз» терминини қўллаш фарқсиздек кўринади. Лекин «сўз бирикмаси» ва «қўшма сўз» терминлари бир-биридан бутунлай фарқли бўлган тил ҳо- дисаларига нисбатан қўлланади/ «Сўз бирикмаси» деганда бирдан ортиқ мустақил сўзнинг дзаро грамматик алоқага ки- ришувидан ҳосил бўлган, ўзичалгугал фикр ифодаламайдиган тил бирлиги тушунилади. Сўз бирикмалари синтаксисда тек\* ширилади- «Қўшма сўз» термини ‘эса бирдан ортиқ ўзак не- гиздан ташкил топган бир сўзни билдиради. Қўшма сўз ҳо- дисаси сўз ясалиши баҳсида ўрганилади.

Етакчи ва кўмакчи феъллардан ташкид топган бирикув- лар'й1ГсуҒ5йрйкмал^ри қаторига ҳам, қўшма сўзлар қаторига ҳа^м киритаб бўлмайди.

Етакчи ва кўмакчи феъллардан ташкил топган бирикув- -ларнинг сўз бирикмасидан фаркли хусусиятлари сифатида қуйидагиларни айтиш мумкин: .

сўз бирикмаси ҳамма вақт бирдан ортиқ мустақил сўз- нинг ўзаро бирикувидан ҳосил бўлади: кулиб гапирмоқ (ик- кала'феъл ҳам лексик-грамматик жиҳатдан мустақил). Етак- чи ва кўмакчи феъллардан ташкил топган бирикувлар эса ҳамма вақт мустақил феъл билан кўмакчи феълнинг бирику- видан ҳосил бўлади: гапириб бермоц (гапир —мустақил феъл, бвр — кўмакчи феъл);

сўз бирикмасини ҳосил қилувчи сўзлар ўртасида ҳамма вақт грамматик алоқа мавжуд бўлади: кулиб гапирмоқ (куЛ '—тобе, гапир — ҳоким). Демак, бирдан ортиқ мустақил феълнинг ўзаро бирикувидан ҳосил бўлган сўз бирикмаларида равишдош формаси ўз маъносини сақлайди. Етакчи ва кў- макчи феълдан ташкил топган бирикувларнинг компонент- лари ўртасида эса сидтактик алоқа 'бўлмайди. Бундай бири- кувларда равшлдош формаси ўз маъносини йўқотади, бири- кув компонентлари бир бутун ҳолда гап бўлаги вазифасида келади: гапириб бермоц, гапириб бериб турмоқ, гапириб бе- риб тура цолмоқ каби.

Етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувлар- нинг қўшма сўз эмаслигини кўрсатувчи асосий белгилар си- фатида қуйидагиларни айтиш мумкин: .

қўшимча маъно беради (ёзиш ҳаракатининг ўзга учун бажа- рщиши маъносини билдиради);

етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикув-

ларда етакчи феъл билан кўмакчи феълнинг ўртасида юкла- малар қўлланиши ҳам мумкин: Гаа билан овора бўлиб, к е- чикиб ҳам қ ол ибма н (3. Фатхуллин,! Ғунчалар). Вой, қурибгина кетинг Шз! (Яшин, Номус ва муҳаббат). Шундаям унча-мунча ишни иш демайман. Қўрқмаёқ Қ ў я қолинг (С. Анорбоев, Гўзаллик излаб). г

Туз эдикки, эриб кетамизми?

Эриб-ку кетмаймиз, летн ... (А. Қаҳҳор, Қ. ч.), ў\* Қўигма сўз компонентлари ўртасида ҳеч қандай сўз (шу- / нингдек, ёрдамчи сўз) қўлланмайди. Чунки қўшма сўз, неча ' компоиентдан ташкил топишиданқатъий назар, бир сўз ҳи- собланади. Бир сўз ичида яна бошқа сўзнинг қўлланиши мум- кин эмас. Бу ҳодиса ҳам етакчи ва кўмакчи феълдан ташкит Т01пган бирикувларнинг қўшма сўз эмаелигини, балки унинг ҳар бир компоненги (бири мустақил, бошқаси кўмакчи бўли- шидан қатъий назар) алоҳида-алоҳида сўзэканлигини кўр- 4 сатади; >

етакчи ва кўмакчи феъллардан ташкил топган бирикув- ларда етакчи феъл форма ясоши қўшимчаларни қабул қи- лиши мумкин:

а) бўлишсизлик формаси (-ма) билан қўлланйди: билмай цолди, келмай қўйди, ишламай юрди, сезмай -турди каби;

6} даража ясовчи -роқ аффиксини қабул қила олади: Ота чойни ерга қўйиб, ўрнашиброқ олди (Р. Файзий, Ч. б. к) Чироғнинг пилигини кўтариброқ қўй&и (А. Қаҳҳор, Қ, ч.) Э, азиз дўстиМ, с ал қийналиб р оқ қол д им (А, Қаҳҳор, Ҳи-ҳи).

Бирикув таркибидаги етакчи феълнинг ўзй алоҳиДа трам- 'Матик форма қабул қилищи ҳам етакчи^ ва' кўмакчи феъадак ташкил топган бирикувларнинг қўшма сўз (қўшма феъл) эмаслигини кўрсатади. Чунки, сўзларда унинг компо-

нентлари шу қўшма сўз доирасида сўз эмас, балки с узнинг элементи ҳисобланади[[8]](#footnote-8). Шу сабаблй унинг компонентлари ҳеч: вақт мустақил ҳолда грамматик форма қабул қилмайди. Ҳар бир сўз ўзига грамматик форма қабул қила олар экан, албатта, бу бирикув қўшма сўз бўлмайди, балки бирикувнинг ҳар бир компоненти алоҳида сўз ҳисобланади;

етакчи ва кўмакчи феълдан ташки^ топган бирикувлар- нинг етакчи 'Қисми қўщма феъл бўлиши мумкйн: Эртага юк

устига миндириб шщарга 6лйй тущиб қўй.~ (Ойбек, Қ. қ). Е муздаккина цатиқ о пкир иб б е райми? (С. Анорбоев, 0. ш.)

Олиб тушиб цуй, опшриб берайми бирнкувларининг олиб , туш, опкир 1ҚИСМИ қўшма феъл ҳисобланади. Кейинги феъл-' лар шу қўшма феълнинг маъносига қўдаимча маъно киритади. Бу бирикувлар ташци кўринишдан уч сўздан ташкил топган- га ўхшаса ҳам, лекин икки сўздан ҳосил бўлган, яъни олиб туш — бир сўз (қўшма сўз), кўй — иккинчи сўз (кўмакчи сўз). Опкир — бир сўз, бер — иккинчи сўз; 1

етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил то-пган бирикувлар- нинг етакчи қисми. жуфт ёки такрорий сўзга тенг бўлиши мумкин: Раҳимнинг майкаеи йиртилиб, ҳаммй ёғи тирналган, афт~ангори қиз ариб-б ў з а р иб ке т г а н э ди (Қ. Нйзир, С. ч ). Шу Сабабли совет кишилари партияни астойдил қўл- „л а б-қ увватлаб қе л моқд а л ар (Т. ҳ.). Шубҳа ва қўр- қув билан атрофига қараб-қ ар аб қў йд и (Ойбек, Қ. қ.). Воища ҳеч гапга ўрин қолмаган бўлса ҳам яна у з и б-уз и б олди (А. Қаҳҳор, Синчалак).

Агар етакчи ва кўмакчи феъллардан ташкил топувчи би- рикувлар қўшма сўзлар (қўшма феъллар) қаторига кири тиладиган бўлса, у ҳолда қўллаб-қувватлаб келмоқ, қараб қараб қўймоқ каби етакчи қисми жуфт ёки такрорий сузлар дан тащкил топгкн бирикувларни ҳам қўшма феъллар қато- рига кирйшш лозим бўлади. Чунки булар ҳам етакчн ва кў- =:>макчи цисмдан ташкил топади. Лекин бундай бирикувларнинг қўшма суз (қўшма феъл) бўла олмаслигига шубҳа бўлмаса керак;\*

^б) ниҳоят, егакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган би- рикувларнинг қўшма сўзлардан фарқли асосйй белгиси сифа- тида яна шуни айтиш мумкинки, бундай бирикувларда бир- дан ортиқ етакчи феълга бир кўмакчи феъл қўлланиши мум- кин, яъни етакчи феъл уюшиб келиши мумкин: Ёруғ дунёдан бўлган умидимиз бу камбағалчиликни е б, ке м и р и б т аш- лаёииб д.ц (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).Ун ёшидан бери ўқитиб, едириб, кийдириб кела'ман (А. Қодирий, М. ч.). Учрашиб, киноларга бориб, умуман яқинлашиб, дў с г- лаш иб бо ра рка нма н, Насибанинг ақлли ва босщ бир қиз эканига ишончим орта борди (О. Еқубов, Икки муҳаббат).

Бундай ҳолларда уюшиб келган етакчи қисмлар (етакчи феъллар) орасида бошҚа сўзлар ҳам Қўлланиши мумкин: Би қадар балиқни сақлашнинг сира иложи йўқ эди. Мўйноққа ташиш учун эса қаййқ етишмайди. Хонадонлар қ у р и т и б ҳ ам, музлатиб ҳам, тузлабҳам, туйиб ҳам олди- лар (А. Мухтор, Қор. қ.). ёлғон, сохталик бири иккинчисини

бошлаб келиб, т обо р а ч у қ у р л а ш и б, т о бо р а х у нук- лашибборарэкан (А. Мухтор, Опа-с.). Йил сайин сов- хознинг е р и кенгайиб, техникаси кў пайиб, одам- лар и ў сиб бормоқда (М. Жўра, Мирзачўлнинг туҳ- фаси).

Етакчи қисмнинг ующиб келиши, ҳатто, улар орасида яна бошқа сўзларнинг қўлланиши мумкинлиги етакчи ва кўмакчи феъллардан ташкил топувчи бирикувларнинг қўшма сўзбўла олмаслигини яна ҳам очиқроҳ кўрсатади. Қўшма сўзларда унинг компонентлари бир-биридан ажралмайди, улар ҳеч вақг уюшган ҳолда бўлмайди. Қўшма сўз компонентлари бир-бири- дан ажратилса. 'қў.шма сўз~ йўқолади. Чунки, юқорида кўриб- ўттанймиздек, қўшма сузнинг компонентлари шу қўшма сўз- доирасида сўз эмас, балки сўзнинг (қўшма сўзнинг) элемент- лари ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бу компонентлар бир- биридан ажралган ҳолда қўлланмайди. Акс ҳолда компонент- ларнинг ҳар бири алоҳида-алоҳида сўзга айланади.

Кўрсатилган белгиларнинг ўзиёқ етакчи феъл билан кў- ма«чи 'феълнинг бирикувидан янги сўз (қўшма сўз) ҳосил бўлмаслигини, бундай бирикувларда ҳар бир сўз (уларнинг бирй мустақил, бошқаси ёрдамчи сўз бўлишидан қатъий на- зар) алоҳида-алоҳида сўз ҳисобланишини кўрсатади. Шундай экан, албатта, етакчи феъл билан кўмакчи феълнинг ўзарэ- бирикишини сўз ясалиши (қўшма сўз ясалиши) ҳодисаси деб. ҳисоблаб бўлмайди ва бундай бирикувларга нисбатан «қўшма сўз» ёки «қўшма феъл» терминини қўллаш тўғри бўлмайди.

КУМАКЧИ ФЕЪЛЛАР

КУМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ ЛЕКСИК-ГРАММАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Уэбек тилида тамомила кўмакчи феълга айланган (фэқат кўмакчи феъл сифатида қўлланадиган) феъл йўқ. Айрим муе- тақил феъллар кўмакчи феъл вазифасида ҳам қўлланади: бошла, ёт, тур, юр, ўтир, бўл, бит, ол, бер, қол, қўй, чиқ, бор, кел, кет, юбор, ташла, сол, туш, ўл, ўт, ет, кўр, қара, боқ, бил, ёз.

Юқорида кўрсатилган феъллар ҳам мустақил феъл, ҳам кўмакчи феъл сифатида қўллана олишлигидан, айрим ҳол- ларда уларнинг мустақил феъл ёки кўмакчи феъл эканлигини белгилаш бирмунча қийин бўлади. Шу сабабли кўмакчи феъллар анализидан олдин кўмакчи ф'еълларнинг лексик- грамматик хусусиятлари (кўмакчи феълни белгилаш прин- циплари) ҳақида тўхтаб ўтишга тўғри келади.

Кўмакчи феълларнинг лексик-грамматик хусусиятлари маъ- лум даражада юқорида ҳам айтилди; бу феъллар кўмакчи феъл 'вазифасида қўлланганда, мустақил маъно билдирмайди, гапнинг мустақил бўлаги бўлиб келмайди. Улар ўзи бирикиб. келган феълнинг маъносига турли .қўшимча маъно беради ва шу феъл билан бирликда гап бўлаги бўлиб келади. Равиш- дош формасидаги феъл билан шахсли феълнинг ўзаро бири- кувида шахс-сон билан тусланган феъл шундай хусусиятга зга бўлмаса, у кўмакчи феъл эмас, балки мустақил феъл ҳи- собланади. Мас., ирғиб тушди бирикувида туш феъли кўмакчи феъл бўлиши ҳам мумкин, мустақил феъл бўлиши ҳам мум- кин: отдан ирғиб тушди. Бунда туш феъли ҳаракатни бил- диради. Равишдош формасидаги феъл шу ҳаракатнинг қандай ба-жарилгаилигини англатади (шунга кўра бу бирикувда туш феъли мустақил феъл ҳисобланади): Камолхонов бир и-рғиб т ушди, гангиди... Бу гапдаги ирғиб тушди бирикувидц туш феъли ҳаракат билдирмайди. Узи бирор сўзни бошқариб ҳам тапнинг мустақил бўлаги бўлиб ҳам келмайди. Бу бирикувда

асосийг ыашок ирт фёълй йфодайагая йаънодир. Туш феъли шу феъл билдирган ҳаракатНинг характеристикасини, яъни. ҳаракатнинг йўналишини кўрсатади ва маънони кучли оттен- ка билан ифодалайд'и. Шунга кўра, у кўмакчи феъл ҳисобла- нади. - -

Кўпгина кўмакчй феълларнинг маъноси шу феълларнинг мустақил маъносидан бутунлай фарқланади. Уларнинг бундай маънолари асосида ҳаракат тушунчаси бўлмайди: еб қол, ёза •олади каби. Бундай ҳолларда равишдош формасидаги феъл- , нинг асосий феъл эканлигийи, унга бирикиб <келган феълнинг кўмак^и фёъл эканлигини белгилаш қийин бўлмайди. Мас., ёза олмоқ бирикувида ол феъли ҳаракат маъносини эмас, .балки қодирлиК маъносини билдиради. Шунга кўра, унинг мустақил феъл змаслиги аниқ сезилиб туради. Бироқ шундай кўмакчи феъллар ҳам борки, улар ифодалайдиган маъно шу феълларнинг мустақил феъл сифатида ифодалайдиган маъ- лосйдан тамомила бошқа маъно бўлмай, балки мустақил маъ- ноларидан бирига тўғри келади. Мас., бўл кўмакчи феъли- нинг маъноси унинг мустақил феъл сифатида йфодалайдиган маъносига тўғр^ келади; ёзиб бўлдим — &зишни тугатдим. А»а шундай ҳойЛардй равишдош формасйга Йирйкиб келгаи феълнинг мус'рақил фе^ьл ёки кўвдакчй феъл эканлигййй беЛ- гилаш ҚйййнроҚ бўлади.

Яекин, бирор феълнинг кўмакчи фе1.л ёйй мустақнл феъл эканлйги унинг маэкур бйрикувда ўз маъносини ифодалаши •ёкй ўз маъносидан тамомила бошқа маъно ифодалащига қа- рабгина белгиланмайди. Масишлай бошлади, ёзиН бўлди ойрйкувларида бощла бўЛ фёъпп&рп ифоДйлайдйг^й Ма'Ьно шу феълларнинг мўстақил фёъл сифатида қўллангайда ифо- далайдиган адаъносига тўғри келади. Лекин ишлай бошлади

бирикувйда бошла феъли кўмакчи феъл ҳисобланади. Чуйкй равишдош формасидаги феъл билан шахсли феълнинг ўзаро бириКувида (агар бу бирйкув бир сўзга —қўшма феълга ай- ланмаган бўлс.а) ҳамма вақт равишдош формасидаги феъл шахсли феълнннг белгисини кўрсатади. Бунда асосий ҳарака'г шахсли феъл билдирган ҳаракат бўлади. Шахсли феъл билан равишдош формасидаГй 4^ЬДНййг ўзаро бй|>икувида })авиш- дош формасидаги феъл билдирган ҳаракатййнг асосий ҳара- кат бўлиши, шахс-сон билан тусланган феълнинг равишдош формасйдаги феъл бйлдирган ҳаракатнинг характерйстикаси- ни кўрсатиши фақат етакчи ва кўмакчй феълдан ташкил то- пувчи бирикувларга хос хусусиятдир: Ишлай вошлади бири- кувида ҳам худдй шу ҳодисани кўрамиз, яъни бу бирикувда ҳэм равишдо’ш формасидаги феъл бошла феълининг белгиси- ни кўрсатмайдй (сйнтактик жиҳатдан унга тобе эмас), аксин-

ча, бошла феъли равишдош формасидаги феъл билдиргая ҳйракатнйнг характерйстикасини кўрсатади (шу ҳаракатнинг ббшланганлигини билдиради). Шунинг учун- ҳам ишлай бош- лади бирикувида бошла феъли ифодалайдиган маъно шу, феълнинг мустақил. маъносидан бошқа маъно бўлмаса ҳам, у (бошла феъли) кўмакчи феъл ҳксобланади.

Кўринадики, рави'шдош формасидаги феъл билан шахсля феъднинг ўзаро бирйкувида шахс-сон билан тусланган феъл- нинг кўмакчи феъл ёки мустақи»т феъл эканлигини белгилаш- да шу феълнинг мустақил феъл сифатида ифодалайдиган маъносини ёки бутунлай бошқа маънони ифодалашини асос қилиб олиш тўғри бўлмайди. Кўмакчи феълларнинг ифода- лайдиган маъноси мустақил феъл сифатида қўлланганда ифо- дзлайдиган маъносига тўғри келиши мумкин. Лекин бу маъ- >но асосий маъно бўлмай, равишдош формасидаги феъл бил-

дирган ҳаракатни бирор жиҳатдан конкретлаштирувчи маъно ^бўлади. Шунинг учун ҳам ‘бундай маънони ифодаловчи феъл >-'кўмакчи феъл ҳисйбланади. < 1

Кўмакчй феъллар ўзи бирикиб келган феълнйнг маъносига кўшимча маъно бериши билан (форма ясовчи) аффиксларга яқин туради. Лекин уларни аффикслар қаторига қиритйб бўлмайди. Кўмакчи - феъллар сўзлик белгиларини тамомила йўқотгак эмас. Уларнинг аффикслардан фарқли асосий (сўз- лик) белгилари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

Кўмакчи феълларнинг ҳаммаси мустақил феъл сифати- да ҳам қўлланади.

Дффикслар сўзга бевосита бирикаверади. Кўмакчи феъллар эса феълга бирор восита (равишдош формаси) ор- қали бирикади. Чунки икки феълнинг ўзаро бирикиши (бири, 'мустақил, бири кўмакчи бўлишидан қатъий назар) ҳамма вақт бирор грамматик восита ёрдамида бўлади.

Айрим кўмакчи феълларнинг маъноси шу феълларнинг мустақил феъл сифатида ифодалайдиган маъносига тўғри келади (мас., бошла, бўл кўмакчи фе’ьллари).

Феъл турқумига хос форма ясовчи аффикслар ўзи би- рикиб келган феълнинг маъносига бирор қўшимча грамматик; маъно ифодалайди. Мас., ишлаъяпти феъл формасидаги -г аффикси даража маъносини, -яп аффикси замон маъносини, ти аффикси шахс-сон маъносини билдиради. Бу аффйкслар курсатилган маънодан бошқа маъно ифодаламайди. Демак» бу аффикслар феълнинг муқим бир грамматик формасини ясайди. Кўмакчи феълларнинг айримлари феълга хос грам- матик маъноларни ифодалайди. Лекин бирорта ҳам кўмакчи; феъл феълга хос фақат маълум бир грамматик маънрни ифо- далаш билан чегараланмайди. Бирор грамматик маънонн ифодаловчи кўмакчи'феъллар шу моментнинг ўзида яна бош- қа бир маънони ҳам, ^ирор қўшимча маънони ҳам ифодалай- ди. Мас., ривожланиб бормоц бирикувида бор кўм'акчи феъли давомлилик маъносини билдиради. Лекин бу бирикувда фа- қат давомлилик маъносигина эмас, шунингдек, йўналиш маъ- носи ^ам ифодаланади, бу маъно бор кўмакчи феълига хос маънодир. Бундай ҳолларда кўмакчи феъл ифодалайдиган маънолардан бири щу феьлнинг мустақил маъносйнинг ўзигз тўғри келади. Мас., ривожланиб бормоқ бирикувидаги йўна- лиш маъноси бор мустақил феълидаги йўналиш маъносининг ўзидир.

Кўмакчи феълнинг айримлари баъзи феъллар билан бирикканда бир хил маънони, бошқа феъллар билан бирик- канда яна бошқа бир маънони ифодалайди. Мас., думалаб кетмоқ бирвкувида кет кўмакчи феъли йўналиш маъносини билдирса, семириб кетмоқ бирикувида ҳаракат-ҳолатнинг юқо- ри даражада юз бериши маъносини билдиради. Форма ясовчи аффиксЛар эса ҳамма вақт муқим бир грамматик маънони ифодалайди.

Ниҳоят, кўмакчи феълларнинг аффикслардан фарқл» белгиларидан яна бири шуки, улар сўзларга хос ташқи бел- гисини сақлайди: ёза олмоқ, йиқила ёзмоқ каби.

Кўмакчи феълларнинг лексик-грамматик хусусиятлари ана шулардан иборат. Демак, кўмакчи феъллар грамматикализа- цияга учраган, лекин тўлиқ грамматикализацияланмаган.

II. КУМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ МАЪНОСИ,

ҚУЛЛАНИШДАГИ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАР ИФОДАЛАИДИГАН МАЪНОНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ

Ҳар бир .кўмакчи феълнинг анализида қуйидаги уч ҳоди- сага тўхтаб ўтиш лозим бўлади: 1) кўмакчи феълнинг маъно доираси; 2) кўмакчи феълнинг қўлланишдаги хусусиятлари;

кўмакчи феъл ифодалайдиган маънонинг келиб чиқиши.

Кўмакчи -феъллар ана шу ҳодисалар бўйича алоҳида-ало- ҳйда текширилиши мумкин. Лекин бундай қилинганда, ортақ- ча қайтариқлар юз беради. Шу сабабли юқоридаги уч ҳоди- сани ҳар бир кўмакчи феълнинг ўз доирасида баён қилиш мақсадга мувофиқдир. Лекин бунга киришишдан аввал кў- макчи феълларнинг умумий хусусиятларига тўхтаб ўтамиз.



Кўмакчи феълларнинг баъзилари бир маъноли, баъзилари эса кўп маънолидир. Мас., бошла кўмакчи феъли фақат бир маънога эга бўлса, ол, цўй, тур, кет кўмакчи феъллари бир- дан ортиқ маънога эга.

Кўп маъноли кўмакчи феъллар бир моментнинг ўзида бирдан ортиқ маънони эмас, балки ҳар гап доирасида (ҳар гал етакчи феъл билан бирикканда) ўша маъноларидан бит- тасини ифодалайди. Баъза\*н кўмакчи феълнинг қандай маъно ифодалаганлиги контекстдан ташқарида аниқ бўлмайди. Бун- дай ҳолларда. унинг қандай маъно ифодалашини контекст ёки умумий ҳолат аниқ кўрсатади. Мас., ўргаяиб қол бири- кувида цол кў^акчи феъли ҳаракат-ҳолатнинг маълум дара- жада юз бериши маъносини ёки ҳаракатнинг вақти ғаниматда бажарилиши маъносини ифодалаши мумкин. Унинг бу маъ- нолардан қайси бирини ифодалаши контекстда (оғзаки нутқ- да умумий ҳолатдан) реаллашади: китоб ўқишни ўрганиб

қолди (ўрганНш маълум даражада юз берган), ёшлигингда ўрганиб қол («вақти ғаниматда» маъносида).

Баъзи кўмакчи феълларнйнг маъноси ва вазифаси бир-би- рига жуда яқин, ҳатто, бир хил бўлади. Мас., кўр, қара, боқ кўмакчи феъ.1лари бир хил маънони — етакчи феълдаги ҳз-' ракат — билиш, синаш учун бажарилувчи ҳаракат зканлиги маъносини.билдиради; еб кўр—еб қара — еб боқ. Булар фа- қат қўлланишдаги хусусйятлари билан фарқланади. ёт, тур, юр', ўтир, бор, кел кўмакчи феълларининг ҳаммаси давомяи- лик маъносини билдиради. Лекин бу феълларнинг ҳаммаси ҳам ўзига хос оттенкалари ’ва қўлланишдаги хусусиятлари билан бир-биридан фарқланади. Мас., бор ва кел Қўмакчи феъллари давомлилик маъносини йўналиш оттенкаси билан ифодалайди. Шу хусусияти билан улар ёт, тур, юр, ўтир кў- макчи феълларидан фарқланади. Лекин бор ва кел кўмакчи феъллари' ҳам ўзаро фарқли хусусиятларга эга. Мас., бор феълида йўналиш субъекгг ёки сўзловчи томонидан, кел феъ- лида эса сўзловчи ёки субъект томонига бўлади ва ҳоказо.

Кўмакчи феъллар қўлланйш доирасининг кенг ёки торлиги ва равишдош формасининг қайси тури билай бирикишига кў- ра ўзига хос хусусиятларга эга бўтади.

Кўмакчи феълларнинг баъзилари фақат саноқли феъллар доирасидагина, айримлари эеа жуда куп феъллар доирасидл қўллана олади. Бу ҳолат шу кўмакчи феъл билдирадигач маънонинг хусусияти ёки кўмакчи феълнинг бошқа хусусият- лари билан изоҳланади. Мас., бошла ва бўл кўмакчи феълла- ри жуда кўп феъллар доирасида қўллана олади. Чунки деярли барча феъллар билдирадиган ҳаракатлар бошл!анув'чи ёқи ту- гбвчи ҳарака'т сифатида бўла олади. Шунинг учун ҳам бош- ланиш ва тугаш маъносини ифодалаш учун бошла вй бўл кўмакчи фе'бллари деярли барча феъллар доирасида қўллана олади. , ,' ' •,

Кўмакчи феълнинг кенг қўлланиши ёки кам феъллар дои- расида қўлланиши улар ифодалайдиган маъно билан шу феълларнинг мустақил маънолари ўртасида боғланишнинг бор ёки йўқлигига ҳам боғлиқ. Бирор кўШачп феълнинг маъ- носи билан унинг мустақил маъноси ўртасида боғланиш бўл- маса, бу кўмакчи феъл шу маъноси биЛан жуда кўп феъл доирасида қўллана олади (шу маъносида кўп феъллар билан бирика олади). Мас., қол кўмакчи феълининг -а, -й аффикеи билан ясалган равишдошга бирикканда ифодалайдиган маъ- носи (ола қол типидаги бирикувларда ифодалайдиган маъно- си) қол феълининг бирор маънрсига боғЛанмайди. Шу сабаб- № қол кўмакчи феъли бу маъноси билан кўп феъллар доира- сидд қўллана олади. Шунингдек, қол феълига зид маъно бил- дирувчи феъллар билан ҳам бирика олади: кета қол, бора қол каби. Ҳатто, қол феълининг ўзи билан ҳам бирика олади: қола қол.

Кўмакчи феълларнииг баъзиларида унинг мустақил маъ-' носидаги асосий элементлар йўқолса-да, шу феъл билдиради- ган ҳаракатга хос айрим белгилар сақланган бўлади. Ана шу нарса кўмакчи феълнинг қўлланиш доирасини маълум дара- жад'а чегаралаб қўяди. Фикримизнинг исботи учун "бир-икки мисол келтирайлик.

Чиқ кўмакчи феъли тугаллик, тўла бажарилиш маъносй- ни билдиради. Яекин у шу маънода ҳар қандай ҳаракатга нисбатан қўлланавермайди. Мас., хат ёки бирор, ҳикояни ёзиб тугатиш (ёзиб бўлиш) ма'ьносини ифрдалашд'а' чиқ кўмакчи феъли қўлланмайди. Фақаг ҳаракатни ўз устига олган объекг кириш ва чиқиш пунктларига (бошланиш ва тугаш пунктла- рига) эга бўлсагйна, чиқ кўмакчи феълинн қўллаш мумкин бўлади: китобни ўқиб чиқмоқ. •

Кўринадики, чиқ кўмакчи феълида чиқ мустақит феъти билдирадиган ҳаракатга хос хуеуеият сақланган яъни уқиб чиқди бирикувида чиқиш тушунчаси маълук( даржада була ди. Бу нарса чиқ кўмакчи феълинйнг қўллаииш доирасини анча чегаралаб қўяди. Чунқи ҳаракатни ўз устига олган объе^ст ҳамма вақт кириш ва чиқиш пунктларига эга бўлган объекг бўлавермайди.

Кўмакчи феълларнйнг айримлари равишдошнинг фақаг бир тури (-а, -й ёки -(и)б аффикси билан ясалган тури) би- лан, айримлари ҳар икки тури билан бирика олади. Мас., бошла, ёз кўмакчи феъллари равишдошнИйг фақат -а, -й аф- фикси билан ясалган турига бирикади; қўй, туш, чиқ, юр, ўтир, юбор, ташла, бўл, ет, ўл, бит, ўт, қара, боқ кўмакчи феъллари фақат -(и)б аффикси билан ясалган турига бири- кади\ ол, бер, сол, қол, кет, бор, кел', тур, кўр кўмакчи феъл- лари равишдошнинг ҳар икки тури билан бирика олади.

Равишдошнинг ҳар икки турй билан бйрика олувчи кў- макчи феъллар -а, -й аффикелари билан ясалган турига би- рикканда бошқа маъно, -(и) б аффикси билан ясалган туригл бирикканда эса бошқа бйр ма'ънони ифодалайди: олиб бер — ола' бер, ёзиб ол — ёза ол, кўриб қол — кўра қол каби. Ра- вишдошнинг иккала турига бирикканда ҳам бир хил маъно ифодаланиши бир-икки кўмакчи феълдагина учрайди: сава- лаб кетди — савалай кетди (иккаласида ҳам давом маъноси кучли оттенка билан ифодаланади). Лекин бундай ҳолларда ҳам равишдошнинг -(и) б аффикси брқали ясалган турига бириккан формаси билан -а, -й аффикслари орқали ясалган турига' бириккан формаси маънодаги нозик оттенкаси ёкя

бирига нисбатан иккинчисининг кенг қўлланиши ва шу каби' хусусиятлари билан ўзаро фарқланадй.

Кўмакчи феълларнинг равишдошнинг қайси тури билан бирикиши шу кўмакчи феълларнинг аслида қандай бирикма негизида кўмакчи феълга айланганлиги билан изоҳлайади, яъни етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган феъл конст- рукцияси аслида қандай формадаги феъл бирикмасидан (сўз бирикмасидан) келиб чиққан бўлса, ҳозир ҳам бирикйшнинг ўша формаси сақланади. Мас., ишлай бошла феъл конструк- цияси аслида -а, -й аффикслари билан ясалган равишдош билан шахсли феълдан (бошқа феълидан) ташкил топган сўз бирикмасига тенг бўлган. Шу формадаги сўз бирикмаси бора- бора феълнинг аналитик конструкциясига айланган. Икки феълнинг ўзаро бирикиш формаси эса сақланиб қолган. Бош- қача қилиб айтганда, бошқа феълининг кўмакчи феълга ай- ланиши феъл бирикмасининг ишлаб бошлади формасида эмас, балки ишлай бошлади формасида юз берган. Щу са- бабли у ҳозир ҳам ўзидан олдинги (етакчи) феълга -а, -й ра- вишдош ясовчилари орқали бирикади.

Ташла кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар эса ~(и)б аффикси билан ясалган равишдошнинг ташла феълига бириккан феъл бирикмасидан (сўз бирикмасидаН) келиб чиқ- қан ва бирикишнинг шу формаеи ҳозир ҳам сақланган.

Шуни ҳам айтиш керакки, ўзбек тилида кўмакчи феъллар- нйнг -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бири- кишига нисбатан -(и) б аффикси орқали ясалган равишдошга бирикИши кенгроқ ҳодиса, яъни кўмакчи феълларнинг кўп- чйлик қисми равишдошнинг -(и) б аффикси билан ясалгаи турига бириқади. Узбек тилидаги кўмакчи феълларнинг ўн олтитаси (кўй, туш, чиқ, ёт, юр, ўтир, цел, юбор, ташла, бўл, ёт, ўл, бит, ўт, боқ, қара). фақат равищаошнинг -(и) б аф- фикси билан ясалган турига бирикади. Фақат -а, -й аффикс- лари билан ясалган равишдо'шга бирикадиганлари учта: бош- ла, ёз, бил. Равишдошнинг иккала тури билан бирикадиган- лари саккизта: ол, бер, қол, бор, кўр, тур, кет, сол.

Бундан ташқари, -а, -й аффикслари билан ясалган равиш- дошга бирикувчи кўмакчи феълларнинг маъно доираси -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бирикувчи кўмакчи феълларнинг маьно доирасига ниобатан тор бўлади, яъни кўп маънолилик, асоса^, -(и) б аффикси билан ясалган равиш- дошга бирикувчи кўмакчи феъллардагина бўлади. Мас., фа- қат равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган турига бирикувчи бошла, бцл кўмакчи феълларининг иккаласи ҳам^ бир маънолидйр ^биттадан маънога эга). Равишдошнинг'1 -(и) б аффикси билан.,9салган турига бирикувчи қўй, чиқ,

туш кабй кўмакчи феъллар эса бирдан ортиқ маънога эга.

Равишдошнинг иккала т-ури билан бирикувчи кўмакчи феълларда ҳам, агар бу кўмакчи феъллар кўп маъноли бўл- са, унингмаъноларинингкўпчилик қисми-(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бирикканда ифодаланадиган маънолар бўлади. Мас., қол кўмакчи феъли ўндан ортиқ маънога эга. Бу маънолардан саккизтаси равишдошнинг -(и) б аффикси бидан ясалган турига бирикканда ифодаланадиган маънолар- дир.

Демак, етакчи ва кўмакчй феълдан ташкил топувчи бири-' кувларнинг -(и) б аффикси орқали ҳосил бўладиган тури би- рикувчи кўмакчи феълларнинг сон (миқдор) жиҳатдан кўпли- ги билан ҳам, шунингдек, ифодаланадиган маъноларнинг кўп- лиги жиҳатдан ҳам -а, -й аффикслари орқали ҳосил бўлади- ган турига нисбатан асосий ўринда туради.

Нима учун шундай, деган савол туғилиши мумкин. Бунинг объектив сабаблари бор, албатта.

-а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бирикувчи кўмакчи феълларнинг -(и) б аффиксй билан ясалган равиш- дошга бирикувчи кўмакчи феълларга нисбатан озлиги, бирин- чи навбатда, шу билан изоҳланадики, -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бирикувчи кўмакчи феълларнинг келиб чиқиши тарихий жиҳатдан анча илгари даврларга бориб тақа- лади. Мас., бошла, ёз, бил феълларининг кўмакчи феъл си- фатида қўлланиши анча қадимдан бошланган. Аникроқ қилиб айтганда, -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга би- . рикувчи кўмакчи феълларнинг келиб чиқиши -а, -й аффикс- ларининг равишдош ясовчи актив форма бўлган даврларида- ' юз берган. Бу аффиксларнинг равишдош яоо>вчи актив форма сифатида «ўлланиши эса анча узоқ даврларга боради. Ҳатто, XV—XVI асрлардаёқ -а, -й аффикслари равишдош ясовчи сифатида анча пассивлашиб қолган. Шу даврларда. равиш- дошнинг -а, -й аффикси билан ясалган тури, асосан, такро- рий ҳолда қўлланган[[9]](#footnote-9). Шундай экан, -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошнинг щахсли феъл билан бирикувидан ҳо- ’ сил бўладиган фёъл бирикмаларидан (сўз бирикмаларидан) кўмакчи феълнинг келиб чиқиши ана шу даврлардан сўнг юз бер.)1аган, албатта. Буни ўзбек тили тарихига оид материал- лар ҳам кўрсатади. Демак, равишдошнинг -а, -й аффиксларй билан ясалган турига бирикувчи кўмакчи феъллар -(и) б аффикси билан ясалган равишдошга бирикувчи кўмакчи

феълларга нисбатан кам бўлади. Чунки кўмакчи феълларнинг сони тарихда (мас., XIII—XVI асрлардан илгари) ҳозиргига нисбатан анча кам эди. Ҳозирги ўзбек тилида қўлланувчи кўмакчй феълларнинг кўпчилиги анча кейинли даврларда, баъзилари эса жуда ҳам яқин даврларда кел.иб чиққан.

Шундай экан, албатта, бу кўмакчи феллар -(и) б аффикси билан ясалган равишдошга бирикади. Чунки улар -(и) Ь аф- ' фикси билан ясалган равишдошнинг шахсли феъл билан би- рикишидан ҳосил бўлган феъл бирикувларидан келиб чиқади ва кўмакчи феълга айлангандан сўнг ҳам б'ирикишнинг шу формаси сақланиб қолади

Демак, -а/ гй аффйкстари билан ясалган равишдошга би- рикувчи кўмақчи феълларнинг -(и) б аффикси билан ясалган равишдошга бирикувчи кўмакчй феълларга нисбатан камли- гининг асосий сабаби -а, -й равишДош ясовчиларининг тил тараққиети процессида пассивлашишидадир. -а, -й аффиксла- ри орқачи ясалган равишдош била-н шахсли феълнинг бири- кишидан ташкил топган бирйкувлар асосида кўмакчи фёъл- нинг келиб чиқиши анча илгари даврлардагина юз берган. Кейинги даврларДд ана шу ҳодиса бутунлай йўқолган. Ра- вишдош ясовчи -\*(и) б афф^икси эса тобора активлашиб бор- ган[[10]](#footnote-10) ва бу аффикс билан ясалган равцшдошнинг шахсли феъл билан бирикишидан ҳосил бўлган бирикувлар асосида яна бир қатор кўмакчи феъллар вўжудга келган. Бу кўмакчи фёълларнинг етакчи феълга 'бйрикиШ; усули сақланган, яъни мустақил феъл сифатида қўлланганда равишдошнинг -(и) б аффикси билан ясалган турига бириккан шахсли феъл кўмак- чи феълга айлангандан кейин ҳам равишдошнин? шу турига бирикади. ' . ,

Кўп маънолилик ҳодисасининг, асосан, -(и) б аффикси би- лан ясалган равишдошга бирикувчи кўмакчй феълларда бў- лиши ҳам -а, -й аффикслари билан ясалувчи равишдошнинг пассив формага айланиши, -(и) б аффикси билан ясалувчи равишдошнинг актив фбрмага айланиши билан изоҳДанйди.

Юқорида айтиб ўтилганидек, -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бирикувчи кўмакчи фёьллар равишдош ясовчи -а, -й аффикслари актив ясовчи бўлган вақтларда ке- либ чиққан ва улар фақат бир маънони билдирган (бир маъ- ноли бўлган). Бу кўмакчи феъллар ўша даврларда қандай Маъно Ифодалаган бўлса, ҳозир ҳйм шу маънони англатади.

Бундан ташқари, айнан бир феълнинг ўзидан тил тарақ- қиёти процессида бир-биридан фарқли маъноларни ифодалов- чи бирдан ортиқ кўмакчи феъл келиб чиққан, яъни омоним кўмакчи феъллар вужудга келган. Мас., қол кўмакчи феъли; ҳозирги ўзбек тилида ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг’ юзага келиши маъносини, тасодиф, кутилмаганлик маъноси\* ни, шунингдек, ҳаракатнйнг вақти ғаниматда бажарилиши маъносини билдиради. Қол кўмакчи феълининг бу маънолари ҚОЛ мустақил феълининг турли маънолари асосида ёки қол мустақил феъли билдирган ҳаракатнинг турли хусусиятлари- дан келиб чиққан. Қол феъли дастлаб ҳаракатнинг бажари- лиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини ифодаловчи кўмакчи феълга айланган. Қол кўмакчи феълининг бу маъ- носи қол мустақил феълининг «бирор ўринда еки ҳолатда қо-' лиш» маъноси таъсирида келиб чиққан.

Қол фёълида субъект актив бажарувчи сифатида'бўлмай- ди, балки/фақат қотувчи сифатида бўлади. Шундай бўлгач, субъект қолган ҳотат у учун Кутилмаган, тасодифий ҳолаг бўлиш« мумкин. Ь\ нарса кейинчалик қол феълининг тасо- дйф, кутилмаганлик, машосини ифодаловчи кўмакЧи феълга айланишига олиб келади. , - ,

Қол феълида субъект бирор ўткинчи шароитга (вақтга) нисбатан қолувчи сифатида бўлади. Йақт (шароит) ўткинчя бўлганидан унинг ғанимат шароитлиги маъноси келиб чица- ди. Кейинчалик қол феъли ана шу маънони («вақти ғанимат» маътюсини) ифодаловчи кўмакчи феълга айланади (қол кў- макчи феълининг бу маъноларининг келиб чиқиши «қол кў- макчи феъли» баҳсйДа тўла анализ Қилинади).

Кўринадики, қол феълининг ҳаракатнинг бажарилиШи ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини ифодаловчи кўмакчн феълга айланиши, тасодиф, кутилмаганлик маъносини ифо- даловчи кўмакчи феълга айланиши, шунингдек, «вақти ғани- мат» маъносини; ифодаловчи кўмакчи феълга айланиши ало- ҳида-алоҳида юз берган ҳодисалардир. Қол феълининг шу маъноларни ифодаловчи кўмакчи феълга айланиши анчз кейинги даврларда (-а, -й аффикслари битан равишдош яса- лиши пассив ҳодисага айлангандан кеиинги даврларда) юз берган. Аниқроқ қилйб айтганда, қол феълйнингбу маъқолар- ни ифодаловчи кўмакчи феълга айланиши -(и)б аффикси билан ясалган равишдошнинг қол феъли билан бирикишидан ҳосил бўлган феъл бирикувлари негизида ғоз берган. Худди шундай ҳодисани ол, қўй, туш кўмакчи феълларйда ҳам кў- риш мумкин.

-а, -й аффикслари билан ясалган равишдошнинг шахсли' феъл билан бирикиши орқали сўз биринмаси ҳосил бўлиши

кейинчадик жуда пассив ҳодисага айланиши сабабли бундай бирикувлар негизида бир феълнинг бир неча маънони ифо- даловчи кўмакчи феълга айланиши ҳодисаси ҳам юз берма- ган. •

Юқорида айтилганлардан маълум бўлдики, -а, -й аффикс- лари билан ясалган равишдошга бирикувчи кўмакчи феъл- ларга ниобатан -(и) б аффикси билан ясалган равишдошга !бирикувчи кўмакчи феълларнинг оон жиҳатдан кўплиги ва кўп маънолилик ҳодисасииинг, асосан, -(и) б аффикси билая гясалган равишдошга бирикувчи кўмакчи феълларда бўлиши -а, -й аффикслари билан равишдош ясалишининг анча қадим- :дан паосив ҳодисага айланиши, -(и) б аффикси била« равиш- дош ясалйшининг, аксннча, актив ҳодисага айланиши билан изоҳланади.

К^макчи феълларнинг маъноси ва кўлланишдаги хусусият- лари ҳақида гапирганда, яна қуйидаги бир ҳодисага тўхтаб утиш лозим. .

Етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топувчи бирикувлар бир кўмакчи феълли ёки бирдан ортиқ кўмакчи феълли бўли- :ши мумкин. Бир етакчи феълга бирдан ортиқ кўмакчи феъл- нинг қўлланиши ҳодисаси, айниқса, бир етакчи ва икки кў- макчи феълли ҳолатлар ўзбек тилида кўп учрайди. Бир етак- чи ва уч кўмакчи феълли ҳолатлар эса ниобатан қам: Элму- род ... дунё хабарларидан ў қиб б е р а б о шладй (П. Тур- сун, Уқитувчи). Қиз бола мағрур бўлади, кўнглидагини ҳар цадамда сочибташлайвермайди (А. Мухтор, Опа-с.). Ўтап ялиниб-ёлвориш фойда берм(хслигини кўриб, кўнглидаги гапнинг ҳаммасини т ў киб солақолди (Ҳ. Ғулом, Машъ- ал). Камбағал бўлсанг ҳам колхозга қўш ҳайдаб б е р- май қўя қол (П. Турсун, Уқитувчи).

Бирдан оршқ кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувлар ҳам, худди бир етакчи ва бир кўмакчи феълдан ташкил топ- ган бирикувлар каби .икки қисмга — етакчи қисм ва кўмакчи қисмга бўлинади[[11]](#footnote-11). Мас., ўқиб бера бошлади бирикувида ўқиб

еТакчи қисм, бера бошлади — кўмакчи қисм; ўқиб бериб ту'ра қол бирикувида ўқиб — етакчи қисм, бериб тура қол — кў<макчи қисм..

Бирдан ортйқ кўмакчи феълда« ташкил топган бирикув- ларда ҳар бир кўмакчи феъл бир етакчи ва бир кўмакчя феълдан ташкил толган бирикувлардагидек маънони ифода- лайди. Шунга кўра, бирдан ортиқ кўмакчи феълдан ташкил тоиган бирикувларда кўмакчи феъллар ифодалайдиган маъ- :нога яна тўхтаб ўтиришнинг ҳожати йўқ. Бу ўринда фақат

бирдан ортиқ кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувлар- нинг айрим хусусиятлари, бундай бирикувларда кўмакчи феъл- ларнинг қўлланишидаги хусусиятлари, бирикув компонентла- рининг маъно муносабатлари ҳақидагина гапириш мумкин бў-; лади.

Бирдан ортиқ кўмакчи феълдан ташкил топган бирикув- ларда ҳар бир кўмакчи феъл ўзига хос маъноси билан қат- нашади. Агар бирикув таркибидаги бирор кўмакчи феъл ту- шириб қолдирилса, шу кўмакчи феъл ифодалайдиган маъно ҳам йўқолади. Мас., ўқиб бериб тур бирикувида бер кўмакчи феъли ҳаракатнинг ўзга томонига йўналиши (ўзга учун бажа- рилиши) маъносини, тур кўмакчи феъли давом маъносини билдиради. Шу кўмакчи феъллардан бири тушириб қолди- рилса, у ифодалайдиган маъно ҳам йўқолади: ўқиб бериб тур — ўқиб бе-р— ўқиб тур.

Бирдан ортиқ кўмакчи феълдан ташкил топган бирикув- ларда ҳар бир кўмакчи феъл ўз маъноси билан қатнашиши- дан қатъий назар, уларнинг ҳар бирининг маъноси фақат етакчи феълнингмаъносига'қўшимча тарздаги маъно бўлавер- майди, балки маънолар муносабати бир оз бошқачароқ бўла- ди. Бунда биринчи кўмакчи феъл ифодалаган маъно бевосита етакчи феълнинг маъносига қўшимча тарздаги маъно ҳисоб- ланади. Кейинги кўмакчи феълнинг маъноси эса ўзидан ол- динги кўмакчи феъл: билан етакчи феълнинг бирикувидан ифодаланадиган маънога қўшимча тарздаги маъно бўлади. Мас., ўқиб бериб тур бирикувида бер кўмакчи феъли ўқиш ҳаракатининг ўзга учун бажарилиши маъно-сини, тур кўмакчи феъли эса давомлилик маъносини билдиради. Лекин бу да- вомлилик, умуман, ўқиш ҳаракатининг давомлилиги эмас, 'балки ўзгага йўналган (ўзга учун бажариладиган) ҳаракат- нинг давомлилигидир. Демак, ўқиб бериб тур бирикувида тур кўмакчи феъли ифодалайдиган маъно фақат ўщ феълининг маъносига қўшимча тарздаги маъно бўлмай, балки ўқиб бер бирикуви ифодалайдиган маънога ҳам қўшимча тарздаги маънодир. Бунинг далили сифатида шуни ҳа>м айтиш мумкин- ки, агар бирдан ортиқ кўмакчи феълдан ташкил топган бири- кувларда ҳар бир кўмакчи феъл ифодалайдиган маънр фа- қат етакчи феъл маъносининг ўзига қўшимча тарздаги маъно бўлганида эди, у ҳолда бундай бирикувларда кўмакчи феъл- ларнинг қўлланиш ўрни зркин бўларди, яъни кўмакчи феъл- ларнинг ўрнини алмаштириш мумкин бўлаверар эди. Мас., ўциб бериб тур бирикувида бер кў'макчи феъли ифодалаган маъно ҳам, тур кўмакчи феъли ифодалаган маъно ҳам фақат ўқи феълининг ўз маъносига қўшимча тарздаги маъно бўлга- нида, бу бирикувни ўқиб туриб бер тарзида қўллаш ҳам мум-

кин бўлар эди. Ҳацикатда эса, бундай қўлланмайди. Ана шу- нинг ўзиёқ бирдан ортиқ кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувларда кейинги кўмакчи феълнинг маъноси. фақаг етакчи феълнинг маъносига қўшимча тарздаги маъно бўлмай, балки ўзидан олдинги кўмакчи феъл билан етакчи феълнинг бирикувидан ифодаланадиган маънога қўшимча тарздаги маъно бўлишини кўрсатади. Кўмакчи феъл учта бўлгайда ҳам худди шундай ҳолат юз беради. Мас„ ўқиб бериб тура қдл бирикувида қол кўмакчи феълининг маьноси фақат ўқи феъ- лининг ўз маъноси^агина қўшимча тарздаги маъно бўлмай, ўқиб бериб тур бирикуви ифодалайдиган маънога ҳам қўшимг ча тарздаги маъно ҳисобланади,

Етакчи ва кўмакчи феъллардан ташкил топувчи бирикув- ларда, одатда, равишдошнинг -(и) б аффикси билан ясалгай турига 'бирикувчи кўмакчи феъл олдин, -а, -й аффикслари би- лан ясалган турига бирикувчи кўмакчи феъл кейин қўлланади.

-а, -й аффикслари орҳали ясалган равишдошга бирикувчи кў- макчи феълнинг етакчи феълга -(и) б аффикси билан ясалган равишдошга бирикувчи феълдан олдин бирикиши деярли учра- майди. Мас., олиб бера қол, ишлаб юра тур. Лекин ола қолиб бер, ишлай туриб юр типидаги бирикиш йўқ. Бунинг сабаби равишдош ясовчи -(и) б ва -а, -й аффиксларининг хусусияти билан изоҳланмайдй, балки кўмакчи феълнияг -(и) б ва -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бирикканда ифо- далайдиган маъносининг хусусиятидан келиб чиқади. Мас., ёэиб кўра қол бирикувида биринчи ўринда кўр кўмакчи феъ- лининг, иккинчи ўринда қол феълининг қўлланиш сабаби кўр феълининг -(и) б аффикси билан ясалган равишдош форма- сига, қол феълининг -а, -й аффикслари билан ясалган равиш- дош формасига бирикишидан эмас, балки шу кўмакчи феъл- лар биддирадигаи маъно таъсиридан колиб чиқади. Кўр ' кўмакчи феъли равишдошнинг -(и) б аффикси билан ясалган турига бирикканда ҳаракатнинг синаш, билиш учун бажари- лувчи ҳаракат эканлигини билдиради: ёзиб кўр. Қол кўмакчн феъли равишдошнинг -а, -й аффикси билан ясалган турип бирикканда, ҳаракатни бажаришга даъват, илтимос, рухсат маъносини билдиради: ёза кол, Синаш, билиш учун қилина- диган ҳаракатни бажарищни илтимос қилиш (шунга даъват этиш) мумкин. Бу маъно ёзиб кўр бирикувига қол кўмакчи феълини бириктириш орқали ифодаланади: ёзиб кўра қол. г Лекин ҳаракатни бажаришга даъват, илтимос синалмайди. Шунинг учун ҳам ёэа қол бирикувига кўр кўмакчи феъли бирикмаиди.

Кўмакчи феълларнинг маъноси ва қўлланишдаги хусуси- ятларининг умумий характеристикаси шулардан иборат.

Етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувлар ! аслида ё трбе ва ҳоким алоқасидаги сўз бирикмаси (феъл бирикмаси)? ё тенг алоқали бирикув (уюшиқ ҳолат) бўлган, Тил тараққиёти процессида ана шундаГь бирикувларнинг ай- римларининг иккинчи компоненти {бирикма таркибидаги ик- кинчи феъл) лексик ва грамматик мустақиллигини йўқота бориб, бирикма лексик-грамматик жиҳатдан бир бутун ҳолга келади. Мас., тилаЬ тур бирикуви аслида тобе ва ҳоким ало- қгсидаги феъл бирикмаси (сўз бирикмаси) бўлган: ишлаб тур — ишлаган ҳолатда тур. Езиб бер бирикуви аслида тенг алоқзли бирикм^ бўлган: ёэиб бер ~~ёз ва бёр. '

Мустақил феълнинг кўмакчи феълга айланиши ҳамма вақт ҳам шу феълнинг ўз маъносини йўқотиши натижасида юз беравермайди. Шунингдек, кўмакчи феълнинг маъирси ҳар доим ҳам шу феълнинг мустақил маъносидан келиб чиқа- всрмайди, яъни мустақил феъллар ўз маъносини йўқотиши натижасида кўмакчи феълга айланади ва кўмакчи феълнинг маъноси шу феълнинг мустақил маносидан келиб чиқади де ган умумий ҳуқм чиқариш мумкин эмас, Кўмакчи феът у-» асл маъносини йўқотмаган бўлиши, шунингдек, кўмакчи феъл- нинг маъноси унинг мустақил маъносидан кёлиб чиқмаган бўлиши ҳам мумкин. Мас., бошла кўмакчи феълининг маъно- си шу феълнинг мустақил феъл сифатида ифодалайдиган маъ- носига тўғр,и келади (бу ҳақда гапирилган эди).

Кўмакчи феълнинг айримларида уни'нг асл маъносидаги асосий элементлар йўқолиб, баъзи элементигина сақланган бўлади, яъни унда шу феъл ифодалайдиган ҳаракатнинг би- рор элементи сақланади. Ана шу элемент кўмакчи феъл ифо- далайдиган маъно бўлиб қолади. Мас., ёзиб ол бирикувидд

ол' кўмакчи феъди ҳаракатнинг субъект томрнига йўналиши маъносини (субъектнинг ўзи учун бакарйлишини) билдиради. Иўналишнинг субъект томонига бўлиши маъноси ол феълй билдирадиган ҳаракатнинг бир элеменгидир, яъни олйщ ҳяра- катида йўналиш ҳамма вақт субъект томо^ига бўлади (ҳара- катни ўз уетига олган объект субъект томонига йўналади).

Айрим кўмакчи феълларнинг маъноси уиииг мустақил маъносидан эмас, балки шу феъл билдиргаи ҳаракатнинг ху- сусияти билан боғлиқ ҳолда келиб чйқади. Мас., қол кўмакчл феъли равишдошнинг -(и) б аффиксй билан ясалган турига бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракатни бажариш учун мав- жуд бўлган шароит ўтиб кетувчи (йўққа айланувчи) шароиг эканлиги маъносини, ҳаракатнинг шу ғанимат шароитда ба- жарилиши маъносини билдиради: ўқиб қол, еб қол каби. Бу маъно қол мустақил феълининг маъносидан келиб чиқмаган, балки қол феъли ифодалайдиган ҳаракатнинг хусусияти шу;

маънони келтириб чиқарган. Мас., ёшликда ўқиб Қол гапида қол феъли ўз маъноеи билан («қолиш» маъноси билан) қат- нашган. Унинг ана шу маъноси ёшликнйнг ўқишучун ғанимаг шароит (вақт) эканлиги маъносини келтириб чиқаради, яъни ёшликда ўқиб қол бирикувида қол феъли субъектнинг қолув- чи эканлигини кўрсатади. Субъектнинг қолувчи эканлиги ёш- ликнинг ўтувчи (кетувчи) эканлиги маъносини келтириб чи- қаради. Уқиш ҳаракати амалга ошириладиган бу вақт (ёш- лик вақти) доимий эмас, балки ўткинчи вақт экан, албатта, у ғанимат вақт бўлади. Демак, бу маъно бевосита қол феълж билдирган ҳаракатнинг хусусиятидан келиб чиқяпти. Вшликда ўқиб қол\* бирикувида қол феъли ўз -маъноси («қолиш» маъ- ноои) билан қатнашса-да, лркин бундаги асосий нарса субъ- ектнинг қолиши эмас, балки ёшликнинг ўқишни амалга оши- риш учун қулай (ғанимат) шароит эканлигидир, Бу маъно бевосита қол феълининг иштироки билан келиб чиқиши са- бабли ёшликда ўқиб қол бирикувида қол феъли шу маънони ифодаловчи сўз сифатида чқаралади. Қёйинчалик қол феъли фақат ана шу маънони ифодалаш учун ҳам қўллана бошлай- ди. Ҳозирда эса бу ҳодиса ўзининг тўла ифодаеини топган, яъни қол феъли тўла даражада ана шу маънони ифодалов- чи кўмакчи феълга айланган.

Юқорида айтилганлардан кўринадики, мустақил феълнинг кўмакчи феълга айланиши ва улар ифодалайдиган маънонинг келиб чиқиши барча кўмакчи феълларда бир хил йўл билан бўлган эмас. Уларнинг айримлари ўз маъносини ифодалаган ҳолда кўмакчи феълга айланган, айримлари ўз маъносиня озми-кўпми даражада йўқотган ҳолда кўмакчи феълга ай- ланган. Лекин уларнинг маъноси бевосита мустақил маъно- сидан келиб чиққан. Айримлари эса ўз маъносидан бутунлай бошқа маънони (феълларга хос бўлмаган маънони) йфода- ловчи сўз сифатида қўлланган. Натижада, мустақил феъллар кўмакчи феълга айланган. Бундай кўмакчи феълларнинг маъ- носи уларнинг мустақил маъносидан келиб чиқмайди.

Кўмакчи феълларнинг маъно тараққиётида шу нарса ҳам характерлики, баъзи кўмакчи феълларнинг ҳозирги вақтда ифодалайдиган маъноеи шу феъллар кўмакчи феълга айлан- гандан кейин келиб чиққая. Бунда икки хил ҳодисани кўриш мумкин.

Айрим кўмакчи феълларнинг бирор маъноси шу кўмакчи феълнинг -(и) б аффикси орқали ясалган равишдошга бирик- кан формаси билан -а, -й аффикслари орқали ясалган равиш- дошга бириккан формаси ўртасида маъно жиҳатдан диффе- ренциация юз бериши натижасида келиб чиққан. Мас., қол феъли тарихан равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясал- ган турига бирикқанда ҳам, ҳозирги ўзбек тилида -(и) б аф- фикси билан ясалган равишдошга бирикканда билдирадиган маънони ифодалаган: ... мутаҳаййир бўлиб тура қолди («Бобирнома»), Бу мисолдаги тура қолди бирикувида қол феъли ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини билдиради. Ҳозирги ўзбек тилида эса бу маъно. қол феълининг -(и) б аффикси билан ясалган равишдошга бирикиши орҳали ифодаланади: туриб қолди. Қол феълининг -а, -й аффикслари билан яоалган равишдошпа бириккан фор- маси билан -(и) б аффикси орқали ясалган равишдошга би- риккан формаси маълум давргача бир хил маънода қўллан- ган. Кейинчалик бу икки форма ўртасида маъно жиҳатдан дифференциация юз берга'н. Ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳо- латнинг юзага келиши маъноси фақат равишдошнинг -(и) 5 аффикси билан ясалган турига бириккан формаси орқали ифодаланиб, -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бириккан формаси бошқа маънони касб эта бошлаган. Маъ- нодаги бу дифференциация ҳозирги ўзбек тил'ида тўла дара- жада ўз ифодасини топган (бу ҳақда қол кўмакчи феЪли баҳсига қаранг).

Кўмакчи феълнинг маъноси унинг бошқа бирор маъноси а'сосида келиб чиқиши мумкпя. Бундай ҳолларда шу маъно- нинг келиб чиқишида етакчи феълдаги ҳаракатнинг хусусияти ҳам маълум даражада роль ўйнайди. Мас., қол кўмакчи феъ- лининг асосий маъноларидан бири ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносидир. Шунингдек, бу кўмакчи феъл ҳозирги ўзбек тилида ҳаракат-ҳолатнинг тўла даражада эмас, балки маълум даражада бажарилиши маъ- носини ҳам билдиради: семириб қолди, пишиб қолди каби. Унинг 'бу маъноси юқоридаги маъноси асосида келиб чиқ- қан. Бу маънонинг келиб чиқишида етакчи феълдаги ҳаракатнинг хусусияти ҳам маълум даражада роль ўйнайди. Мас. ,ўрганиб қолди бирикувида қол феъли ҳаракатнинг ба- жарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини билдиради. Лекин бу юзага келган ҳолат тўла даражада эмас, балкл маълум даражададир. Бу маънонинг келиб чиқиш. асоси шун- даки, ўрганиш бирданига (бир йўла) бўладиган ҳодиса эмас. Урганиш аввал бўлмай, энди фзага келар экан, албатта, у тўла даражада бўлмайди. Ана шундан «қисман бажарилиш» маъноси келиб чиқади. Кўмакчи феъл маъносининг унинг би- рор маъноси асосида келиб чиқиши ҳодисасини қол кўмакчи феълининг бошқа маъноларида, шунингдек, тур ва бер кў- макчи феълларида ҳам кўриш 'мумкин (шу кўмакчи феъллар баҳсига қаранг).

Биз кўмакчи феълларнинг маъноси, қўлланищдаги хусу- сиятлари ва улар ифодалайдиган маънонинг келиб чиқиши- даги барча кўмакчи феъллар учун умумий б'ўлган томонлар ҳақида тўхтадик. Энди ана шу ҳодисалар нуқтаи назаридан ,ҳар бир кўмакчи феълни алоҳида-алоҳида текшириб чиқамиз.

Бошла

Бошла кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган турига бирикади ва ҳаракатнинг бошланиши маъносини билдиради4.

Мажлис тамом бўлиб кишилар ... т а р қ а л а б ошл ад и (А. Қаҳҳор, Сароб). Ой... қора бахмал кечанинг юзига гавҳар г.арда ёпа бошлади (X. Шамс, Ҳуқуқ).

Келтирилган мисолларда бошла кўмакчи феълй ифода- лайдиган маъно изоҳ талаб этмайди. Бу маъно бошла феъли мустақил феъл сифатида қўллангаэда ифодалайдиган маъно- сига тўғри келади.

Ишлай бошламоқ, ёза бошламоқ каби бирикувларда бош- . ла феъли ифодалайдиган маъно шу феълнинг мустақил феъл .сифатида билдирадиган маъносининг ўзи бўлганидан, бундаи бирикувларда ҳам бошла феъли мустақил феълга ўхшаб кў- ринса-да, у ўз маъноси билан қатнашишидан қатъий назар, кўмакчи феъл ҳисобланади. Чунки равишдош формасидагд феъл билан шахсли феълдан ташкил топган бирикувларда ҳар бир феъл лексик-грамматик жиҳатдан ўз мустақиллигини сақтаган бўлса, ҳамма вақт равишдош формасидаги феъл шалсли феълнирг белгисини кўрсатади. Аксинча ҳолат (шахс-( сон билан тусланган феълнинг равишдош формасидаги феъл .белгисини кўрсатиши) фақат етакчи ва кўмакчи феълдап т.ашкил топган бирикувлардагина бўлади. Ишлай бошлади, ёза бощЛади типидагн бирикувларда ҳам бошла феъли ўз маТ.носи билан қатнашищидан қатьий назар, равишдош фор- масидаги феъл бошла феълининг белгисини кўрсатмайди. Ак- синча, бошла феълй равишдош формасидаги феълнинг харак- Терйстикасини (бошданшцини) кўрсатади. Шунинг учун ҳам у кўмакчи феъл ҳисобланади. .

Бощла кўмакчи феъли ифодалайдиган маънода тариха I кириш кўмакчи феъли ҳам қўлланган. Мас., «Бобирнома»д^ •ҳаракатчийг бошланйшй маъносини ифодалаш учун бошл:а кўмакчи феъли билан бирга қирйш феъли ҳам кенг қўллан- ган.

 Бошла кўмакчи феълига мисоллар: Ахсидин шайх Боязид давлатхоҳлик изҳор қилиб, киши йиб о р а б ошлад и-. Бу

Вошла феъли тЎркий тилларнинг кўйчилигида кўмакчи феъл вазиг фасида қўлланади ва ҳаммасида ҳам бир хил маънони—ҳаракатнинг бош- ланиши маъносини билдиради.

минган отим ҳам с у с т ли к қи л а б о ш л а д и. Илгаридин х абар ке л а б ошлад иким, Т анбал %ам черикини йи- ғиб Ахсиға келибтур. .

Кириш кўмакчи феълига миооллар: Яна бир бу ким, ул фурсатда андоқ от ўлати бўлдиким, тавила-тавила отлар йи- цилиб ў л а кир ишт и, Ишрат паймоналарин тўлдуруб, со- қийлар юруб мажлис аҳлиға т утакир ишт и л а р. Якшанба куни ойнинг йигирма тўртида Канор гузариға тушуб, фармон бўлдишм, черик эли ўтакиришгайлар.

Келтир'илган мисолларда кириш феъли ҳозирги ўзбек ти- лида худди бошла кўмакчи феъли ифодалайдиган маънони (ҳаракатнинг бошланиши маъносини) ифодалайди ва у кў- макчи феъл ҳйсобланади[[12]](#footnote-12). Лекин ҳозирги ўзбек тилида кириш феъли шу маънони ифодаловчи кўмакчи феъл сифатида қўл- ланмайди. Шундай бўлиши ҳам табиийдир. Чунки тилда ай- нан бир маънони ифодаловчи бирдан ортиқ сўзнинг бўлиши вақтинчалик ҳодиоа ҳиообланади. Ортиқча дублетларнинг бў- лиши тил табиатига мос келмайди. Тил тараққиёти процес- сида бундай бир хил маъноли сўзлардан бири ё истеъм'олдан чиқиб кетади, ёки улар ўртасида маъно жиҳатдан дифферен- циация юз беради. Бир хил маъно ифодаловчи бошла ва шриш феълларида шу ҳодисанинг биринчиси юз берган, яъня ҳаракатнинг бошланишини ифодало-вчи кўмакчи феъл сифа- тида бошла феъли истеъмолда қолган-у, кириш кўмакчи фёъ- ли бўлса, чиқиб кетган.

Истеъмолдан нега бошла кўмакчи феъли эмас, балки ки- ргщ кўмакчи феъли чиқиб кетган, деган савол туғилиши мумкин. Биринчидан, бошла кўмакчи феъли тарихан кирцш кўм'акчи феълига нисбатан актив бўлган, албатта. Иккинчи- дан, бунинг боис-и бошла ва кириш мустақил феълларининг ҳозирги ўзбек тилидаги ҳолати билан ҳам изоҳланади, яъни ҳозирги ўзбек тилида «начинать» маъносида, асосан, бошла феъли қўлланади. Қириш феъли бу маънода бошла феълига нисбатан жуда ка,м қўлланади. Шундай бўлгач, ҳаракатнинг бошланиши маъносини ифодаловчи кўмакчи феъл сифатида бошла кўмакчи феълининг қолиши, кириш кўмакчи феъли- нинг эса истеъмолдан чиқиб кетиши табиийдир.

Сўзлашув тилида бошла кўмакчи феълини -(и) б аффикси орқали ясалган равишдош формаси билан қўллаш ҳоллари ҳам кўп учрайди: ёғиб бошлади, энди ёб бошлаган эди, гапи- риб бошлади каби[[13]](#footnote-13). Бу ҳодиса ёзма нутқда ҳам учраб туради: Бу кундан бошлаб мени маэах қ илиб бош'Ладилар (А\_ Қодирий, У. к.). Қўрбоши йигитлари томонидан Ҳасанали, ҳам қид и р илиб бошлангач, улардаги... умид ҳам, бўшга чиқди (А. Қодирий. У. к.).

Бизнингча, бу ҳодиса^ биринчидан, бошла кўмакчи феълининг маъноси унинг мустақил феъл сйфатида ифодалайдиган' маъ- носига тўғри келиши ва, иккинчидан, ҳозирги ўзбек тилида равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган формасиг.1 нисбатан -(и) б аффикси билан ясалган формасининг актив- лиги таъсирида юз берган бўлса керак.

Ишлай’бошлади. .келаУбошлади типидаги бирикувлар ас- лида'~Ҳбкмм~ва"тобе муносабатидаги феъл бирикмасига (сўз бирикмасига) тенг бўлган. Ишлай, қела равишдош формаси «ишлашга», «келишга» деган маънони билдирган: ишлай бош- лади — ишлашга бошлади, кела бошлади — келишга бошла- д’и[[14]](#footnote-14). Тил тарақциёти процессида -а, -й аффикслари билан ясалпан равишдош формаси ўзининг ана шу маъно ва вази- фаоини йўқота борган. Ҳозирги ўзбек тилида эса -а, -й аф- фиксларй билан ясалган равишдош формаси бу маънода қўл- ланмайди. Натижада -а, -й аффикслари билан ясалгад! ра- вишдошнинг бошла феъли билан бирикишидан ҳосил бўлувчн бирикманинг характери ҳам ўзгаради, яъни бирикма тарки- бидаги -а, -й аффикслари билан ясалган равишдош формаси- нинг бйрор ма'ьнони ифодаламаслиги, натижасйда бирркма таркибидаги феъллар ўртасида синтактик алоқа ҳам бўл- майди, бирикма лексик ва гра^мматик жиҳатдан бир бутун ҳолга келади.

Ет, тур, юр, ўтир

Ёт, тур, юр, ўтир кўмакчи феъллари ўзаро фарқли белги- хусусиятларга эга бўлиши билан бирга, умумий белги-хусу- сиятларга ҳам эга. Бу кўмакчи феъллар ўзларига хос умумий хусусиятлари билан бошқа кўмакчи фёъллардан фарқланиб туради. Улар кўмакчи феъл сифатида жуда кенг қўлланиши ва турли маъно оттенкаларини ифодалаши билан характер-

лидир. Туркологаяда бу тўрт кўмакчи феъл ҳ 1кида махсус ишларнинг юзага келганлиги ҳам уларнинг оошқа кўмакчи феъллар ичида алоҳида хусусиятга эга эканлигининг дала- лидир8. ' "

Вт, тур, юр, ўтир кўмакчи феъллари ўзаро умумий хусуси- ятларга эгалиғи сабабли бу хусусиятларяи шу тўрт кўмакчи фе>л доирасида умумий текши.рган маъқул. Акс ҳолда,1 бир кўмакчи феълда, масалан, ёт кўмакчи феълида аитилган гап- ларни бошқа (гур, юр, ўтир каби) кўмакчи феълларда ҳам такрорлашга тўғри келади. Бу феъллар учун умумий бўлгая белги-хусусиятлар\_ айтилгандан сўнг уларнинг ҳар бирининг ўзига хос хусусиятлари устида алоҳида-алоҳида фикр юрита- МИЗ. ’

Даставвал, бу феъллар мустақил феъл сифатида қўллан- гандё бошқа феъллардан фарқланувчи ўзига хос белги-хусу- сиятлари ҳақида баҳс юритамиз. Чунки бу феъллар мустақил феъл сифатида қўлланганида уларнинг барчаси учун умумий бўдган белги-хусусиятлар ўша феъллар кўмакчи феъл сифа- тида қўлланганда ҳа^ сақланади.

Феъллар ё ҳаракатни, ёки ҳолатни билдиради. Вт, тур, юр, ўтир, феъллэри эса ҳаракатни ҳам, шўнингдек, ҳолатни ҳам ифодалай олади. Мас., диванга ётмоқ (ҳаракат), диван- да ётмоқ (ҳолат); жойидан турмоц (ҳаракат), жойида тур- моқ (ҳолат) ; стулга ўтирмоқ (ҳаракат), стулда ўтирмоқ (ҳо- лат) ва ҳоказо.

Юр феъли ёт, тур, ўтир феъдларидан бошқачароқ хусу- сиятга эга. Мас., тоща қараб юрмоқ, тоғда юрмоц. Юзаки қараганда, иккала мисолда ҳам юр феъли ҳаракат ифода- лайдигандек кўринади. Ҳақиқатда бундай эмас. Тоща Цараб юрди бирикувида юр феъли ҳаракатни билдиради ва шу ҳа- ра'Катнинг юзага келганлиги ифодаланади. Иккинчи бирикувда эса юр феъли ҳолатни билдиради. Бунда субъектнинг шу ҳа- ракатни бошлаганлиги эмас, балки шундай ҳолатда (юриш ҳолатида) бўлганлиги ифодаланади. Юр феъ,шнинг ҳолатнч ифодалаши қуйидаги мисолларда аниқ кўринади: Онам, ука- ларим учун бу ерларда Ю'р и б м а н... (Ойбек, Қ. қ.). Анди- ждн шаҳрида юрган ошноларга салом (Муқимий).

Иккала мисолда ҳам юр феъли субъектнинг бирор жой (ўрин)да мавжудлиги маъносшш билдиради.

Қаранг: X- Жубан о.в, Заметки о вспомогательных и сложных гда- голах, вып. П,, Алма-Ата, 1936; А. П. П о ц е л у е в с к и й, К вопросу о происхождении формы настоящего времени в тюркских языках юго-за- падной группы,! Ашхабад, 1948; Ф. Г. Й с х а к о в, Формы настояЩего вре- мени глагола изъявительного наклонения в тувинском языке, Исследо- ' вания по сравнит\*ельной грамматике тюркскйх языков, ч. ГГ Морфология, М., 1956. стр. 304—313. '

Армонки кўпроқ ю р мад им Бир-икки ҳафта турмадим (Муқимий).

Бу мисолда юр феъли тур феълига қиёсланса, унинг ҳолат ифодалаганлиги очиқ кўринади, яъни бунда тур феъли ҳам, юр феъли ҳам субъектнинг назарда тутилган жойда кўпроқ бўлмаганлигини билдиради.

Демак, юр феъли тоща қараб юрмоқ бирикувида ҳаракат- ни, тоғда юрмоқ б.ирикувида ҳолатни билдиради.

Ет, тур, юр, ўтир феъллари давомлилик маъносига эга. Бу феълларнинг бундай маънога эга ёки эга эмаслиги (яъни буларнинг давомлиликни қачон ифодалай олиши ва қачон ифодалай олмаслиги) уларнинг ҳаракат ёки ҳолат ифодала- шига қараб белгиланади. Бу феъллар ҳаракат билдирганда давомлилик маъносига эта бўлмайди. Мас., ўрнига ётди, ўр- надан турди, ўрнига ўтирди бирикувларида ёт, тур, ўтир феъллари давомлилик маъносига эга эмас. Буларда фақат шу ҳаракатнинг амалга ошганлиги ифодаланади. ёт, тур, юр, ўтир феъллари ҳолат билдирганда, қайси замон форма'- сида бўлищидан қатъий назар, давомлилик маъноси ифодала- нади: ўрнида ётди, ўрнида турди, ўрнида ўтирди, ўрнида ёт- ган эди, ўрнида турган эди, ўрнида ўтирган эди ва ҳоказо. Буларда субъектнинг ётган, ўтирган, турган ҳолатда мавжуд бўлиши .ифодаланади. Ана шу мавжудлик маъносидан давом- лилик маъноси келиб чиқади.

Феълнинг -(и) б аффиксидан ясалган равишдош фор- масини шахс-оон билан туслаш орқали ўтган замон эшитил- ганлик феъли ҳосил қилинади[[15]](#footnote-15). Ет, тур, юр, ўтир феъллари •(и) б аффиксини олиб, шахс-сон билан тусланганда ҳозирги- замон маъноси ифодалайди: Қаранг, қанча ер бекор ё т иб- ди (С. Анорбоев, Эртаги куннинг ташвиши билан). Фацат бурчакдаги стол устида беш-ўнта китоб, газеталар т у р и б д и (Ҳ. Нуъмон, Фасллар). Мана, ҳозир ўз ёғида ўзи қовгрилиб, щоронғида бетоқат юрибди (Ойбек, О. в. ш.).

Қаерда ўтирибсиз, Тўлаган ака?

Сельсоветда ўтирибман, нима эди? (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Ет, тур, юр, ўтир феълларининг -(и) б аффикси билан ясалган равишдош формаси шахс-сон билан тусланганда, ҳозирги маъносининг ифодаланиши ёки ифодаланмаслиги ҳам уларнинг ҳаракат ёки ҳолатни ифодалашига .қараб белгила- нади.

Бу феъллар ҳаракат билдирганда, уларнинг -(и) б аф-

фиксини олиб, шахс-сон билан тусланган формаси ҳамма вақт ўтган замон маъносини билдиради (яъни ўттан замон эши- тилганлик феъли ҳисобланади); дЦванга ётибди, ўрнидан ту- рибди, жойига ўтирибди каби. Ҳолат билдирганда эеа шу формада ҳозирги замон маъносини ифодалайди: диванда

ётибди, жойида турибди, жойида ўтирибди каби (мисоллар юқорида берилди).

Шуни ҳам айтиш керакки, ёт, тур, юр, ўтир феълларининг -(а) б аффиксини олиб, шахс-сон билан тусланган формасч ҳамма вақт ҳозирги замон маъноеини ифодалайвермайди. Бу формада ўтган замон эшитилганлик маъноси ҳам ифодала- нади: Мулла Бурхон унинг маҳтоб орасида келаётган ўз оф- тоби эканини анщлабди ва Ситора кўрсатган жойга бориб, уни кутиб туриш учун қум устидац пастга сирғилиб тушиб, чў- зилиб ё т и б д и (С. Айний, Эсдаликлар). Ҳон бир бегуно^ одамни ғазабига олиб, тошбўрон қилдирибди. «Тош отмаган одам қолмасин» деб ўзи тепасида т ур иб д и (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Уктам электр фонарчасини ёқиб соатига тутди. Икки соат юришибди (Ойбек, О. в. ш.). Мулла Бурхон ҳам Ситоранинг келишини кутиб, чиллахонадан бирон жойга чщ- май ўтирибди, Ситора кўп кутдирмабди (С. Айний, Эс- даликлар).

ёт, тур, юр, ўтир феълларининг ётибди, турибди, юрибди, ўтирибди формасида ҳозирги замон маъносини ҳам, шунинг- дек, ўтган замон маъносини ҳам ифодалаши қизиқ ҳодиса- дир[[16]](#footnote-16). Туркий тилларнинг кўпчилигида бу тўрт феълнинг ҳо- зирги замон формаси уларнинг -(а) р, -(у) р аффикси билан ясалган сифатдош формаеини шахс-сон билан туслаш орқали ҳосил қилинади[[17]](#footnote-17). Ётирман, ётирсан, ётир; турурман, турурсан, турур каби.

Бу формада ҳозирги замон маъносининг ифодаланишини исботлаш осон. Чунки -(а)р аффикси билан ясалган сифат- дош формаеини шахс-сон билан туслаш орқали ҳозирги-ке- ласи замон феъли ҳосил қилинади. Шунинг учун ҳам ётур- ман, ётурсан, ётур; турурман, турурсан, турур формасида ҳозирги замон маъносининг ифодаланиши қонунийдир.

Узбек тилида ётибди, турибди, юрибдц, ўтирибди феъл формалари орқали ҳозирги -замон маъносининг ифодаланиши бошқачаро;қ иоботни талаб этади.

Авв.ало шуни айтиш керакки, бу феъллар ётибди, турибди, юрибди, ўтирибди формасида азаддан ҳам ўтган замоани, ҳам ҳозирги замонни ифодалаган деб қараш тўғри бўлмайди. Уларнинг шу формада. ўтган замонни ифодалаши ҳозирги замонни 'Ифодалашага нисбатан ҳадимийрО'Қ ҳодисадир. Чун- ки, ёт, тур, юр, утир феъллари ҳам маълум вақтларга қадар умумий қонунга бўйсунган, яъни -(и) б аффикси билан ясал- "ган равишдош формасининг шахс-сон билан тусланишидан ўт- ган замон феъЛи ҳосил бўлиши бу феълларга ҳам тааллуқли бўлган. ҲоЗ'Ирги ўзбек тилида ёт, тур, юр, ўтир феълларининг ётибди, турйбди, юрибдщ ўтирибди формаси ўтган замонмаъ носига ниебатан ҳозирги замон маъносида кўп қўлланса-да, лекин бу форманинг асосий функцияси ҳозирги замон маъ- носини ифодалашдан иборат деб бўл.майди. Феълдарнинг •(и) б аффщои билан ясалган равишдош формаси шахс-соч билан тусланганда утган замон эшитилганлик феъли бўлишл қонуни ҳозиргй ўзбек тилида ёт, тур, юр, ўти-р феълларига нисбатан ҳам ўз кучини сақлаган (Буни юқорида келтирилган мисолларда ҳам кўриб ўтдик). Бу феъллар ётибди, турибди, юрибди, ўтирибди фор.масида ҳозирги замон маъвосида қан- чалик кенг қўлланмаойн, бу ҳодиса асосий қонунга нисбатан истисно сифатида қаралиши керак.

Ёт, тур, юр, ўтир феълларининг ётибди, турибди, юрибди, ўтирибди формасида ҳозирги замон маъносининг ифодалани- ши щу феълларнинг лексик маъноси билан чамбарчас боғ- лиқдир. Шунинг учун ҳам бу ҳодисани иоботлашда шу феъл- ларнинг лексик хусусиятидан келиб чиқиш ксрак бўлади.

Ётибди, турибди, юрибди, ўтирибди феълларида ҳозирги замон маъносининг -(и) б аффиксига дахли йўқ. Бу аффикс ҳозирги замон феъли ясовчи -яп, -ётиб, -моқда аффиксларига, шувингдёк, ҳозирги-келаси замон феъли ясовчи -(а) р аффик- сига хос бўлган давомлилик маъносйга эга эмас. Масг, иш- ламоқ феълининг ўтган замои давом феъли формаси қуйида- гича ясалади: ишлар эди, ишлаётган эди, ищламоқда эди. Бунда давомлитик маъноси бевосита -(а) р, -ё т, -м о кд а аффиксларига ҳосдир -(и) б аффикси, бу хусусиятдан маҳ- рум, шунянг учун ҳам ишлаб эди формасида ҳеч вақт давом- ЛИЛИК ифодалаитааиди.

Етибди, турибди, юрибди, ўтирибди формасида ҳозиргя замон маъносининг ~(и)б аффикСига дахли йўқлигинй яна шу нарса билан ҳам исботдаш мумкинки, бу феълларнинг 'ҳозирги замо« маъноси уларвинг -(и) б аффикси билан ясал- ган равишдош формасини туслаш орқалигииа змас, шунинг- дек, -г а н аффиюси билан ясалган еифатдош формасини шахс- сон билан туслаш орқали ҳам цфодаланади: Эсидан чицмай Муқимий ёдида турганмикин (Муқимий). Ёдида турган-

микан — ёдида турибдимикин. Демак, -(и)б аффиксининг ҳозирги за'мон маъносига ҳеч қандай дахли йўқ. Етибди, ту- рибди, юрибди, ўтирибди, ётган, ўтирган, турган, юрган фор- масида ҳозирги замон маъносининг ифодаланиши шу феъл- ларнинг лекси'к хуоусияти билан изоҳланадиган ҳодисадир. Шунинг учун ҳам бу ҳодисани асосий қоидага нисбатан ис- тисно сифатида қараш тўғрироқдир. Бунинг исботи сифатида қуйидаги фактни келтириш ўринлидир. !

‘Феъл туркумига хос грамматик формалардан бири бўлиш- лн-бўлишсизлик формасидир. Ҳар бир фёъл ё бўлишлй, е бўЛищсиз 4>ормаДа бўлади: борди-бормади, боряпти-борма- япти, боради-бормайди. Бўлишсизлик формаси феълга замон формасидан аввал қўшилади ва унинг замон маъносига ҳеч қандай таъсйри бўлмайди. Вт, тур, юр, ўтир феъллари ҳам ҳаракат билдирганда, қайси замон формасида бўлишидан қатъий назар, бўлишсизлйк формасини қабул қила олади ва қайси замон форимасида бўлса, ўша замон маъноси йфодала- наверади: ётди-ётмади, турди-турмади, юрди-юрмади, ўтшрди- ўтирмади; ётибди-ётмабди, турибди-турмабды; юряпти-юрма- япти, ўтиряпти-ўтирмаяпти каби. Бу феъллар ҳолат билдир- ганда ҳам, асосан, шу хусусият сақланади. Лекин уларнинг -(и) б аффикси билан ясалган равишдош формаси шахс-сОн билан тусла.ниб, ҳозирги замонни ифодалаганда, бўлишсизлик формасига эга бўлмайди. Мас., (диванда) ётибди, (жойида) турибди фррмаси контекстга кўра, ўтган замон ёки ҳозиргл замон маъносини ифодалай олади. Лекин (диванда) ётмабди, (жойида) турмабди формасида фақат ўтган замон маъноси нфодаланади (ҳеч вакт ҳозирги замон маъноси ифодалан- майд.и). Бу нарса юр, ўтир феълларига ҳам тааллуқли, яъни юр, ўтир феъллари ҳам юрмабди, ўтирмабди формаслда ҳам- ма вақт ўтган замон маъносини би.тдиради.

Энди бу феълларнинг ётибди, турибди, 'юрибди, ўтирибди формасида ҳозирги замон маънбсининг ифодаланиш сабаби- га тўхтаб ўтайлик.

Етибди, турибди, юрибди, ўтирибди формаоида ҳозирги за- мон маъносининг ифодаланишига сабаб бу фсълларнинг ҳо- лат бйлдирганда даЬокМлилик маъносига эга бўлишидир. Чун- ки давомлиликни ифодалаш ҳозирги за.мон феъл формала- рининг барчасига хос хусусиятдир: ишлаяпти, ишлаётган эди /каби. Буларнинг иккаласила ҳам давомлилик маъноси ифо- даланади ва бу маъно ҳозирги замон формасига -яп. -ёт аф- фиксларига хос маънодир. Втибди, турибди, юрибди утириб-, ди феълларида ҳам давомлилик маъноси бор. Лекин бу маъно -(и) б аффиксига эмас, балки шу феълларнинг ўзагига (ёт, тур, юр, ўтир қисмига) хос маънодир: далада ишлаётган эди, далада юрган эди. Иккала мисолда ҳам давомлилик маъноси бор. Биринчисида давамлилик маъноси -ё т аффикск орқали ифодаланади, Иккинчисида эса бу маъно бевосита юр феълининг ўзига хос маънодир.

Энди бу феълларнинг кўмакчи феъл сифатида қўлланиши, ифодалайдиган маънолари ва уларнинг ҳар бирининг ўзига- хос хусусиятлари баҳсига ўтамиз.

Бу кўмакчи феъллар ҳозирги ўэбек тилида жуда кенг қўл- ланади. Улар етакчи феълга -(и) б равишдош ясовчиси орқали бирикади: ишлаб ётмоқ, ишлаб турмоц., ишлаб юрмоц, ишлаб ўтирмоц каби. Фақат тщ> кўмакчи феъли -а, -й аф- фикслари билан ясалган равишдош формаси билан ҳам би- рика олади; 'ола турмоқ, ииыай турмоқ.

Юқоридаги кўмакчи феъллар ўтимли феъллар билан ҳам, ўтимсиз феъллар билан ҳам бирика олади: ёзиб ётибди, йиғ- лаб ётибди; ёзиб турибди, йиғлаб турибди; ёзиб юрибди, йиғлаб юрибди; ёзиб ўтирибди, йиғлаб ўтирибди каби.

Бу тўрт феълнинг кўмакчи феъл сифатида қўлланиши ҳа- қида гапирганда, яна уларнинг ҳаракатни ҳамда ҳолатн^ ифодалашини фарқлаш лозим бўлади. ёт, тур, юр, ўтир феъл- лари ҳаракатни билдирганда (ҳаракат феъли сифатида) ҳеч вақт кўмакчи феъл вазифаеида келмайди, улар ҳамма вақт лексйк жиҳатдан мустақиллигини ва грамматик жиҳатдан ҳокимлилини сақлайди. Фақат ҳолатни билдиргандагина кў- макчи феъл вазифасида кела олади.

Юқорида ёт, тур, юр, ўтир ҳолат феълларининг давомли- лик маъносига эгалиги, шунингдек, ётибди, турибди, юрибди, ўтирибди формасида ҳозирги замон маъносини ифодалаши. айтиб ўтилди. Бу феъллар кўмакчи феъл вазифасида қўллан- ганда ҳам шу хусусиятларини сақлайди.

Ёт, тур, юр, ўтир феъллари кўмакчи феъл вазифасида қўлланганда, қандай зам.он формасида бўлишидан қатъий назар, етакчи феълдаги ҳаракатнинг давомлилиги, такрорий- лиги маъносини билдиради. Шунингдек, буйр.уқ ва шарт майлй формасида ҳам, ҳаракат номи формасида ҳам давом- лиликни ифодалайверади:

Тоғда очилган лола Териб тўдалай дейман,

Я шн а б ё т г ан ғўзамни

Қунда бир кўрай дейман (Халқ қўшиғи).

Элмурод ... муҳим маълумотлар ва сўзларни қоғозга ёзиб ҳам турди (П. Турсун, Уқитувчи). Сиз биринчи навбат бедани келтиргунча, Қарим ота билан Мирвали банги ғараж тушатурган жойни ёноцроқ, сув тўхтамайтурган қилиб т е- ки с лаб турсинлар (А. Қодирий, О. к.). Камол Кари- мийнинг ҳикоялари университетнинг сўнгги курсида ў қий- юрган йилларидаёқ тўплам бўлиб чиққан эди (Саид Аҳ- мад, Илҳом париси). Эшикни қоқмасдан бурун, гўё уларни кутиб ў т и р г а н каби боғ эгаси чиқди (Ойбек, Қ. қ.).

ёт, тур, юр, ўтигр кўмакчи феълларининг -(и) б аффик- си орқали ясалган равишдош формаси шахс-сон билан тус- лақганда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг ҳозирш замонга оид- лиги ифодаланади, яъни аниқ ҳозирги замон феълининг тас- вирий формаси шу тўрт кўмакчи феъл ёрдамида ясалади: Май ойининг ҳаётбахш қуёши ўзининг эркаловчи, заррин нур- ларини оламга сочиб ётибди (Х;. Зиёхонова, Унутилмас хатолар). Ҳали душманларимиз тчнчигани йўқ ... ҳушёрликни қўлдан бердинг, каллангга соламан, деб пойлаб т у р и б- д и (А. Мухтор, Опа-с.). Мен звенога Ғ уломжонни мў лжа л- лаб ю р иб ман... (Ҳ. Нуъмон, Фасллар). Ҳали келишгани йўқ, ўзим ҳам х а в о т и р б ў либ ў т и р иб ма н (А. Қаҳҳор,, Қ. ч.).

Ҳозирги замон феълининг тасвирий форхмаси (ишлаб ётиб- ди, ишлаб турибди, ишлаб юрибди формаси) аниҳ ҳозиргя замон феъли тарихида биринчи босқич ҳисобланади[[18]](#footnote-18). Туркий тилларнинг барчасида ҳам аниқ ҳозирги замон феълининг аф- фикслар орқали ясалувчи формаси ана шу тасвирий форма- дан келиб чиҳҳан (-моқда аффикси мустасно).

Энди ёт, тур, юр, ўтир феълларининг кўмакчи феълга ай- ланиши ва уларнинг бир асоеий маънони — давомлилик маъ- носини ифодалаш сабабига тўхтаб ўтамиз.

Ёт, тур, юр, ўтир феъллари субъектнинг бир-биридан фарқ- ли бўлган коикрет ҳолатини ифодалаши билан бирга, булар- нинг маъносида умумий томон ҳам бор. Мас„ ёт феъли «би- рор нарса устида горизонтал жойлашган ҳолатда бўлмоқ» маъносини, тур феъли «оёқ таянчида тик (вертикал) ҳолатда бўлмоқ» маъносини, юр феъли «бирор юзада қўзғолиш (дви- жение) ҳолатида бўлмоқ» маъносини, «ўтир феъли» думба таянчида гавдани тик (вертикал) тутган ҳолатда бўлмоқ» маъносини билдиради[[19]](#footnote-19).)

Изоҳлардан кўриниб турибдики,' ёт, тур, юр, ўШр феъл- ларининг маъносида икки томон (икки қирра) бор: 1) ҳар бир феъл ифодалайдиган конкрет ҳолат; 2) шу ҳолатда бўлиш (находиться). Ана шу иккинчиси ёт, тур, юр, ўтир феъллари- нинг ҳаммаси учун умумйй, яъни бу феълларнинг ҳар бири бир-биридан фарқли конкрет ҳолагни ифодалаши билан бир- га уларнинг ҳаммаси щундай ҳолатда бўлишни ҳам ифода- лайди. Ҳатто, уларнинг маъносидаги «бўлиш» (находитеся) элементи кейинчалик бу феълларнинг асосий маъноларидан бирига айланган (ўша маъно келрб чиққан). Ҳозирги ўзбек' тилида бу феълларнинг ҳамадаси ҳам ана шу маънога эга: Бу кеяг, баланд ва цурум босган бинога кирган одам ҳақиқа- 'тан ҳам ҳар бцр бурчакда бир «дев» ё т г а н деб ўйлаши мум- кин эди (С. Айний, Эсдаликлар). У (Зиёдилла) Сергейшнг сўзларидан... «лашкари ислом»нинг ишонган кищилари қама- .лиш арафасида турганини тушунди (Ҳ. Ғулом, Машъал). Аллақандай тўфон-мўфон. замонида юриб си з-а. Яқинда гиларнщ айниқса ҳозирги кунда санқиб юр г ан товламачи ларни фош қилинг-да (Ойбек, О. в. ш.}.

1 Ўтир кўмакчи феъли «находиться» маъносини ифодалаган ҳолларда ҳам субъектнинг шу феъл ифодалайдиган ҳолати маъноси бутунлай йўқ-олмайди, балки маълум даражада сақ- ланади:

. Қаерда ў т и р и б с и з, Тўлаган ака? ;

Сельсоветда ў т и р иб ман, нима эди? (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Мисолдан кўриниб турибдики, Тўлаган ака ўтирган ҳо- латда. Лекин бунда асосий нарса субъектнинг қандай ҳолат- да эканлиги эма'е, балки қаерда мавжуд эканлигидир.

Демак, ёт, тур, юр, ўтир феъллари ҳозирги ўзбек тилида «мавжуд бўлМоқ» («находиться») маъносига эга. Улар кў- ,макчи феъл еифатида қўлланганда, худди шу маъноси билан тқатнашадй (шу маънони билдиради) ва субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракат-ҳолатда (шу ҳаракат-ҳолат процессида) мавжуд бўлиши маъносини билдиради:

Тоғ этакларидан то қорли. чўққиларгача арчазорлар. Улар қишин-ёзин кўм-кўк бўлиб ёт ад и (Мирмуҳсин, Ҳамзаобод). Абдизукур икковимиз... йўлга тушганимизда ҳам кўкдаги юлдузлйр ч ар ақлаб турган эди (С. Анорбоев, Раис ишда). Аччиқ устида шундай бўлиб кетди-ю, ўшандан бери нима қилишимни билмай юрибман (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Баҳрободдаги уй-жойини, қавм-қариндошини, ёр-дўстини ташлаб келиб, биз билан жаф о чекиб ўт и р иб д ими, баракалла! (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Кўм-кўк бўлиб ётади, чарақлаб турган эди, билмай юриб-

ман, жафо чекиб ўтирцбди бирикувларида асосий нарса субъ- 1-ктнинг мавжуд бўлиши эмас, балки равишдош формасидагн феъллар билдирган ҳаракат-ҳолатидир. Ёт, тур, юр, ўтир -феъллари йфодалаган маъно («мавжуд бўлиш» маъноси) равишдош формасидаги феъл ифодалаган маънога қўшимча маъно ҳисобланади. .

ёт, тур, юр, ўтир феъллари бирор сўз билан бирикиб кел- ганда, шу феъллар ифодалаган ҳолат асосий ўринда .турса, улар ҳамм^ вақт лексик жиҳатдан му'стақиллигини ва грам- матик жиҳатдан ҳокимлигини сақлайди: диванда ётибди, стулда ўтирибди каби. Бундай ҳолларда субъектнинг ўрни, ҳолати, шунингдек, бу ўрин ва ҳолатда мавжудлигн тўла ифо\* даланади. Бунда субъектнинг ҳолати ва мавжуд бўлиши маъ: носи ёт, тур, юр, ўтир феъллари орқали йфодаланади.

ёт, тур, юр, ўтир феъллари ўрин келишиги формасидаги сўзни бошқариб келган ҳолларда шу феъллар ифодалаган ҳолат асосий ўринда бўлмаслиги, балки асосий диққат субъ- ектнинг қандай ўрин ёки вақтда мавжудлигига қаратилган бўлиши мумкин. Бунда ўрин ёки вақтни ўрин келишигидаги сўз кўрсатади, мавжуд бўлиш маъноси эса тур, ёт, юр, ўтир •феъллари орқали ифодаданади: кўчада турибди, кўчада

юрибди. Бундай ҳолларда ёт, тур, юр, ўтир феълларининг лексик ва грамматик жиҳатдан мустақиллиги сезилиб туради. Лекин бу мустақиллик мазкур феъллар ҳолатни ҳам ифода- лаган ҳолларидаги каби тўла даражадаги мустақиллик эмас. Маеалан, байрам арафасида турибмиз гапида тур феъли лек- сик жиҳатдан, шунингдек, синтактик жиҳатдан ҳам мустацил тсесим ҳисобланади. Лекин бу мустақиллик тўла маънодаги мустақиллик эмас. Шунинг учун ҳам келтирилган мисолда тур феъли тушириб қолдирилса ҳам мазмун деярли ўзгармай- ди; байрам арафасида турибмиз — байрам арафасидамиз.

Ет, тур, юр, ўтир феъллари равишдош формасидаги феъл- лар билан бирикиб келганда уларнинг маъносидаги конкрет ҳолат элементи (ё^иш, туриш, ўтириш, юрищ ҳолатлари) би- лан «мавжуд бўлиш» элементи тўла сақланса, улар лексик ва грамматик жиҳатдан мустақил бўлади. Равишдош формаси- даги феъл синтактик жиҳатдан ёт, тур, юр, ўтир феълларига тобе бўлади: караватда газета ўқиб ётибди, хаёл суриб ўти- рибди каби. Бунда субъектнинг газета ўқиган ҳолда етганли- ги, хаёл сурган ҳолда ўтирганлиги ифодаланади.

Ана шундай бирикувларда субъектнинг ёт, тур, юр, ўтир феъллари билдирган конкрет ҳолати асоеий эътиборда бўл- май, бу феъллар ўз маъносидаги «мавжуд бўлйш» элементи билан қатнашса, уларнинг (ёт, тур, юр, ўтир феълларининг) асосий сўзлик хусусияти йўқолади. Ишлаб ётмоқ, ишлаб тур- моқ, ишлаб ўтирмоқ каби бирикувларда ёт, тур, юр, ўтир феъллари билдирадиган маънодаги асосий нарса—конкрет ҳо- лат бўлмагач, бу феълларнинг ўзи ҳам асосий феъл сифатида бўлмайди. Равишдош формасидаги феъл ифодалаган ҳара- кат-ҳолат субъектнинг асосий ҳаракат-ҳолати бўлиб, бу феъл асосий феъл ҳисобланади. ёт, тур, юр, ўтир феъллари ўз маъ- носидаги бир элемент («находиться» элементи) билан қатна- шади. Бу элемент асосий феъл ифодалаган маънога қўшимча тарздаги маъно бўлади. Шунга кўра, ёт, тур, юр, ўтир феъл- лари равишдош формасидаги феълга нисбатац кўмакчи феъл ҳисобланади. Мас., ишлаб ётмоқ, ишлаб турмоқ, ишлаб юр- моқ, ишлаб ўтирмоқ бирикувларида субъектнинг ишлаш вақ- тида ёт, тур, юр, ўтир феъллари ифодалаган ҳолатда бўлиши. ифодаланмайди. Бу бирикувларда ёт, тур,^ор, ўтир феъллари фақат «находиться» маъноси билан қатнашади. Бу маъно эса келтирилган типдаги бирикувларда ҳамма ваҳт иккинчи да- ражали (асосий бўлмаган) маъно ҳисобланади.

Шундай ҳоллар ҳам борки, ёт, тур, юр, ўтир феълларининг ҳолат маъносини (ётиш, туриш, юриш, ўтириш ҳолатларини) ҳам ифодалаганлиги ёки фақат «находиться» маъноси билан қатнашганлиги аниқ бўлмайди. Бундай ҳолларда ёт, тур, юру ўтир феълларининг асосий феъл ёки кўмакчи феъл эканлиги- ни белгилаш ҳам қийин бўлади, яъни бундай ҳолларда ёт, тур, юр, ўтир феълларини асосий феъл деб ҳам, кўмакчи феъл деб ҳам қарайвериш мумкин бўлади:

Мана, бу ўрис китоб билан дардлашиб ётиб д и (Ой- бек, Қ. ц.). Унинг бутун ҳаракатини, авзойини к у з а т и б турган Сидиқжон бошини қуйи солди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Умрзоқ отанинг кўзи звено ерларини ў лч аб ю р г а н киши- ларга тушди ва машинани тўхтатди (Ш. Рашидов, Ғолиблар). Тезроқ боринг, меҳмонлар кутиб ўтирибди (Т. ҳ.).

Келтирилган мисоллардаги дардлашиб ётибд и, кузатиб турган, ўлчаб юрган, кутиб ўтирибди бирикувларида ёт, тур, юр, ўтир феъллари «находиться» маъноси билан бирга ҳолат маъносини (ётиш, туриш, юриш, ўтириш ҳолатларини) ҳам билдиради. Шунга кўра, улар мазкур бирикувларда мус- тақил феълдек кўринади. Лекин бу бирикувларда ёт, тур, юр, ўтир феъллари маълум даражада ўз маъносини сақлаган- лигидан ҳатъий назар, уларни мустақил феъл (асосий феъл) дея олмаймиз. Буларда қайси феълнинг (равишдош формаси- даги феъл ёки ёт, тур, юр, ўтир феълларининг) асосий феъл эканлиги мазкур бирикувларда уларДан қайси бири ифода- лаган ҳаракат-ҳолатнинг асосий эканлигига қараб белгила- нади. Шу нуқтаи назардан қараганда, келтирилган мисоллар- да ёт, тур, юр, ўтир феъллари эмас, балки уларга бирикиб- келган равишдош формасидаги феъл асосий феъл ҳисоблана- 'ди. Буни нима билан исботлаш мумкин?

, Биринчидан, мазкур бирикувларда равишдош формасидаги феъллар ўз мустақиллигини тўла сақлаганлиги туфайли гап- да маълум сўзларни бошқариб келади. ёт, тур, юр, ўтир феъллари бирор сўзни бошқариб келмайди.

Иккинчидан, кесимга қўйиладиган сўроққа ёт, тур, юр, ўтйр феъллари эмас, балки уларга бирикиб келган равиш^ош формасидаги феъл жавоб бўлади.

Учинчидан, мазкур бирикувларда равишдош формасидагя феъл асосий феъл (асосий маънони ифодаловчи феъл) бўл- гани сабабли уларнй тушириб қолдириш мумкин эмас. Ет, тур, юр, ўтир феълларини тушириб қолдириб, улар ифодала- ган маънони бошқа грамматик формалар орқали ифодалаш ҳам мумкин: дардлашиб ётибди — дардлашяпти, кутиб ўти- рибди—кутяпти каби. Бунда маъно оттенкасида қисман ўз- гариш рўй берса-да, лекин асосий маъно ўзгармайди.

Агар бу типдаги бирикувларда ёт, тур, юр, ўтир феъллари ифодалаган ҳолат асосий бўлса, улар мустақил сўроққа жа- воб бериб, маълум сўзларни бошқариб к'елади ва бирикув таркибидан уларни тушириб қолдириш мумкин 'бўлмайди. Ет, тур, юр, ўтир феълларига бирикиб келган равишдош форма- сидаги феъл эса шу феълларнинг белгисини кўрсатади ва синтактик жиҳатдан ҳоЛ вазифасида бўлади:

Мана бу ўрис китоб билан дардлашиб ё т иб д и, ла- би қймирламаса ҳам, гаплашаётибди (Ойбек Қ. қ.). Погодин ён-верига царади, унинг кўзи харсанг устида ку либ т у р- ган Лоланинг кўзига тушди (Ш. Рашидов, Ғолиблар).

Биринчи мисолда дардлашиб ётибди бирикувидаги дард- яашмоц, феъли билдирган ҳаракатни бажараётганда субъект ҳақиқатан ётган ҳолатда. Лекин бундаги асосий нарса субъ- ектнинг ётган ҳолати змас, балки дардлашаётганлигидир. Шу- нинг учун ҳам сўзловчи субъектнинг айнан шу ҳолатда бажа- раётган иккинчи ҳаракатини (гаплашиш ҳаракатини) ифода- лашда ёт феълини қўлламай бу феъл ифодалайдиган маъно- ни -ётиб аффикси орқали ифодалайверади (гаплаша — ётибди).

Иккинчи мисолда бунинг аксини кўрамиз. Харсанг устида кулиб турган бирикувида тур феъли лексик мустақиллигини тўла сақлаган. Шунга кўра, у ўрин келишигидаги сўзни ҳам бошқармоқда. Қесимга қўйиладиган сўроққа ҳам тур феъли жавоб бўлади. Равищдош формасидаги феъл (кулиб) унинг белгисини кўрсатади ва ^ол вазифасида келади. Бу бирикув- да тур феъли асосий феъл бўлганлигидан уни тушириб қол- дйриш мумкин эмас. Аксинча, равишдош формасидаги феъл- ни тушириб қолдириш мумкин, яъйи харсанг устида кулиб турган мисолидаги кулиб туреан бирикуви ўрнида кулаётган формасини қўллаш мумкйн бўлмайди. Аксинча, кул феъли- ни'тушириб қолдириб, харсанг устида турган тарзида ифо- далаш мумкин.

Демйк ишлаб ётибди, ишлаб турибди, ишлаб ўтирибди типидаги бирикувларда ёт, тур, юр, ўтир феълларининг маъ- носида конкрет ҳолат маъноси, шунингдек, «мавжуд бўлмоқ» (находиться) элементи ҳам тўла сақланса, уларнинг лексик ва грамматйк жиҳатдан мустақиллиги ^ам тўла сақланади Агар ёт, тур, юр, ўтир феълларининг маъносидаги конкрст ҳолат элементй кучсизланса ёки бутунлай булмаса, уларнинг лексик-грамматйк жиҳатдан мустақиллиги иуқо тди. Шунга кўра, улар ўзи бирйкиб келган равишдош формасидаги феъл- га нйсбатан иккинчи даражали. (ёрдамчи) маънонй йфода- ловчи феъл-кўмакчи феъл еифатида бўлади. Бундай ҳолтар да ё$, щр, юр, ўтир фёълларининг маъносидаги асосий нарса- конкрет ҳолат ўрнида равишдош формасидаги феъл ифода лагай’Ҳаракат-ҳолат туради. Ёт, тур, юр, ўтир феълларй фа- қат «мавжуд бўлмоқ» (находиться) маъноси билан қолади. Бу феъллар мустақил феъл сифатида қўлланганда, улар маъ- НОСида қуйидаги ҳолатни кўрамиз:

Маънодаги умумий қирра:

-ёгп гпур юр

ўтир

'Ҳар биридагй конкрет ҳолат:

бутун гавда билан гори- зонтал жойлашган Ҳо- лат(да) <

мавжуд ^ бўлмоқ (нах'о- диться)

. I

оёқ билан таянган тик ҳолат(да) -«

қўзғалиш (движение) ҳолати(да) ' думба билан таяниб, гавдани тик

тутган ҳолат(да) -

Ет, тур, юр, ўтир феълларининг ана шу икки томонининг йиғиндиси улар ифодалаган маънонинг изоҳидир ёт тур, юр, ўтир феъллари мустақил феъл сифатида бўлганда /ларнинг маъносидаги ана шу икки томон (икки қирра) тута сақла- нади.

Бу феъллар кўмакчи феъл сифатида бўлганда, бирикув- нинг маъносида қуйидаги ҳолатни кўрамиз:

ишлаш ҳара- кат-ҳолати(да)

ишлаб о <— ёт ишлаб о-\*-тур иадаб оч- юр ишлаб о ўтир

мавжуд бўлмоқ (находиться)

ёрдамчи маъно

асосий маъно

Демак, бунда ёт, тур, юр, ўтир феълларининг маъносидага элементлар тўла сақланмайди, балкй маънодаги асосий томон (асосий қирра) , яъни улар ифодалайдиган ҳолат мавжуд бўл- май, балки уларнинг ўрнида равишдош формасидагй феъд ифодалаган ҳаракат-ҳолат бўлади, Вт, тур, юр, ўтир ўз маъ- ноларидаги умумий қирра — мавжуд бўлмоқ (находиться) қирраси билан қатнашади. Шунинғ учун ҳам бундай бирикув- ларда равищдош формасидаги феъл асосий феъл, ёт, тур, юр» ўтир феъллари эса кўмакчи феъл ҳисобланади. '

Юқорида ёт, тур, юр, ўтир кўмакчи феълларининг умумий белги-хусусиятлари ҳақида гапирганда уларнинг ҳаммасининг давомлилик маъносинн ифодалашй (давомлилик маъносига эгалиги) айтилган зди. Бунинг сабабини юқоридаги шаклдан аниқ кўриш мумкин: ундаги феълларнинг ҳаммаси кў^акчи феъл вазифасида ўзининг мустақил маъносидаги «мавжуд оўлмоқ» (находиться) элементи (қирраси) билан қатнашмоқ да; Ана шу «мавжуд бўлмоқ» элементидан давомлилик маъ- носи келиб чиқади, яъни «ишлаб турибди» деган сўз «ишла- ган ҳолатда мавжуд» деган сўздир. «Ишлаган ҳолатда мав- жуд» деган сўз «ишлаш ҳаракат-ҳолати давом этяпти» деган сўздир.

Айтилганлардан маълум бўлишича, ёт, тур, юр, ўтир кў- макчи феъллари икки асосий белги-хусусиятлари билан уму-' мийликка эга: 1) бу кўмакчи феълларнинг ҳаммаси давомли- лик маъносига эга; 2) уларнинг ҳамм^еи ҳам равишдош ясов- чи -(и) 6 аффиксини олиб, шахс-сон билан тусланганда, етак- чи феълдаги ҳаракатнинг ҳозирги замонга оидлигини ифода- лайди. "

ЁТ

Вт мустақил феъли жонли предметларга нисбатан ҳам, жонсиз предметларга нисбатан ҳам қўлланаверади: уйда укам етибди, ерда қоғоз ётцбди. Шунга кўра ёт феъли кўмакчи феъл вазифасида жонли предметлар бажарувчи ҳаракатни билдирадиган феъллар билан ҳам, жонсиз предметлар бажа- рувчи ҳар'акатни билдирадиган феъллар билан ҳам бирйка олади; эрталабдан бери ишлаб етибди, дарахтнинг бир шохи синиб ётйбди каби. :

Ет кўмакчи феъли ўз маъносини, қисман бўлса-да сақла- тан ҳолда етакчи феълдаги ҳаракатнинг давомлилиги ва ҳо- зирги замонга оидлигини билдиради. Ўз маъносини-маълум даражада сақлаши сабабли бундай ҳолларда унинг ўрнида тур, юр, ўтир кўмакчи феълларини цўллаб бўлмайди: Бизнинг кампшр бўлса, бу чўлда тилсим борлигини, уни олов пишқи- радиган бир аждаҳо пойлаб ё т и ши н и... худди ростдай қилиб гапирарди (Ойбек О. в. ш.). Мана, бу ўрис китоб билан

.дардлашиб ётибди... (Ойбек, Қ. қ.).

Ет кўмакчи феъли етакчи феълдағи ҳаракатни кучайти- ради (кучли оттенка билан ифодалайди): Капсанчилар ҳозир битта колхоз бўлган. Дарёдан сув чиқаришга у риниб ёти- шибди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.) Ҳеч кимга хор-зор бўлмай, деб т и р ишиб-т и р м ашиб ётибман (Ойбек, Қ. қ.).

Ет кўмакчи феълининг ҳаракатни кучли оттенка билан ифодалаш хусусияти унинг қўлланиш доирасини маълум да- ражада чегаралаб ҳўяди. Чунки ҳар қандай ҳаракат жон- жаҳд билан (зўр бериб) бажариладиган ҳаракат бўлавермай- ди: хат ёзишни биляпти, раҳбарликни уддалаяпти. Бу гапдаги биляпти, уддалаяпти феъллари ифодалаган ҳаракатлар субъ- ект жон-жаҳди билан бажарадиган ҳаракатлар бўлмагани учун ҳам, 'биляпти, уддалаяпти феъл формаси ўрнида билиб ётибди, уддалаб ётибди формасини қўллаб бўлмайди, яъни бу феъллар билан ёт кўмакчи феъли бирика олмайди.

Ет кўмакчи феъли субъектнинг етакчи феълдан англа- шилган ҳолатда мавжудлиги маъносини билдиради: Борйб царасам, учала водокачка ҳам вайрон-валангор, эгилган-бу- •килган темир-терсаклар , занглаб ёт ибд и (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). У... қари чолникира ўхишш тшришиб ётган қонсиз юзи дан чўпиллатиб-чўпиллатиб ўпди. (М, Исмоилий, Ф. т. о.).

Ет кўмакчи феъли субъектнинг етакчи феълдан англашил- тан ҳолатда мавжудлиги (унинг етакчи феъл ифодалаган ҳо- лати мавжудлиги) маъносини билдирган ҳолларда субъект актив бажарувчи сифатида бўлмайди, яъни унинг ҳолати ди- намик характерга эга бўлмайди. Бу ҳолат субъект томонидан акт^в бажарилмайдиган статик (тинч) ҳола'т бўлади: занглаб ётибди, тиришиб ётган бирикувларида субъект томонидан ба- жарилаётган ҳаракат-ҳолат йўқ (субъект занглаш, тиришиш ҳаракатини бажараётгани йўқ). Субъект етакчи феълдан анг- лашилган ҳолатда тинч давом этяпти (у ҳаракатда эмас, бал- ки тинч ҳолатда).

Юр, ўтир кўмакчи феъллари субъектнинг статик ҳолатини (шундай ҳолатда мавжудлигини) кўрсатмайди. Фақат тур кўмакчи феъли ёт кўмакчи феъли каби, субъектнинг статик ҳолатда мавжудлигини ифодалай олади. Шунга қарамай, ёт

'Л

йўмакчи феъли субъектнинг статик ҳолатда мавжудлигини ифодалаган ҳолларда унинг ўрнида тур кўмакчи феълини қўллаш маъно оттенкасига таъсир этади. Чунки ёт кўмакчй феъли субъектнинг бирор статик ҳолатда мавжудлигини бил- дирган ҳолларда ҳам шу ҳолатни кучли оттенка билан ифода- лайди: Атрофларда меваларнинг чарацлаб ё тг ан, гул- лари ям-яшил ипак гиламлар тўшалган дала ҳуснини яна ҳам сциб юборган (Ҳ. Зиёхонова, Унутилмас хатолар). Аллоннинг бир жувози тақа-тац тўхтаои, чўлонлардй балиқ сасимоқда, увилдириқхонани пашша босиб ётиб.ди (А. Мухтор, Қор. к.).

Субъектнинг тинч ҳолатини Қол кўмакчи феъли ҳам ифо- далайди. Лекин бундан қатъий назар, субъектнинг статик ҳо- латини ифодаловчи қол кўмакчи феъли ўриида ёт кўмакчи феълини ва, аксинча, ет кўмакчи феъли ўрнида қол кўмакчи феълини кўллаш мумкин бўлмайди. Чунки ёт ва қол кўмакчи феъллари субъектнинг статик ҳолатини билдирган вақтларда ўларнинг ҳар бири ўзига хос яна бошқа қўшимча маъноларни ҳам ифодалайди. Мас., қол кўмакчи феъли субъектнинг статик ҳолатини билдирганда, етакчи феъллардаги ҳаракатнинг ба- жарилганлиги ва ҳолатга айланг анлигини (Шундай ҳолатюза- га келгзнлйгини) , динамиканинг статикага ўтишини билдиради (қол кўмакчи феълининг биринчи маъноеига қаранг). ёт кў- макчи феълй динамиканинг. статикага айланишини кўрсатмай- ди, балки у субъектнинг етакчи феълдан англашилган ҳолатда мавжудлишни билдиради. Шунингдек, ёт кўмакчи феъли маънони кучайтириш хусусиятига эга. Қол кўмакчи феъли бу хусусиятдан маҳрум. Қиёсланг: эшик очилиб қолибди — эшик очилиб ётибди, юзи кўкариб қолибди — юзи кўкариб етцбди.

йт кўмакчи феъли барча майл ва замон формаларида қўллана олади. Лекин биз туплаган материаллар шуни кўрса- тадики, ёт Кўмакчи феъли бошқа майл ва бошқа замон фор- маларига нисбатан аниқлик майлининг ҳозир1 и замон форма- сида кўп қўлланади[[20]](#footnote-20). , . \*

ТУР

Тур мустақил феъли жонли предметларга ййобатан ҳам, жон- сиз предметларга нисбатан ҳам қўлланаверади: Ташқарида одам турибди, Стол устида китрб турибди. Унинг бу хусусияти кўмакчи феъл сифатида қўлланганда ҳам сақланади. Шунга- кўра, тур кўмакчи феъли жонли предметлар бажаралиган ҳа- ракатни билдирувчи феъллар билан ҳам, жонсиз предметлар» бажарадиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан ҳам би- рика олади: Карим хат ёзиб турди. Шамол эсиб турди.

Тур кўмакчи феъли равишдошнинг ҳар иккала тури (-(и) б- ва а-, -й аффикслари орқали ясалган тури) билан бирика ола- ди: ёзиб тур, ёза тур; бориб тур, бора тур каби.

Юқоридаги хусусиятларига кўра, бу кўмакчи феълнинг қўлланиш доираси 'жуда кенгдир.

Тур кўмакчи феъли равишдошнинг -(и) б аффикси ор- қали ясалган турига бирикканда, қуйидаги маъноларни ва маъно оттенкаларини билдиради:

етакчи феълдаги ҳаракатнинг маъЛум конкрет чегара- ланган вақт ичида давом этишини билдиради: Сидиқжон ан- ҳорнинг нариги ёғида анжир очаётган бўлиб, қизни ку з а- тцб т у р ган э д и (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Улар маишнадан ту- шиб,йўл четидаги дарахтлар орқасига ў т иб турдилар (Ойбек, О. в. ш.).

Тур кўмакчи феъли ҳаракатнинг маълум конкрет вақт ичи- да давом этишини билдириши сабабли, у ҳозирги замон фор- масида қўлланганда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг худди нутқ моментида бўлаётганлиги ифодаланади: Нима гап, қан- дай жанжал бўлганини ҳам пайқаб турибман (А. Мух- тор, Опа-с.).

Кўнглингда қандай ўй борлиги кўзингдан кў р иниб т у р иб д и.

Шуни айтайми-айтмайми, деб ўйлаб т у р иб м а н (С. Айний, Дохунда).

Демак, тур кўмакчи феъли ҳаракат-ҳолатнинг маълум кон- крет вақт доирасида бажарилишинр билдиради. Бу кўмакчи феъл ҳаракат давомлилигининг вақт нуқтаи назаридан чега- раланганлигини билдириши билан давомлиликни ифодаловчи ёт, юр, ўтир кўмакчи феълларидан фарқланади.

Тур кўмакчи феълининг бу хусусиятини қандай изоҳлаш мумкин? ,

Бизнингча, бу ҳодиса тур мустақил феъли билдирган ҳо- латнинг хусусиятидан келиб чиқади.

Кйши (шахс) ёки бошқа жонли нарса тик ҳолатда қимир- ламай (юрмай, ўтирмай, ётмай ва ҳоказо) узоқ тура олмайди. Бошқача қилиб айтганда, туриш ҳолати узоқ давом этувчи ҳолат эмас. Айтайлик, одамнинг бир сутка қимирламай тик ҳолатда туриши объектив ҳолда мумкин бўлмайдиган ҳодиса^ дир. Шунингдек, одам бирор ҳаракатни бажариш процессида узоқ вақт тик турган ҳолатда бўлиши ҳам мумкин эмас. Мас.,

бирор китобни беш-олти соат тик турган ҳолатда (юрмай, ўтирмай) ўқиш объектив ҳолда мумкин бўлмайдиган ҳодиса\* дир. Демак, тур феъли билдирган ҳолатнинг давомлилиги (ўзгармай давом этиши) объектив ҳолда чегараланган бўлиб, у қисқа вақт давом этувчи ҳолатдир. Тур кўмакчи феълида давомлиликнинг ваҳт нуҳтаи назаридан чегараланган бўлиши тур мустақил феъли билдирган ҳолатнинг ана шу хусусияти- дан келиб чиқади;

етакчи феълдаги ҳаракатнинг маълум белгили вақт ичи-

да, бирор ҳаракат ёки ҳодиса амалга ошгунча бажарилиши маъносини «вақтинча» деган маънони билдиради. Бундай ҳолларда контекстда етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажари- лиш муддатини (қай вақтгача давом этишини) кўрсатувчи сўз ёки сўзлар бирикмаси қатнашиши ҳам мумдин: То

шаҳардан муаллим - келгунча, бўлис ўзлари ў қ ит и б т у р а- дилар (Ҳ. Ғулом, Машъал). Сиз ўқишга кетганингизда, дарахтларга ўзим қа р аб т у р а ма н (Ш. Рашидов, Ғолиб- лар). Сувни тежаб сафлаш керак. Одамларингизга айтинг, ҳозирча т ў хт а б туришсин (П. Қодиров, Қадрим).

Тур кўмакчи феъли юқоридаги маънони ифодалаган ҳол- ларда ўз маъносини («стоять» маъносини) бутунлай йўқо- тади. Шунинг учун ҳам у бу маънода тур феълига қарама- қарши маъно билдирувчи ёт, юр, ўтир феъллари билан ҳам, ҳатто, тур феълининг ўзи билан ҳам бирика олади: бирпас юриб тур, бир пас ўтириб тур, туриб тур каби;

тур кўмакчи феъли айрим феъллар билан бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг такрорийлиги маъноси ифода- ланади: Район газетаси ишнинг бориши ва айрим қолоқ бри- гада, ҳатто, айрим одамларнинг қандай ишлаётгани тўғри- сида тез-тез ёзиб тура-'р эди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Улар Олимжон кетган кунлардан бошлаб... бир-бирлари билан са- мимий ва дўстона хат о лишиб турдилар (Ш. Рашидов, Ғолиблар). Биз томонларга ҳам бориб т у р инг (Ойбек,

4 0. В. III.).

Ҳаракатнинг такрорийлиги маъноси бевосита тур кўмакчи феълининг ўзига хос маъно эмас. Бу маъно тур кўмакчи феъ- лининг маъноеи билан етакчи феълнинг лексик хусусиятига ҳам боғлиқдир. Шунинг учун ҳам тур кўмакчи феъли ай- рим феъллар билан бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракат- нинг худди нутқ моментида бўлаётганлиги ёки такрорланиб давом этаётганлиги маъноси фақат контекстда реаллашади. Қуйидаги мисолларни қиёсланг: Элмурод муҳим маълумотлар 1 ва сўзларни қоғозга ёзиб ҳа м т у р д и (П. Турсун, Уқи- тувчи). Сиз ўқтин-ўқтин ёзиб турдингиз-ку, лекин Ҳамдам акамдан сира дарак йўқ (Ойбек, О. в. ш.).

Бориб туринг, келиб туринг каби бирикувлардаги такрорий-\* яик маъноси қандай 'изоҳланади, деган савол туғилиши му.м- кин, Бунинг боиси шундаки, мас., бориб туринг бирику&ида бор феъли ифодалаган ҳаракзт ҳар сафар бир марта (одно- кратно) бажариладиган ҳаракагдир. Тур кўмакчи фе^ъли шу ҳаракатнинг тугамаслиг.ини билдиради. Бир марта бўладиган ҳаракат тугамаган зкан, албатта, у такрорланаётган бўлади.

Кўринадики, такрорийлик маъноси тур кўмакчи феъли бир марта бўладиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирик- кандагина ифбдаланадй", '

су-бъектнинг етакчи феълдан англашилган ҳолатда мав-

жудлигини билдиради: Ҳў анови нашватини қаранг, ўғлим,— деди у,... меваларининг кунгай томрни қизариб турган нашвати дарахтига имо қилиб (М. Исмоилий, Ф. т. о.). Ша- мол тўхтади, ҳавони қоплаб турган булут гойиб бўлди (Ш. Рашидов, Ғолиблар). ,

Тур кўмакчи феъли субъектнинг етакчи феълдан англа- шилган ҳолатда мавжудлигиии билдирганда, субъект актив бажарувчи сифатида бўл.майди. Бу ҳотат — субъект томони- дан актив бажарилмайдиган статик ҳитат (бўлади: қизариб турган нашвати бирикувида субъект (нашв пи) қизариш ҳа- ракатини бажараётгани йгўқ, балки у шу ҳолатда (қизарган ҳолатда) мавжуд, холос;

равишдош ясовчи -(и) б аффикси билан қўлланганда (шахс-оон билан тусланмаган ҳолатда), субъектнийг иккинчи бир ҳаракатнй бажарган вақтида етакчи феълдаги ҳаракатни давом этгираётганлиги (етакчи феълдаги ҳаракатни бажариш процессида иккинчи бир ҳаракат бажарганлиги) ифодалана ди. Бундай ҳолларда 'иккинчи 'бир ҳаракатни билдирувчи суз контекстда қатнашади: кулиб туриб жон олмоқ, еб туриб маъ- рамоқ каби. Бунда икки ҳодиса бор:

а) агар бирор феъл ифодалаган ҳаракат бажарилгандан сўнг тинч ҳолатга айланадйган ҳаракат бўлса, тур кўмакчи феъли бундай феъллар билан бирикканда, субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракатни бажариш процессида иккинчи бир-ҳара- катни бажариши эмас, балки етакчи феълдан англашилган ҳолатда (тинч ҳолатда) иккинчи бир ҳаракатни бажариши ифодаланади: Эшикни беркитиб туриб сўради. Бунда эшикнн беркитиш процесеида оўраганлик эмас, балки беркитган ҳо- латда сўраганлик ифодаланади;

етакчи феълдаги ҳаракат тинч ҳолатга айланмаидиган ҳаракат бўлса, субъектнивг шу ҳаракатни бажариш процес- сида иккинчи бир ҳаракатни бажарганлиги ифодаланади: сўзлаб туриб ку з ташламоқ, йиғлаб туриб гапирмоқ каби.

; Тур кўмакчи феълининг -(и) б аффикси билан ясалган

равишдош формасига бирикканда ифодалайдиган маънолари шулардан иборат. Унинг давомлидикни ифодаловчи кўмакчи феъл сифатида ёт, юр, ўтир кўмакчи феълларидан фарқла- нувчи асосий хусусияти давомлиликнинг вақт нуқтаи наза\* ридан чегараланганлигини кўрсатишидир. «Вақтинча», «ҳо- зирча» деган маънони ёт, юр ёки ўтир кўмакчи феъли ифода- ламай, фақат тур кўмакчи феълининг ифодалаши ҳа-м бу кў- макчи феълнияг асосий хусусияти чегараланган давомни' бил-' дириш эканлигини кўрсатади. (

Тур кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари билан ясал- ган равишдош формасига бириккйнда йфодалайдиган маъно- тари -(и) б аффикси билан ясалган равишдош формасига бйрикканда ифодалайдиган маъноларидан тубдан фарқ қил- майди. Равишдо'шнинг -а, -й аффикслари билан ясалган ту\* рига бирикканда ифодалайдиган маъноларини унинг -(и) б аффикси билан ясалган равишдошга бириккан формаси ҳам ифодалай олади. Аксинча, -(и) б аффикси билан ясалган ра- вишдошга бириккан формаси ифодалайдиган баъзи маъно- ларни -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бирик- кан формаси ифодалай олмайди. Масм -(и) б аффикси билан я'салтан равишдошга бирикканда ифодалайадиган такрорий- лик маъноси, шунингдек, субъектнинг етакчи феълдан англа- щйлган; (тинч) ҳолатда мавжуд бўлиши маъноси -а, -й аф- фикслари билан ясалган равишдошга бирикканда ифодалан- майди.

Лекин тур кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффикс- лари билан ясалган тур'ига бирикканда ифодаланадиган маъ- ноларни равишдошнинг -(и) б аффикси билан ясалган турига бириккан формаси ҳам ифодалай олишидан қатъий назар бу икки форма (ёзиб тур ва ёза тур формалари) ўзига хос маъно оттенкалари ва бошқа хусусиятлари билан бир-биридан фарқ қилади. Қуйида ана шу фарқларни кўрсатишга ҳаракат қи- ламиз.' ч Тур 'кўмакчи феълй равишдошнинг -а, ,-й аффикслари би- лан ясалган турига бирикканда, қуйидаги; маъноларни ва маъно оттенкаларини ифодалайди:

етакчи феълдаги ҳаракатнинг вақтинча, бирор бошқа ҳаракат юз бергун^а давом этиши маъносини (руста < пока» дегай маънони) билдиради: ола тур, цўя тур, ёза тур ишлай тур каби[[21]](#footnote-21).

Тур !кўмакчи феъли бу маънони ифодалаган ҳолларда ўз асл маъносини б.утунлай йўқотади. Шунинг учун ҳам ёт, ўтир, юр феъллари билан, ҳатто, тур феълининг ўзи билан ҳам би- рикаверади: ёта тур, юра тур, ўтира тур, тура тур каби.

Тур кўмакчи феъли буйруқ майли формасида етакчи феъл- даги ҳа.ракатнинг вақтинча, бошқа бирор ҳаракат юзага кел- гунча давом этиши маъносини билдирган ҳолларда буйруқ кучсизланиб, етакчи феълдаги ҳаракатни вақтинча бажариб туришга даъват иф.одаланади: утира туринг, ҳали вақт эрта.

Тур кўмакчи феъли равишдошнинг -(и) 6 аффикси билан ясалган турига бирикканда ҳам юқоридаги маънони ифодалай олади: бирпас ўтира тур, бирпас ўтириб тур каби. Лекин бу икки форма ўзига хос маъно оттенкалари ва бошқа хусу- сиятлари билан бир-биридан фарқлаяади.

Биринчидан, ўтира тур формасида етакчи феълдаги ҳара- катнинг даврмлилиги ўтириб тур фор,масидагига нисбатан қисқароқ бўлади[[22]](#footnote-22). ёзиб тур — ёза тур.

Иккинчидан, тур кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аф- фикслари 'билан ясалган турига бирикканда, контекстдан ташқарида ҳам «ҳозирча», «вақтинча» деган маънони ифода- лайверади. Равишдошнинг -(и) б аффикси билан ясалган ту- рига бирикканда эса бу маъно, кўпинча, контекстда реалла- шади. Мас., ёза тур форма-сида ҳамма вақт «ҳозирча», «вақ- тинча» деган маъно ифодаланади. Езиб тур формасида эса шу маъно ҳам, шушгагдек, етакчи феълдаги ҳаракатнинг маъ- лум конкрет вақтда бажарилиши маъноси ҳам ифодаланиши мумкин. Бу маънолардан қайси бири ифодаланганлиги кон- текстда реаллашади: Укангга хат ёзиб т у<р — такрорийлик. Сен хат ёзиб тур, мен ҳрзир келаман — «ҳозирча» («мен келгунча») деган маъно: сен айт иб ту р. У ёзсин — ҳара- катнинг маълум конкрет вақтда бажарилиши маъноси.

Учинчидан, тур кўмакчи феъли баъзи феълларга равиш-' дош ясовчи -(и) б аффикси орқали бирикиб, «вақтинча», «ҳо- зирча» деган маънони билдирган ҳолларда субъектнинг етак- чи феълдэги ҳаракатни бажаришда вақтинча, ҳозирча давом этиши эмас, балки етакчи феълдаги ҳаракатни бажарган ҳолатда вақтинча, ҳозирча мавжуд бўлиши ифодаланади (бо- риб тур, чиқиб тур каби):... Чойни бўлса^ ичиб бўлдинг, энди ҳовлига чиқиб ту р! Жиндек ҳуфия гапимиз бор (С. Аҳмад, Ҳукм).

Бу мисолда субъектнинг ҳаракатни бажариши ва ундан юзага келган статик ҳолатда вақтинча мавжуд бўлиши маъ-- носи ифодаланади.

Тур кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффикслари 6и- лан ясалган турита бирикканда, ҳеч вақт субъектнинг тинч ҳолатда вақтинча мавжуд бўлиши маъносини билдирмайди, балки ҳамма вақт субъйктнинг етакчи феълдаги ҳаракатни вақтинча, ҳозирча бажаришда давом этиб туриши маъносини ифодалайди: бора тур, чща тур каби.

Тўртинчидан, тур кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аф- •фикслари билан ясалган турига бирикиб, буйруқ майли формасида қўлланганда, буйруқ кучсизланиб, етакчи феъл- дагн ҳаракатяи вақтинча, ҳозирча бажариб туришга даъват, хайрихоҳлик маъноси ифодаланади. Равишдошнинг -(и) б аффикси билан ясалган турига бирикканда эса буйруқ, кў- линча, ўз кучида қолади (кучсизланмайди). Қиёсланг: ишлай тур — ишлаб тур, ўтира тур — ўтириб тур.

Шуни ҳам айтиш керакки, тур кўмакчи феъли «вақтинча», ч<ҳозирча» деган маънони ифодалаган ҳолларда унинг етакчи феълга икки марта (кетма-кет) қўшилиш'н ҳа1м учрайди. Бун- да етакчи феъл -(и) б аффикси билан ясалган равишдош формасида, унга бириккан биринчи тур кўмакчи феъли -а аффикси билан ясалган равишдош формасида бўлади: ишлаб тура тур, ўқиб тура тур каби.

Турщмакчи феъли етакчи феълга икки марта (кетма-кет) қўшилган ҳолларда унинг маъноси таъкидланади ва етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажарилиш муддати ишлаб тур фор- масидагига нисбатан, шунингдек, ишлай тур формасидагига нисбатан ҳам қисқа'роқ бўлади;

равишдош ясовчи -(и) б аффикси билан қўлланганда (шахс-сон билан тусланмаган ҳолатда), субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракатни давом эттираётган ҳолда бошқа ҳара- катни бажариши ифодаланади. Бу ҳаракатни билдирувчи феъл контекстда қатнашади: — Ботиралидай ўғилни тущан онага ҳар қанча ҳурмат оз!—деди Эътибор опа... Тўлқинни кўрпачага ёт қиз а т у риб (Ҳ. Ғулом, Машъал). Муслим троллейбусга чиқа туриб бир қизнинг оёғини ғаря этиб босиб олди (Ҳ. Зиёхонова, Кўнгил).

Тур кўмакчи феъли равишдошнинг -(и) б аффикси билан ясалган турита бирикканда ҳам субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракатни бажар'иш давомида иккинчи бир ҳаракатни бажа- риши маъносини ифодалайди. Лекин шуниси характерлики, тур кўмакчи феъли равишдошнинт -(и) б аффикси билан ясалган турига бирикиб, шу маънони ифодалаган ҳолларда унинг ўрнида равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясал- ган турига бириккан формасинй қўллаб бўлмайди ва, аксин- ча, -а, -й аффикслари билан ясалган турига бириккан форма- си- ўрнида -(\и) б аффикси билан ясалган турита бириккан формасини қўллаб бўлмайди. Мас!, юқорида келгирилган ми- соллардагй ётқиза туриб, чиқа туриб формасидаги бирикувт лар ўрнида ётқизиб туриб, чиқиб туриб формасидаги бирикув- ларни қўллаб бўлмаганидек, соқолини силаб туриб гапирди жумласида қўлланган силаб туриб формасидаги бирикув ўр- нида сияай туриб формасидаги бирикувни қўллаб бўлмайди.

Умуман, тур кўмакчи феълининг 'бу маънода -а, -й аф- фикслари билан ясалган равишдошга бирикишига нисбатак -(«) б аффикси билан ясалган равишдошга бирикиша кўц феъллар доирасида 'бўлади. Тур кўмакчи феъли бу маънони ифодалашда -а, -й аффиксчари орқали бириккан феълларга -(и) б аффикси орқали ҳам бири-ка олади. Мас., юқоридаги ётқиза туриб, чиқа туриб бирикувл'аридаги ётқиз, чиқ феъл- ларига^ равишдош ясовчи -(и) б аффикси орқали ҳам бирика олади '(маънода ;маълум ўзгариш бўлишидан қатъии назар): ётқиэиб туриб, чиқиб туриб, қўшиб туриб каби. Лекин ра- вишдош ясовчи -(и) б аффикси орқали бирика оладиган жуда кўп феълларга -а, -й: равишдош ясовчиси орқали бирика ол-. майди. Мас„ кулиб туриб гапирмоқ, терлаб туриб сув ичмоқ бирикувларидаги кул, терла феълларига -а, -й равишдош ясовчиси орқали бирика олмайди (кула туриб, терлай туриб фармасида қўлланмайди).

. Тур кўмакчи феълининг бу маънони ифодалашда равиш- дош ясовчи -а, -й аффикслари о!рқали қандай феълларга би- рика олиши ёки бирика олмаслиги шу феълларнинг; лексик ҳусусиятига боғлиқ бўлади,

Баъзи феъллар шундай хусусиятга эга бўладики, улар ифодалаган ҳаракат бажарилгандан сўнг субъектнинг тинч ҳолати юзага келиши мумкин бўлади. Мас., чиқ, ётқиз феъллари. Тур кўмакчи феъли ана шундай хусусиятга эга бўлган феълларга равишдош ясовчи -(и) б аффикси орқали бирикканда, қамм г вақт субъектнинг етакчи феълдан анг- лашилган тийч ҳо шт давомида иккинчи бир ҳаракатни ба- ' щиб туриб гапирмоқ, ётқи-



Тур кўмакчи феъли фақат ана шундай хусусиятга эга бўл- ган феълларгагина равишдош ясовчи -а, -й аффикслари орқа- ли бирика олади ва субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракатни бажариш процессида иккинчи бир ҳаракатнй бажариши ифо- даланади (мисоллар юқорида берилган). Қиёсланг: чиқиб} туриб — чиқа туриб, ётқизиб туриб — ётқиза туриб, Демак,. тур кўмакчи феъли ҳолатга айланищи мумкин бўлган ҳара- катни билдирувчи феълларга -(и) б, аффикси орқали бирйк- канда, етакчи феъл ҳаракат билдирувчи феъл сифатида эмас„ балки ҳолат (тинч ҳолат) билдирувчи феъл сифатида бўладш ва тур кўмакчи феъли шу ҳолатнинг давомлилиги маъносини билдиради. Шу феълларга -а, -й равишдош ясовчиси орқала бирикканда эса етакчи феъл ҳаракат билдирувчи феъл ои- фатида бўлади ва тур кўмакчи феъли етакчи феълдаги ҳара- катнинг давомлилиги маъносини билдиради,

Узбек тилида жуда кўп феъллар билдиралиган ҳаракатлар тинч ҳолатга айланмайдиган ҳаракатлардир. Тур кўмакчи феъли субъектн'инг шу феъллар билдирган ҳаракатни бажа- риш продессида йккинчи бир ҳаракатни бажариши маъноси- ни ифодалашда етакчи феълга ҳамма вақт равишдош ясовчи -.(«) 6 аффикси орқали бирикади. Мас., субъектнинг ўщмоц., ишламоқ, гапирмок, ёзмоқ феъллари билдирган ҳаракатни бажариш процессида иккинчи бир ҳарақатни бажарганлигини ифодалашда тур кўмакчи феъли бу феълларга фақат -(и) б равишдош формаси орқали бирикади: ўқиб туриб қараб қўй- Ои, ишлаб туриб, ... гапириб туриб, ёзиб туриб,., Шу маънони ифодалашда бу феълларга равишдош ясовчи -а, -й аффикси орқали бирикмайди; ' -

тур кўмакчи феъли билмоқ, кўрмоқ, бўлмоқ феъллари билан бирикиб, -(и) б равишдош формаси билан қўлланган- да (шахс-сон билан тусланмаган ҳолатда), «билгани ҳолда», «кўргани ҳолда», «бўлгани ҳолда» д^ган маъно ифодаланади. Шунинг билан бирга, гап ичидаги бирор сўз ифодалаган ҳа- ракат ёки ҳодисанинг етакчи феъл билдирган ҳаракатга зид- лиги 'Ҳа’М ифодаланади[[23]](#footnote-23): Алижонга сешн қаради-да, ундан истиҳола қилди шекилли, оғзига келган гапни дарров гапира олмади.

Бола-чақаси бўла туриб бировнинг цизигй ... (Ҳ, Нуъмон, Фасллар). Эргашнинг хулқини била туриб унга бир оғиз шипшитиб қўймаганига 'энди қаттиқ ўкинди (А, Мухтор, Опа-с.). Амирнинг раҳмсизлик билан одамларш ўл- дираётганини кў р а т у риб бош кўтаришга ботинадими? (С. Айний, Дохунда),

Тур кўмакчи феъли билмоқ, кўрмоқ феълларига -(и) б равишдош ясовчиси ор^қали бирикканда ҳам шу маъно ифо даланиши мумкин:

Бир бечорага туҳмат қилишса-ю, б ил иб т у'риб, кў р а туриб жим ўтирсам, гуноҳ бўлмайдими? (М. Исмоилий, Ф. т. о.). Она кўриб-билиб т у риб укасини қўлдан чиқа- риб юборган катта ўғлидан хафа эди (Шуҳрат, Она).

Лежин тур кўмакчи феълининг бу маънода равишдощнинг ~(й) б аффикси билан ясалган фор.масига бирикишидан кўра, -а, -ы аффикслари билан ясалган турига бириккан ҳолда қўл- ланиши кўп учрайди. -

Лекин, щуниси ҳам борки, тур кўмакчи феъли кўр, бил феълларига бирикканда, ҳаракатнинг фақат онгли равишда бажарилиши ифодаланиши ва бунда бошқа бирор ҳаракат- нинг бажарилиши етакчи феълдаги ҳаракатга зид бўлмаслиги мумкин., Қиёсланг: билиб туриб қиляпти — била туриб циляп- ти. Биринчисида зидлик бўлиш(и ҳам мумкин, бўлмаслиги, ҳам. Иккинчисида эса, албатта, зидлик маъноси бўлади. Шу сабабли билиб туриб формаси ўрнида била туриб формасини қўллаш ҳамма вақт, ҳам мумкин бўлавермайди. Аксинча, била туриб формаси ўрнида билиб туриб формасини қўллаш ҳамма вақт мумкин бўлади. Лекин зидлик маъносини ифода- лашда, асосан, била туриб формаси қўлланади.

Юр

Юр мустақил феъли, асосан, жонли предметларга нисба- тангина қўллана олади. Жонсиз предметларга нисбатан эса, асосан, кўчма маънода -қўлланади. Юр феъли кўмакчи феъл вазифасида қўллайганда ҳам, асосан, жонли пред'метлар ба- жарадиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирикади: Эиштишимга цараганда, одамларни менга қарши қ у т у р- т и риб юрганэмиш (Уйғун, Навбаҳор). Ўрмонжон хўп ҳам т ў ли б-т ошиб ю рг ан э кан, юрагини роса бўшат- ди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Жонсиз предметлар бажарувчи ҳаракатни билдирадиган -феълларга бирикканда, кўчма маънода бўлади: Қўк юзида су зиб ю р ган булут царчалари офтобни бир зумда юз кўйга соляпти (А. Қаҳҳор. Минг бир жон). Қият овули ўрни- да пайдо бўлган катта кўлнинг изғирини тезак тутунини эски латта каби с у д р а б ю р и б д и (А. Мухтор, Қор. қ.).

Юр кўмакчи феъли, асосан, л<онли предметлар бажараёт- ган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирика олиши са- бабли унинг кўмакчи феъл вазифасида қўлланиш доираси ёт, тур кўмакчи феълларининг қўлланиш доираеига ниобаган анча чегарали.

Юр кўмакчи феъли равишдошнинг -(и) б аффикси билан ясалган формасига бирикиб, қуйидаги маъноларни билди- ради:

етакчи феълдаги ҳаракатнинг узоқ давомлилигини бил- диради: Ахир, уч киши бирдан қийналиб ю р г у нча, бир киши қийналса яхшироқ эмасми? (Уйғун, Ҳаёт қўшиғи). Ни- ма двмоцчи эканингизни тушундим. Кўк қўчқорни цора сов- лщҚа ёки қорани кўкка қўйиб, альбинаид билан касаллан- лаган соғлом қўзи олиб юрганмиз, демоқчисиз (С. Аиорбоев, Раҳимовнинг жавоби).

Нима учун давомлилик юр кўмакчи феълида ёт, тур, ўтир кўмакчи феълларидагига ниобатан узоқ бўлади, деган савол- нинг туғилиши табиий.

Юр феъли кўмакчи феъл вазифасида қўлланганда етакчи фёълдаги ҳаракатнингузо'қ давомлилиги маъносининг ифода- ланиш сабаби шундаки, бунда субъект етакчи феълдаги ҳара- катни бажариш продессида фақат юрган ҳолатда бўлиши шарт эмас. Субъект бу ҳаракати давомида юрган, ўтирган, турган ва ётган бўлиши ҳам мумкин. Маснеча кундан бери ўйлаб юрибман деганда, албатта, субъект неча кундан бери фақат юриш ҳолатида бўлган эмас. У шу вақт ичида юртан ҳам, турган ҳам, ётган ҳам, ўтирган ҳам. Лекин юр феъли кўмакчи феъл вазифасида қўлланганда, субъектнинг ётган, турган, ўтирган ҳолатлари (шу ҳолатларни бажарганлиги) назарда тутилмайди. Бунда асосий нарса субъектнинг юриш ҳолатида бўлганлигидир. Шунинг учун ҳам унинг ётган, тур- ган, ўтирган ҳолатлари учун кетган вақт (шу ҳолатлари да- вомида ўтган вақт) ҳам юриш ҳолатидаги вақти сифатида қа- ралади. Ишлаб юрмоқ, ўйлаб юрмоқ бирикувларида давомли- ликнинг ишлаб турмоқ, ўйлаб турмоқ, ишлаб ўтирмоқ, ўйлаб ўтирмоқ бирикувларидагига нисбатан узо!қроқ бўлиши (узоқ давомнинг ифодаланиш сабаби), бизнингча, ана шундан.

Бундан ташқари, юриш ҳолатининг бажарилиш ўрни ҳам етиш, туриш, ўтириш ҳолатларининг бажарилиш ўрнига нисбатан кенгро'қ доирани ташкил этади, яъни субъектнинг ётиш, туриш, ўтириш ҳолати маълум бир кичик ўринда (ётиш, туриш, ўтириш ҳолатида 'субъект ишғол этадиган ўринда) бажарилади. Субъектнинг юриш ҳолатида мавжуд бўлади- ган ўрни (шу ҳолатни бажарадиган ўрни) эса кенг, чегара- ланмаган бўлади. Юр кўмакчи феълида давомлиликнинг тур, ёт, ўтир кўмакчи феълларидагига ниобатан узоқ бўлиши ҳам эҳтимол шундандир, яъни юр феълида ҳаракат-ҳолатнинг ба- жарилиши жой-макон нуқтаи назаридан кенг доирада бўлга- нидек, ва:қт нуқтаи назаридан ҳам кенг (узоқ) вақт доираси- да бўлади.

2. Юр кўмакчи феъли етакчи феълдаги ҳаракатнинг ба- жарилиши мақсадга мувофиқ эмаслигини, маъқул бўлмаган ҳаракат экандигини билдиради: Бўлди энди, ҳазилни бас қилинглар,.. яна ўйинданўқ чиқиб юрмасин (Уйғун, Қалтис ҳазил). Тўй қизиганда яна бир балони бошлаб юрма,— деб Тўламат мўйлов Қўчқорга қўл чўзди (С, Анор-г •боев, Оқшй).

Келтирилган мисолларда юр кўмакчи феъли ифодалагак. маъно, шу феъл (юр феъли)нинг асл маъноси билан боғлан- майди, яъни бу маъно юр мустақил феълининг лексик мун- дарижасидан >келиб чиқмайди. Шунинг учун бундай ҳолларда. юр кўмакчи феълига хос бўлган асосий хусусиятлар ҳам бўл- майди. Чунончи, юр кўмакчи феълинйнг асосий хусусиятла- ридан бири давомлйликни йфодалашдир. Юқоридаги мисол- ларда давомлилик ифодаланмайди. Шунингдек,. юр кўмаКчи феъли равищдош ясовчи -(и) б аффиксини олиб, шахс-сон билан тусланганда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг ҳозирги за- монга оидлиги ифодаланада; ишлаб юрибман. Юқоридаги маъйода қўлланганда эса шу формада ҳеч вақт ҳозирги за- мон здаъноси ифоДаланмайди. ;

Юр кўмакчи феъли билдирган бу маънода ўтир кўмакчи. феъли ҳам қўлланади. Ҳатто, ўтир кўмакчи феъли бу маъно- да юр кўмакчи феълига нисбатан кўпрақ қўлланади. Шунинг- дек, нур ва ўтир кўмакчи феълларидаги бу маъноиинг келиб чиқиш йўли ва уларн'инг қўлланишдаги хусусиятлари ҳам деярли 'бир хил. Шуни ҳисобга олиб, бу ҳақда ўтир кўмакчи. феъли баҳсида тўхташни маъқул кўрдик.

, Утир ,

Утир мустақил феъли жонли предметларга (яъни шу ҳа- ракат-ҳолатни бажара олувчи предметларга) нисбатангина қўлланади. Жонли предметлар ичида шу ҳаракат-ҳолатни- (ўтириш ҳаракат-ҳолатини) бажарувчи, асосаи, одамдир. Де- ма.к, ўтир феъли. кўпиича, одамга нисбатан қўлланади. Унинг бу хусусияти кумакчи феъл сифатида қўлланганда ҳам сақ- ланади., Бундан т зшқари, ўтир кўмакчи феъли субъект ўтир- ган ҳолда бажариши мумкин бўлТ’ан ҳаракатни билдирувчи феъллар билангица бирикади., Чунки ўтир кўмакчи ф'еъли; ҳали ўз (асл) маъносидан бутунлай узоқлашмаган; Бу ҳо- диеалар ўтир кўмакчи феълининг қўлланиш доирасини анча чегаралаб қўяди.

Утир кўмакчи феъли ҳам ёт, тур, юр кўмакчи феъллари каби давомлилик маъносини билдиради. Бу кўмакчи феъл давомлйлик маъносини ифодалаган ҳолларда ўз •маъносини тамомила йўқотмайди (маълум даражада ўз маъносини сақ- лайди). Шунинг учун ҳам ёзиб ўтирмоқ, шилаб ўтирмоқ каби бирикувларда ўтир феълининг мустақил феъл ёки кўмакчи феъл эканлигини белгилаш бир оз қййинроқ'бўлади:

Қия столлардан иккитасида икки йигит бош кўтармай и ш~

‘ '' > :

лаб ўтирибд^и (А. Мухтор, Опа-с.). Улар иккови хуфтон ламозидан кейин масжиддан бирга қайтишиб, алламаҳалгача с у ҳб ат лашиб ў ти>р и ш а д и (Ҳ. Ғулом, Машъал).

Ўтир кўмакчи феъли маълум даражада ўз маъносини сақ- лаши сабабли бу кўмакчи феъл билан ясалган бирикувларда етакчи феълдаги ҳаракат-ҳолат маълум конкрет вақт ичида 'бажарилувчи ҳаракат-ҳолат бўлади (ўтириш ҳолатида бажа- рилувчи ҳаракат-ҳолат бўлади). Щу сабабли ўтир кўмакчи феъли равишдош ясовчи -(и) б аффиксини олиб, шахс-сон “билан тусланганда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг худди нущ моментида бажарилаётганлиги ифодаланади: ишлаб ўтириб>- ди, ёзиб ўтцрибёи каби[[24]](#footnote-24),

Утир куаякчи феъли етакчи феълдаги ҳаракат мақсад- га мувофиқ бўлмаган ҳаракат эканлигини, шу ҳаракатнинг бажаритишиг! субъект ёки сўзловчининг тарафдор эмаслиги маъносини билдиради: Агар ота-онангиз мен билан шу ерда умр қилишингизга рози бўлишса, ўзингиз ҳам щуни хоҳла- еангиз, шариат-тариқат деб ўтирмаймиз (А. Қаҳҳор, 'Қ. ч.). Одам бўлсанг, шунақа бемаза гапларш гапир иб ўтирармидин г?! (Уйғун, Навбаҳор).

Утир кўмакчи феълй ҳаракатнинг бажарилишига субъект ёқи сўзловчининг тарафдор эмаслиги маъносида қўллани- шида 'Ҳам айрим хусусиятларга эга.

Утир кўмакчи феъли бу маънода қўлланганда, кўпйнча, давомлилик маъносига эга бўлмайди. Шунинг учун ҳам -(и) б аффиксини олиб, шахс-сон билан тусланганда, асосан, ўтган замой маъносини билдиради (ҳовирги замонни билдириши кам учрайди): Қўйинглар-э? Яна мен сизларга ишониб юзга қўл қўйиб ў тцр ибман-а\ (Уйғун, Қалтис ҳазил), Мен содда щунинг гапига иш ониб ў тир иб, ма н, (А. Қаҳҳор,

Қ- ч.). , .

Раис йндамади дегин?

Индаш қаёқда, ўзи т аклиф қилибўтирибд и-ю!

•(Уйғун, Навбаҳор). < •

; Утир кўмакчи феъли давомлилик маъносида қўлланганда, унинг равишдош ясовчи (и) б аффиксини О'ЛЙб, шахс-сон би- лан тусланган формаси контекстга кўра, ҳозирги замон ёки утган замон маъносини ифодалаши мумкин. Утган замон маъ- носини билдирганда, бу форма «ўтган замон эшитилганлик»

феъли ҳисобланади. Утир кўмакчи феъли «ҳаракатшшг ба- жарилишига сўзловчининг тарафдор эмаслиги» маъносида қўлланганда ҳам унинг ўтирибман, ўтирибсан, ўтирибди фор- маси ўтган замон 'маъносини билдиради. Лекин бунда у ўтган замон эшитилганлик маъносини эмас, балки ўтган замон аншушк маъносини билдиради (ўтган замон аниқлик феъли ҳисобланади). Мулла Бурҳон ҳам Ситоранинг келишини ку- тиб, ... бирон жойга ч и қ м а й ў т и р и б д и. Ситора ҳам кўп кутдирмабди (С. Айний, Эсдаликлар). Тирик одамни, дабду- рустдан: «Иўқ қилинди»,— деб ўтири-бди (А. Мухтор^ Опа-с.).

Биринчи мисолда ўтир кўмакчи феъли давомлилик маъно- сини билдиради. Иккинчи мисолда эса ҳаракатнинг бажари- лишига сўзловчининг тарафдор эмаслиги маъносини (бу ҳа- рақат !сўзловчига маъқул бўлмаган ҳаракат эканлигини) бил- 1 диради. Бу мисоллардаги чщмай ўтирибди бирикуви ҳам,. деб ўтирибди бирикуви ҳам ўтган замон маъносини билди- ради. Лекии биринчи мисолда ўтг-ан замон эшитилганликмаъ- носи, иккинчисида эса ўтган замон аниқлик маъноси ифода- ланади, яъни биринчи мисолда сўзловчи ҳаракатни ўзи кўр- маган (кузатмаган).

Утир кўмакчи феъли бу маъноси билан буйруқ-истак май- лида ҳамма вақт бўлишсиз формада қўлланади: айтиб ўтир- ма, сўраб ўтирма, хафа қилиб ўтирмасин, жавоб беролмай ўтирмай каби. Бунинг сабаби шундаки, сўзловчи ўзи тараф- дор бўлмаган (ўзи хоҳламаган) ҳаракатни бажаришни буюр- майди ва ўзи ҳам шундай ҳаракатни бажаришни истам'айди. Аксинча, буйруқ ва истак шундай ҳаракатни 'бажармасликка- нисбатан бўлади.

Утир кўмакчи феълининг юқоридаги маъно^и ифодалаши- ни қандай изоҳлаш мумкин, яъни унинг бу маъноси қаердан келиб чиққан?

Аввало шуни айтиш керакки, ўтир кўмакчи феълининг бу маъноси унинг мустақил маъноларидан бирортасига боғ- ланмайди. Уэбек тили фактларининг кўрсатишича, ўтир кў- макчи феълининг бу маъноси анча яқин вақтларда юзага келган, яъни ўтир феъли кўмакчи феълга айлангандан кейин келиб чиққан. Бунинг далили сифатида қуйидагиларни ай- тиш мумкин.

Биринчидан, ўзбек тили тарихига оид манбаларда ўтир кўмакчи феълининг шу маъноси учрамайди.

Иккинчидан, ўтир кўмакчи феълининг бу маъноси унинг давомлилик маъноси даражаеида кенг оммалашмаган. Шу- нинг учун ҳам бу маъноси, асосан, контёкстда реаллашади.

' 'л > •

Оғзаки нутқда эса умумий ҳолатдан келиб чиқади. Унинг давомлилик маъноси эса контекстда-н ташқарида ҳам реал- лашаверади. Мас., ёзиб ўтирибди бириқувида, албатта, ҳара- катнинг (ёзишнинг) худди нутқ моментида ,-бажарилаётган- лиги англашилади. Ҳаракатникг (ёзишнинг) бажарилищига сўзловчининг тарафдор эмаслиги маъноси шу бирикувнинг ўзидан аниқ сезилиб турмайди: Шуни ҳам ёзиб ўтирибди-я, деиилганда эса ёзишнинг бажарилганлигига сўзловчининг та- рафдор эмаслиги аниқ ифодаланади. Демак, бу маъно маъ- лум сўзлар ёрдамида реаллашяпти. Шунинг ўзиёқ ўтир кў- м.акчи феълидаги бу маънонинг ундаги давомлилик маъноси даражасида асосий маънога айланмаганлигини кўрсатади.

Ўтир кўмакчи феълининг кўрсатилган маъноси, бизнингча,, унинг (ўтир кўмакчи феълининг) давомлилик маъноси неги- зида келиб чиққан. Бунга далил сифатида қуйидагиларни ай- тиш мумкин.

Сўзловчининг тарафдор эмаслиги маъносида фақат ўтир кўмакчи феъли эмас, шунингдек, давомлиликни ифодаловчи юр кўмакчи феъли ҳам қўлланади (бу ҳақда юр кўмакчи феъли баҳсида гапирилган эди). Ҳатто, бадиий адабиётларда тур кўмакчи феълини ҳам шу маънода қўллаш ҳоллари уч- райди: «Четан» колхозининг энг фаол аъзоси, батрақ Берди татар ўртоққа алоҳида тўхтамоқчи бўлганимиздан бу ўринда ўқувчини у билан т аништ ириб ўтирмаймиз (А. Қо- дирий, О. к.).

Тур кўмакчи феълининг бу маънода қўлланиши умумий характерга эга эмас, албатта. Лекин унинг шу маънода қўл- ланишининг учраши ва юр феълининг ҳам шу маънода қўл- ланиши кўрсатилган маънонинг тур, юр, ўтир кўмакчи феъл- лари ифодалайдиган давомлилик маъносига алоқаси борли- гидан (давомлилик маъноси негизидан келиб чиққанл.игидан) далолат беради.

Бундан ташқари, ўтир кўмакчи феъли ҳаракатга субъект- нинг тарафдор эмаслиги маъносини билдирган ҳолларда бу ҳаракатнинг конкрет вақтда бажарилиши маъноси ҳам ифо- даланиши мумкин:

Лолахон,— деди Сарвихон,— шу ишни ҳам машина- лаштирса бўлмасмикан? Экскаватор шунча юкни чиқариб қўйибди-ю, биз буни замбарлаб ўтирибмиз (Ҳ. Нуъ- мон, Фасллар).

Узбек тили фактларининг кўрсатишича, айтиб ўтираман- ми, сўраб ўтирмайди каби бирикувларда дастлаб, умуман, ҳаракатнинг бажарилишига сўзловчининг тарафдор эмасли- ги маъноси эмас, балки ҳаракат-ҳолатни давом эттиришга Дшундай ҳаракат-ҳолатда ортиқча тўхташга) тарафдор эмас- диги ифодаланган: Сергей уни илгаридан яхши билгани учун ортиқча м у ло з имат қилиб ўтирмади-да, Ороловга буюр- ди... (Ҳ. Ғулом, Маищьал). Қўй, сен билан маслаҳатла- шиб ўтираманми? (Ҳ, Шамс, Ҳаж қилиш орзусида).

Иккала мисолда ҳам субъектнинг, умуман, етакчи феъл- .даги ҳаракатнинг бажарилишига тарафдорсизлиги эмас, бал- ки шу ҳаракатнинг давом этишига (чўзилишига) тафафдор змаслиги ифодаланади. Бу маънонинг реаллашишида бўлиш- •сизлик формаси ифодалайдиган ёки контекстнинг ўзидан ке- либ чиқадиган инкор маъноси ҳам муҳим роль ўйнайди.

Ҳаракатнинг давом этишига сўзловчининг қатъиян тараф- дор эмаслигини ифодалашда, кўпинча, ўтир кўмакчи феъли етакчи феълдан ажралган ҳолда ва гапнинг бошида қўллана- ди. Бу ҳодиса жонли сўзлашувда кўп учрайди: У тир аман- м и сен билан ади-бади этишиб каби.

Кўринадики, «тарафдор эмаслик» дастлаб ҳаракатнинг да- вомлилигига нисбатан бўлган ва бу маъно инкор маъносининг таъсирида келиб чиққан (ҳозирда ҳам ўтир феълининг бу маънода, асосан, бўлишсиз формада қўлланишининг сабаби ҳам ана шунда). Кейинчалик эса ўтир кўмакчи феъли, уму- ман, ҳаракатнинг бажарилишига сўзловчиниг тарафдор эмас- лиги маъносида ҳам қўллана бошлаган ва бу маънода фақат 'бўлишсйз формада эмас, бўлишли формада ҳам қўлланавер- -ган. Лекин бундай ҳолларда ўтир кўмакчи феълининг шу маъ^ носи гапнинг умумий мазмунидан аниқ реаллашади1й.

« \* !

. Демак, ёт, тур, юр, ўтир кўмакчи феъллари ўзаро уму- мий белги-хусусиятларга эга бўлиши билан бирга, уларнинг ҳар бири ўзига хос белги-хусусиятларга ҳам эга. Ана шу-ху- сусиятлар ҳақида айтилганларнинг қисқача хулосаси қуйида- тича:

Умумий б е л г и-ху суси я Х;Л а р и: .

ёт, тур, юр, ўтир кўмакчи феълларининг ҳаммаси да- вомлилик маъносини ифодалайди;

бу феълларнинг -(и)б аффикси билан ясалган равиш-

&тир кўмакчи феъяининг бу маънода қўлланишидаги хусусиятлари ва бу маъносининг келиб чиқиши ҳақида айтилган гаплар шу маънони ифодаловчи юр кўмакчи фег.лига ҳам тааллуқли, яъни шу гапларнинг айнан ўзини юр кўмакчи феълига нисбатан ҳам айтиш мумкин- Ортиқча т(ЗКрорлар бўлмаслигини ҳисобга олиб, фикримизни фақат ўтир кўмакчи фёъли тимсолида баён этдик ва мисолларни ҳам шу феълдан келтирдик.

дош формаси шахс-сон билан тусланганда, кўпинча, ҳозирги замон маъноси ифодаланади;

бу феъллар ифодалайдиган давомлилик маъноси улар- нинг асосий (мустақил) маъносидаги «мавжуд бўлмоқ» (на- ходиться) элементидан (маънодаги шу қиррадан) келиб чи- қади;

бу кўмакчи феълларнинг ҳар бирининг ўзига хос қў- шимча оттенкаси шу феъллар билдирадиган ҳолатнинг кон- крет хусусиятидан келиб чиқади.

Фарқли б е л г и-х у с у с и я т л а р и:

ёт кўмакчи феъли:

а) бу кўмакчи феъл жонли предметлар бажарадиган ҳара- катни билдирувчи феъллар билан ҳам, жонсиз предметлар бажарадиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан ҳам би- рика олади- Шунинг учун ҳам у жуда кўп феъллар доирасида қўлланади;

б) ҳаракатни кучли оттенка билан ифодалайди: ишлаб ётибди, ёғиб ётибди;

в) субъектнинг етакчи феълдан англашилган тинч (статик)

ҳолатда мавжудлиги маъносини билдиради ва бу маънони кучли оттенка билан ифодалайди: занглаб ётибди, қуриб

ётибди;

г) бу кўмакчи феъл буйруқ ва шарт майли формаларига нисбатан, шунингдек, аниқлик майлининг ўтган замои ва ке- ласи замон формаларига нисбатан ҳозирги замон формасида жуда кўп қўлланади;

тур кўмакчи феъли:

а) бу кўмакчи феъл равишдошнинг -(и)б аффикси орқали ясалган тури билан ҳам, -а, -й аффикслари орқали ясалган тури билан ҳам бирика олади: ишлаб тур, ишлай тур;

б) жонли предметлар бажарадиган ҳаракатни билдирув- чи феъллар билан ҳам, жонсиз предметлар бажарадиган ҳа- ракатни билдирувчи феъллар билан ҳам бирика олади: бир

оз ишлаб турди, ёмғир ёғиб турди. Шу боисдан у жуда кўп феъллар доирасида қўллана олади;

в) етакчи феълдаги ҳаракатнинг маълум конкрет, чегара- ланган вақт ичида Давом этишини билдиради (давомлиликни чегаралайди): ишлаб турди;

г) етакчи феълдаги ҳаракатнинг бирор бошқа ҳаракат ёки ҳодиса юз бергунча давом этиб туриши маъносини, «вақтин- ча» маъносини билдиради: тўхтаб туришсин, ташқарига чи- циб тур;

д) етакчи фгьлдаги ҳаракатнинг такрорийлигини билдира- ди: хабар олиб тур, хат ёзиб турдим; .

е) субъектнинг етакчи феълдан англашилган тинч (ста-

тик) ҳолатда мавжудлигини ‘билдир.ади: Қизариб турган, оси либ турибди; >

ё) равишдош ясовчи -(и)б аффикси билан- қўлланганда (шахс-сон билан тусланмаган ҳолатда), етакчи феълдаги ҳа- ракатнинг бажарилиши процессида иккинчи бир ҳаракатнинг бажарилищи ифодаланади: сўзлаб туриб кўз ташлади.

Тур кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффикслари би- лан ясалган турига бирикканда ҳам асосан ана шу маънотр- ни ифодалайди. Фацат бу икки форма (тур феълининг (и)б ва -а, -й аффикслари билан ясалган рабишдошга бириккан. формаси) ўзига хое маъно оттенкалари йа баъзи хусусият^ лари^ бйлангина фарқЛанади;

юр кўмакчи фе-ьли:

а) бу кўмакчи феъл, асосан, жонли иредметлар бажара- диган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан, жуда кам дара- жада Ясонсиз предметлар бажарадиган ҳаракатни биядирув- чи феъллар билан бирикади. Щунга кўра, унинг қўлланиш доираси ёт, тур кўмакчи феълларининг қўлланиш доирасига нисбатан тор;

б) ҳаракатнинг давомлилиш ёт, тур, ўтир кўмакчи феъл- ларидагига нисбатан юр кўмакчи феълида узоқ бўлади;

в) ҳаракатга сўзловчининг тарафдор эмаслиги маъносини билдиради: тагин уларга айтиб юрма;

ўтир кўмакчи феъли: >

а) бу кўмакчи феъд деярли ҳамма вақт шахс (одам) ба- жарадиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирикади ва, кўпинча, ўз маъносини маълум даражада сақлайди. Шу сабабли унинг қўлланиш доираси юр кўмакчи феълининг қўл- ланиш доирасига нисбатан ҳам жуда тор;

б) бу кўмакчи феъл етакчи феълдаги ҳаракатнинг маъ»\* лум конкрет ва~қт ичида давом этишини билдирадй: ўқиб ўтирган эди,

в) ҳаракатга сўзловчининг тарафдор эмаслиги маъносН" ни билдиради: айтиб ўтирма.

Бор

! V ,

Бор кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффикси орқали ясалган тури билан ҳам, -а, -й аффикслари орқали ясалган тури билан ҳам бирика олади: кўпайиб борди, кўпая борди; чуқурлащиб борди, чуқурлаша борди. Бу кўмакчи феъл ўтим- ли фетяар бнлан ҳам, ўтимсиз феъллар билан ҳам бирика олади: ошиб боряпти, унутиб боряпти.

Бор кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясал.ган турига бирикканда ҳам, -а, -й аффикслари билан

ясалган турига бирикканда ҳам бир хил маънони — давомли- лик маъносини ифбдадайди: Кундан-кунга Зайнабнинг с у с а- йиб ўзига б его нал аши б 6 о р г анин и яхши англар здц (А Қодирий, У. к.). Қўрт боқишда содир бўлган камчи,- лиқларни ўз вақтида т у'зат иб боришлари: керак (Қ. У.). Негаки, бу орол совет кишилари цўлида- У энди кен,- гаяборади (Р. Файзий, Ч. б. к.).

Бор кўмакчи феълининг -(и)б ва -а, -й аффикслари билан ясалган равишдршга бириккан формаси бир хил маъно ифо- даласа ҳам, лекин уларнинг ~(и) б аффикеи орқали ясалган равишдошга бириккан формаси билан -а, ’-й аффикслари ор\* қали ясалган равишдошга бириккан формасининг бири ўрни- да иккинчисини қўллаш ҳймма вақт ҳам мумкин бўлавермай- ди. Бу икки форма ўзига хос хусусиятларға эга. Лекин бу ху- ' сусиятлар ҳақида гапиришдан олдин, умуман, бор кўмакчи феълининг давомлиликни ифодаловчи бошқа кўмакчи феъл- лардан фарқли хусусият'и ҳақида тўхтаймиз. Ундан кейин з$- рая борди ва зўрайиб борди формалари ўртасидаги фарқли белгиларни тушущш осонроқ бўлади.

Бор кўмакчи феъли етакчи феъддаги ҳаракатнинг давом- лилигини ифодалаш билан бнрга, бу ҳаракатнинг бирор пунктга қараб йўналувчи ҳаракат эканлигини (шу пунктга Қараб йўналишда давом этувчи ҳаракат эканлигини) йилди- ради. Давомлйликни ифодаловчи ёт, тур, юр, ўтир, бер кўмаК'

чи феъллари ана шу йўналиш оттенкасига эга эмас: Бў йил ҳам неча кун ҳаво булут бўлиб, ёмғир ёщанини ё з иб б о р а- м а н, денг? («Муштум»)

Агар ёзиб бораман бйрикувидаги бор кўмакчи феъли ўрни- да тур ёки юр кўмакчи феъллари қўлланса, «йўналиш» оттеи- каси йўқолади.

Бор кўмакчи феъли Ҳаракатнинг давомлилигини ифодала- гаи ҳолларда шу ҳаракатнинг бошланиш пункти йўналиш бошланган пункт, ҳаракатнинг тугаш пункти эса йўналиш қа- ратилган пункт ҳисобланади. !

ёт, тур, ўтир, юр кўмакчи феъллари қўлланганда давом- ли ҳаракатнинг бошланиш ва тугаш пунктлари контекстда аниқ ифодаланншй мумкин. Мас., эрталабдан кечгача ёмғир ёғиб турди гапида ҳаракатнинг бошланиш ва тугащ пункт (вақт)лари аниқ ифодаланган. Лекин бу пунктлар йўналиш бошланган ва йўналиш қаратилган пунктлар эмас Бунинг са- бабй шундаки, ёт, тур, юр, ўтир ҳолат феъллари бирор томон- га қараб бўладиган ҳаракатнй билдирмайди. Шунинг учун ҳам улар кўмакчи феъл вазифасида қўлланганда, йўналиш оттенкасига эга бўлмайди.

Давомлиликни ифодаловчи ёт, тур, юр, ўтир кўмақчи

феъллари билан бор кўмакчи феълининг ўзаро ўхшаш ва фарқли томонларини қуйидагича кўрсатиш мумкин.

А=А • (бзиб) бор ,-Б^Б1

д (ёзиб) ёт, тур, юр, ўтир

А —ҳаракатнинг бошланиш пункти;

Б — ҳаракатнинг тугаш пункти;

А1—йўналиш бошланган пункт;

Б1 — йўналиш қаратилган (тугайдиган) пункт.

Икки пункт оралиғи (стрелка ўтган оралиқ) — ҳаракат- нинг давомлилиги.

А ва А1, Б ва Б1 ўртасига -тенглик аломати ( = ) нинг қўйи- лиши тенгликни кўрсатади, яъни ҳаракатнинг бошланиш пункти йўналиш бошланган пунктнинг ўзидир. Шунингдек, ҳаракатнинг тугаш пункти йўналиш қаратилган пунктдир.

Кўринадики, буларнинг иккаласида ҳам давомлилик, шу- нингдёк, ҳаракатнинг бошланиш ва тугаш пунктлари бор. Ле- кин иккинчисида «йўналиш» тушунчаси йўқ.

Демак, бор кўмакчи феъли давомлиликни ифодаловчи бошқа кўмакчи феъллардан йўналиш оттенкасига эгалиги би- лан фарқланади[[25]](#footnote-25).

Бор кўмакчи феъли ифодалайдиган йўналиш уч хил ҳоди- сада бўлиши мумкин:

Йўналиш вақт доирасида бўлади. Бунда ҳаракатнинг йўналиши бошланадиган пункт ҳам, йўналиши қаратилган пункт ҳам вақтда бўлади: Бой бўлса, ҳужра ҳақини, ҳар кун- ги. об-овқатни чўтга с о либ б о р г ан ва ниҳоят унинг қарзи бадалига ёлғиз қизи Қумрини тортиб олган (Ҳ. Ғулом, Машъ- ал). Соат олтидан ў тиб бораётир, дараги бўлмади (А. Қаҳҳор, Жжар). Дафтарга каникулда қилган ишларимни ҳеч қолдирмай ёзиб бормоқчиман (Р. Файзий, Экс- курсия).

2- йўналиш макон (жой) да бўлади. Бунда йўналишнинг бошланиш пункти ҳам, йўналиш қаратилган пункт ҳам(ма- кон) жойда бўлади: Шўлда Жўрахоннинг ҳалокатини а йт иб б о р д и (Саид Аҳмад, Тўлқинлар). Ботиб бораётган қуёшнинг шуъласи дарёни қип-қизартириб юборди (А. Қаҳ- ҳор, Хотинлар).

Йўналиш даражада бўлади. Бунда йўналишнинг бош- ланиш пункти ҳам, йўналиШ қаратилган пункти ҳам даража- да бўлади: Башорат синглисининг ўз кўз ўнгида ўзгариб бораётганини сезарди (А. Мухтор, Ойа'С.). Ундаги бе- зовталик авжига минган сари кўнглида ашулага иштиёқ к у- чайиб б о р а р д и (М. Исмоилий, Ф. т. о.).

Ҳар икки мисолда ҳам етакчи феъл ифодалаган ҳаракат даражасининг бошланғич пунктдан охирги пунктга (даража- нинг энг охирги пунктига) қараб йўналиши ифодаланади. йўналиш даражанинг бошланғич пунктидан охирги (энг юқо- ри) пунктига қараб бўлганлиги учун бундай ҳолларда ҳамма вақт даражанинг борган сари кучайиб (ривожланиб) бориши ифодаланади. Демак, бунда ҳаракатнинг бошланиш пункти даражанинг бошланиш пункти бўлади ва бу пункт йўналиш- нинг бошланиш пункти ҳисобланади. Даражанинг юқори пункти эса йўналиш қаратилган пункт бўлади. '

Энди бор кўмакчи феълининг -(и)б аффикси орқали ясал- ган равишдошга бириккан формаси билан -а, -й аффикслари орқали ясалган равишдошга бириккан формаси ўртасидаги фарқли белгиларга тўхтаб ўтайлик.

Бор кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари билан ясал- ган равишдошга бириккан формаси -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бириккан формасига нисбатан кам қўл- ланадй.

Бор кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бириккан тури, асосан, ўтган замон формасида қўлланади. Бошқа замон формаларида, айниқса, ҳозирги за- мон формасида қўлланиши жуда ҳам кам учрайди (бунинг сабаби ҳақида бир оз кейинроқ гапирамиз). Унинг -(и)б аф- фикси билан ясалган равишдошга бириккан тури эса барча замон формасида қўлланаверади: Узини шу қу р иб б о р а- ётган мажнун толга ўхшатди (М. Исмоилий, Ф. т. о.). Уз- ларингга маълум, саройнинг харажати кундан-кунга ошиб б о р м о қ д а (Ж- Шарипов, Хоразм).

Бу мисоллардаги қуриб бораётган, ошиб бормоқда фор- маси ўрнида қурий бораётган, оша бормоқда формаси қўл- ланмайди. Қўллаган билан асосий маъно ўзгармаса-да, лекин сунъийлик аниқ сезилади.

Юқорида йўналишнинг уч хил аспектда (вақт, макон ва даража аспектида) бўлишини кўрдиқ. Бор кўмакчи феъли- нинг -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бириккан формасининг қўлланиши, асосан, йўналишнинг даража ас- пектида учрайди. Йўналишнинг вақт аспектида қўлланиши жуда кам учрайди. Макон аспектида қўлланиши эса деярли учрамайди.

Демак, бор кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари орқали ясалган тўрига бириккаН форйаси билан ~(и)б аффикси Ор- қали ясалган равишдошга бириккан формаси ўртасидаги фарқли белгилардан бири — биринчисининг иккинчисига нис- батан када қўлланишидан иборат.

Бор кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари орқали ясал- ган равишдошга бириккан формаси маъно оттенкаси ва маъ- носидаги баъзи нозик белгиси билан -(и)б аффикси орқали ясалган равишдошга бириккан формасидан фарқланади-

Бу форма ҳаракатнинг йўлакай бажарилувчи ҳаракат эканлигини кўрсатади.. Худди шу маънода унииг -(и)б аф- фикси билан ясалган равишдошга бириккан формаси ҳам; қўлланади. Лекин бу маъно бевосита шу форманинг ўзи ор- қали ифодаланмайди, балки контекст ёки умумий ҳолатдан реаллашади. Қонтекст шу маънони аниқ кўрсатмаса, бу ҳа- ракатнинг йўлакай бажарилувчи ҳаракат ёки асосий ҳаракат эканлиги аниқ бўлмайди. -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бириккан формаси эса контекстдан ташқарида ҳам ҳаракатнинг йўлакай бажарилувчи ҳаракат эканлиги- ни аниқ ифодалайди: Биз респуЬлика қишлоц хўжалик ил- ғорларининг ҳамма ишларини кузатиб борамиз (М. Жўра, Келинг, беллашамиз).

Бу мисолда етакчи феълдаги ҳаракатнинг а'сосий ҳара- кат ёки йўлакай бажарилувчи ҳаракат эканлиги аниқ ифо- даланмайДи. Агар кузатиб борамиз формаси ўрнида кузата борамиз формаси қўлланса, ет^акчи феълдаги ҳаракат йўла- кай бажарилувчи ҳйракат эканлиги ифодаланади.

Лекин ҳаракатнинг йўлакай бажарилувчи ҳаракат экан- лиги, кўпинча, контекст ёки умумий ҳолатдан маълум бўлиб туради. Шу сабдбли йўлакай бажарилиЙ1 маъносида ҳам -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бириккан формаси қўлланаверади, Бу ҳодиса -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бириккан формасининг қўлланнш доирасини ан- ча чегаралаб қўяди.

Бор кўмаКчй феълининг -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бириккан формаси «йўлаКай бажарилиш» оттен- касига эга бўлгани учун етакчи феълдаги ҳаракат асосий ҳа- рзкат сифатида бўлган ҳолларда бу форма қўлланмайди: Қорни очиб, овқатга иштаҳаси ортиб бораётганини сезди (Ҳ. Нуъмон, Фасллар).

' Қизил гулсан — баргинг йўц,

Хўб ййгитсан — ёринг йўқ.

Умринг ўтиб б о р а д и,

ЛодонСан, хабаринг йўқ (Халқ қўшиғи).

Иккала мисолда ҳам етакчи феълдаги ҳаракат йўл-йўла-

кай бажарилувчи ҳаракат эмас. Щунинг учун ҳам ортиб бо- ( раётганини, ўтиб боради ф.ормасиДаги' бйрякув ўрнида орта бораётганини, ўта боради фррмасидаги бирикувни қўллаб бўл- .майди. , ,

Юқорида бор кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бириккан турининг, асосан, ўтган замон формасида қўлланишйнй айтган эдик. Бунинг сабаби ҳам щу форманинг «йўлакай бажарилиш» («йўйдошлик») оттенкаси- га эгалиги билан изрҳланади. Мас-, «кунлар шу тариқа ўта борди» дейилади, лекин «ўта боряпти» дейилмайди, балки «ўтиб боряпти» дейилади. Чунки сўзловчийинг ўзи ҳозир ҳам бор. Айтиластган кунлар (вақтлар) эса ўтган. Демак, маълум ҳодисали вақтлар сўзловчига «йўлдош» бўлган. Шунинг учун ҳам бунда «йўлдошлик» («ҳамроҳлик») оттенкасини ифода- ловчи ўта борди формасини қўллаш мумкин. Ҳозирги замон маъносйда эса вақтнинг ўтиш ҳаракати бошқа бирор ҳара- катга «йўлдош» — бошқа бирор ҳаракат бйлан бирга борув- чи ҳаракат бўлмайди. Аксинча, бошқа ҳаракатлар вақт билаН бирга борувчи (унгайўлдош тарзидаги ҳаракат) бўлиши мумкин. Шу сабабли йўналйш вақт аепектида бўлганда ва ҳаракат субъекти вақтнинг ўзи бўлганда, бор кўмакчи феъли- иинг -а, -й аффйқслари билан ясалган равишдошга бириккан тури ҳеч вақт ҳозирги замон формасида қўлланмайди: Соат оЛтидан ўтиб бораётир, дараги бўлмади (А. Қаҳҳор\* Ужар).

Бу Мйсолдаги ўтиб бораётир формаси ўрнида ўта бораётир формасини қўллаб бўлмайди. Чунки бунда вақтнинг ўтйш ҳаракати бирор бошқа ҳаракатга йўлдош тарзидаги ҳара- кат эмас.

Демак, етакчи феълдаги ҳаракат субъектнинг асосий ҳаракати бўлса (йўлакай бажарилувчи ҳаракат бўлмаса), йўналиш оттенкасидаги давомни ифодалаш учун ҳамма вақт. бор кўмакчи феълининг -(и)б аффикси билан ясалган равиш- дошга бириккан формаси қўлланади. Ҳаракат йўлакай бажа- рилувчи ҳаракат бўлса, бундай ҳаракатнинг давомлилигини ифодалашда бор кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари би- лан ясалган равишдошга бириккан формаси ҳам, -(и)б аф- фикси билан ясалган равишдошга бириккан формаси ҳам қўллаиаверади.

Энди бор кўмакчи феъли ифоралайдиган давомлилик маъ- носининг қелиб чиқищи ва унинг давомлиликни йўналиш от- тенкаси билан ифодалаш сабабига тўхтаб ўтайлик,

Бор феъли субъектнинг макондаги ўзи мавжуд бўлган иунктдан (йўналиш бошланувчи пунктдан) йўналиш қаратил- ган пунктга қараб бўладиган ҳаракатиии билдиради (Бу маъ^

но бор мустақил феълининг асосий маъноларидан биринчиси). Шу хусусиятига кўра, бор феъли макон (жой) билдирувчи сўзларни бошқариб келади. Бу бошқариш икки келишик формасида — чиқиш, ва жўналиш\_ келишиклари формасида бўлади. Иўналиш бошланувчи пунктни билдирувчи сўз чиқиш келишиги формасида, йўналиш қаратилган пунктни билди- рувчи сўз эса жўналиш келишиги формасида бўлади.

Демак, бор феълининг маъносида маконда бўладиган қўзғалувчи ҳаракат ва йўналиш элементлари бор- Бор феъли мустақил феъл сифатида қўлланганда, унинг маъносидаги мана шу элементлар сақланади.

Бор феъли мажозий (кўчма) маънода қўлланиши ҳам мумкин. Бундай ҳолларда унинг маъносидаги бир элемент— макондаги йўналиш бошланувчи пунктдан йўналиш қаратил- ган пунктга томон бўладиган қўзғолувчи ҳаракат йўқ бўлади. Ана шу элемент бўл:магач, бор феъли макон келишигидаги (чиқиш ва жўналиш келишигидаги) сўзларни бошқариб ҳам келмайди. Бор феъли шу ҳолатда равишдош формасидаги феъллар билан бирикиб келганда, унинг лексик ва грамматик жиҳатдан мустақиллиги жуда кучсизланади. Бунда равишдош формасидаги феъл ифодалаган ҳаракат асосий ҳаракат сифа- тида бўлади ва кесимга қўйиладиган сўроққа ҳам равишдош формасидаги феъл жавоб бўлади. Бор феъли ўз маъносидаги йўналиш элёменти билан қатнашади. Мас., хотираларни ёзиб бормоц, кўпайиб бормоц, бирикувларида бор феълининг маъ- носидаги маконда бўладиган қўзғолувчи ҳаракат элементи йўқ. Фақат йўналиш элементи сақланган, холос. Лекин бу йўналиш макондаги бир пунктдан иккинчи пунктга қараб йўналиш эмас, балки вақт ва даражанинг бир пунктидан ик- кинчи пунктига қараб йўналишидир. Шунинг учун ҳам мазкур бирикувларда бор феъли асосий сўз сифатида эмас, шу боис- дан у макон билдирувчи сўзларни бошқариб келмайди.

Демак, бундай ҳолларда бор феълининг маъносидаги бир элемент — йўналиш элементи сақланиб қолади ва бор феъли шу маънони ифодаловчи сўз сифатида қатнашади.

Хўш, бор кўмакчи феъли билдирган, йўналиш маъноси унинг асл маъносида мавжуд нарса экан, бу кўмакчи феъл- нинг давомлилик маъноси қаердан келиб чиққан, деган са- вол туғилиши табиий.

Юқорида айтиб ўтдикки, бор мустақил феъли субъектиинг ўзи мавжуд бўлган пунктдан бошқа пунктга қараб бўладиган йўналишдаги ҳаракатини билдиради. Субъект ана шу йўна- лиш қаратилган пунктга етганда бориш ҳаракати амалга ошади. Демак, бунда йўналиш бошланадиган пункт билан йўналиш қаратилган пункт ораси маълум давомли масофага эга бўлади. Субъект бирор ҳаракат (мас., юриш, учиш ҳара- кати) билй'н йўналиш бошланувчи пунктдан йўналиш қара- тилган пункт орасидаги масофани босиб ўтади. Масофа эса, айтиб ўтганимиздек, давомли масофадир- Бас, шундай экан, шу масофанинг бошидан охиригача бўладиган ҳаракат ҳам давомли бўлади. -

Бироқ масофа бўйлаб бўладиган, ҳаракат (мас.,' юршл ёки учиш ҳаракати) бор феъли билдирган ҳаракатнинг ба- жарилиш усулини кўрсатувчи ҳаракатдир. Аммо бор феъли- нинг лексик маъносида ҳаракатнинг бажарилиш усули ифо- даланмайди. Шуниси характерлики, ана шу усул сифатидаги ҳаракат (йўналиш қаратилган пунктга боришда бажарилади- ган ҳаракат) давомли ҳаракат бўлади. Мас., субъектнинг ўз уйидан ишхонасигача боргунча бўлган ҳаракати (юрщц ҳа- ракати), албатта, давомли ҳаракат бўлади. Бунда йўналиш юриш билан бажарилади (юриш ҳолатда йўналади). Хоти- раларни ёзиб бормоқ гапида ҳам бор феъли субъектнинг вақт- нинг маълум пунктидан келгусидаги пунктига қараб йўнали- шини билдиради. Ёзиш ҳаракати эса ана шу йўналишда ба- жариладиган ҳаракатдир. Бошқача қилиб айтганда, субъект шу ёзиш ҳаракати билан вақтнинг келгусидаги пунктига қараб йўналишда бўлади. йўналиш ўтадиган оралиқ эса да- вомли. Шунга кўра, бу давомли масофа бўйлаб бажарилувчи ҳаракат ҳам (ёзиш ҳаракати ҳам) давомли бўлади.

Демак, бор кўмакчи феъли билдирадиган йўналиш тушун- часи шу феълнинг мустақил маъносидаги йўналиш элементи- нинг ўзидир. Етакчи феълдаги ҳаракатнинг йўналиши бўйлаб бажарилувчи ҳаракат эканлигидан давомлилик маъноси ке- либ чиқади.

Бор кўмакчи феълининг давомлиликни билдириши ва да- вомлиликни йўналиш оттенкаси билан ифодалаш сабаби ана шундай изоҳланади.

Қ и с қ а х у л о с а л а р:

Бор кўмакчи феъли равишдошнинг (-’и)б аффикси, шу- нингдек, -а, -й аффикслари орқали ясалган тури билан бири- кади.

Равишдошнинг иккала турига бирикканда ҳам бир хил маънони — йўналиш оттенкасидаги давомлилик маъносини билдиради-

Йўналиш уч аспектда: а) вақт аспектида; б) макон аспектида; в) даража аспектида бўлади.

-а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бирик- кан формаси -(и)б аффикси бйлан ясалган равишдошга би- риккан формасига нисбатан кам қўлланади.

-а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бирик- кан формаси «йўл-йўлакай бажарилиш» оттенкасига эга.

6 Бор фе'ьлининг кўмақчи фёълга айланиши кўчма маъ- нода қулланганда унинг маъносидаги маконда бўладиган қўзғолувчи ҳаракат элейентининг номацжудлиги билан изоҳ- ланади.

Бор кўмакчн феъли нфодалайдиган йўналиш тушунчаси

шу феълнинг асл маъносидаги йўналиш тушунчасининг ўз- гинасидир. .

Ҳаракатнинғ йўналиш бошланадиган пунктдан йўна- , лиш қаратилган пункт орасидагй масофа бўйлаб бажарили- шидан давомлилик маъноси келиб чиқади.

' Кел

Кел кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган|турига бирикади: фойдаланиб келмоқ, сақлаб келмоц каби[[26]](#footnote-26).

Бу. кўмакчи феъл ўтимли феъллар билан .ҳам, ўгимсиз феъллар билан ҳам бирика олади. !

: Кёл кўмакчи феъли давомлилик маъносини билдиради: Бриг&да ўша Дилдан буён йилига ҳосилни уч-беш центнердан о щи р и б к ё л я п т и (Р. Файзйй, ДўрмоНлик йигит). Сиз одамларнм эзиб, уларнинг меҳнати билан бойлик орттириб келдингиз (Г1. Турсун, Уқитувчи).

Кел кўмакчи феъли давомлиликни йўналиш оттенкаси би- Лан ифодалайди (юқоридаги мисолларга қаралсин). Шу хусу- сияти билан кел кўмакчи феъли бор кўмакчи феълига ўх- шайди-

Йўналиш кел кўмакчи феълида ҳам худди бор кўмакчи феълидаги каби уч хил аспектда бўлади:

Вақт аспектида. Бунда йўналишнинг бошланиш пункти

ҳам, йўналиш қаратилган пункт ҳам вақтда бўлади: Неча йиллардан бери қалбида с а қ л а н иб' келаётган эзгу армонлар унинг бутун асабларини уйғотиб Юборган эди (С. Луннунова, Қўллар). Пайғамбаримиз буйруғи ила мусул- мон аёллари асрлар қоронғида кў р б ў л и б ке лди, энди цуёш улар учун ҳам барқ. урсин (Ойбек, Н. қ.); '

Макон аспектида. Бунда йўналишнинг бошланиш ва ту- гаш пунктлари маконда бўлади: Асцар ота уни йўл бўйи с а н- сир аб к е л г анид ан қаттиқ хижолат бўлди (А. Қаҳҳор, Хотинлар). Мен ҳам ҳалигача ўзимда тажриба қилиб кўрма-

ган бир юрак эзилиши, бутун аъзони ж и ми р л а т и б ке л а- диган қандайдир бир ичКи ҳиссиё'Т билан беихтиёр кўзцмга ёщ олдим (Ғ. Ғулрм, Едгор); ^ ' .

. 3. Иўналиш даража аспектида бўлади: Гапинг тўгри-ку, лекин колхозларинг дуруст бўлиб кел аётипт и (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Эндис абза уриб ке лаёт ган кўкат- ларнинг, ҳали очилмаган ўрик гулларининг муаттар ҳидлари- ни таратиб енгил шамол эсмоқда (О. Ёқубов, Икки муҳаф- бат). <

Шуни ҳам айтиш керакки, кел Кўмакчи феъли ҳар жиҳат- ' дан бор кўмакчи феълига тенг келавермайди (унга ўхшамай- ди). /Сел кўмаКчи феъли фақат давомлйлик маъносидагина бор кўмакчи феъли билан ўзаро фарқланмайди- Йўналиш- нинг характери ва бошқа-хусусиятлари жиҳатидан бор ва кел кўмакчи феъллари ўзаро фарқланади.

. Бор ва кел кўмакчи феълларининг ўзаро фарқи, аввало, улардаги йўналишнинг хусусиятида кўринади: бор кўмакчи феълида сўзловчи йўналиш бошланадиган томонда бўлади, кел кўмакчи феълида эса сўзлОвчи йўналиш қаратилган то- монда бўлади: Бугундан бошлаб хотираларни ёзиб б о р а- сан (Ҳ. Назир, С. ч.). Совет ҳукумати космик тадқиқотлар соҳасидаги Совет Иттифоқининг муваффақиятларини фақат совет халцининг ютуқлари эмас, шу билан бирга бутун цнсо- ниятнинг ҳам ютуқлари, деб ҳамиша ҳисоблаб келд ц ва ҳисобламоқда (Т. ҳ.)

Қиёслаш учун келтирилган юқоридаги масалаларнинг би^ ринчисида сўзловчи йўналиш бошланадиган томонда, иккин- чисида эса йўналиш қаратилган (йўналиш тугаган) томонда. Бор ва кел кўмакчи феъллари ифодалаган йўналишдаги бу фарқни қуйидагича ифодалаш мумкин:

1 - бор

А = С —- > Б

кел

А- : --> Б - С

., А — йўналиш бошланадиган пункт, Б — йўналиш кграти т- ган пункт; С — сўзлодчи.

Бор ва кел кўмакчи феълларидаги йўналишнинг ана шу фарқи бу икки феълнинг ўзаро яна бошқа фарқли хусусият- ларини келтириб чиқаради. Бу фарқли хусусиятлар йўналиш- нинг вақт ва даража аспектида учрайди. Иўналиш макон ас- пекТ'ида бўлганда эса, юқорида кўриб ўтганимиздек, бор ва кел феълларининг ўзаро фарқи биринчисида сўзловчининг йўналиш бощл:анадиган томонда бўлиши, иккинчисида эса йўналищ қаратилган томонда бўлишидир.

Йўналиш вақт аспектида бўлганда, бор кўмакчи феъли учала замон (ўтган, ҳозирги ва келаси замон) формасида қўл- лана олади, яъни етакчи феъл ва бор кўмакчи феълидан таш- кил топган бирикув учала замон маъносига эга бўла олади: ёзиб бордим, ёзиб боряпман, ёзиб бораман. Етакчи феъл ва кел кўмакчи феълидан ташкил топган бирикув эса фақат ўт- ган замон ва ҳозирги замон формасига эга бўлади: ишлаб кел- дц, ишлаб келяпман. Лекин ҳеч вақт бугундан буён ишлаб келаман ёки эртадан бошлаб ишлаб келаман дейилмайди. Бу- нинг сабаби нимада?

Юқорида кўриб ўтдикки, бор кўмакчи феълида сўзловчи йўналиш бошланадиган томонда бўлади. Сўзловчи мавжуд бўлган пункт эса нутқ моментига тенг келади,

Бас, шундай экан, бу ҳаракат нутқ моментидан сўнг бош- ланувчи ва давом зтувчи ҳаракат бўлади. Нутқ моментидан кейинги вақт эса келаси замон ҳисобланади. Щунинг учун ҳам етакчи феъл ва бор кўмакчи феълидан ташкил топган би- рикувлар келаси замон формасига эга бўлади: Бундан буён ёзиб бораман-

Кел кўмакчи феълида бунинг аксини кўрамиз. Етакчи феъл ва кел кўмакчи феълидан ташкил топган бирикувларда сўзловчи йўналиш қаратилган томонда бўлади. Сўзловчи мавжуд бўлган пункт нутқ моментига тенг келади. Нутқ мо- менти эса' ҳозирги замон доирасидаги бир моментдир.

Демак, кел кўмакчи феълида йўналиш фақат нутқ момен- тигача давом этганлигидан, етакчи феъл ва кел кўмакчи феъ- лидан ташкил топган бирикувлар, ўз-ўзидан, келаси замон маъносига эга бўлмайди. Чунки келаси замон нутқ моме.нти- дан сўнг бошланади.

Кел кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар буйруқ майли формасида ҳам қўлланмайди. Бунинг сабаби ҳ,ам юқо- ридагича изоҳланади ,яъни буйруқ майлида ҳаракатнинг ба- жарилиши ёки бажарилмаслиги мантиқан нутқ моментидан кейин юз берадиган ҳодисадир. Нутқ моментида ҳаракатни бажаришга буйруқ бўлади, холос. Шунинг учун ҳам ҳеч вақт бугундан бошлаб 'хотираларни ёзиб кел дейилмайди.

Бор ва кел кўмакчи феълларининг майл ва замон форма- ларида қўлланишдаги ўзаро фарқива бу фарқнинг асоси шун- дан иборат.

Бу айтилганлар яна бир қизиқ масала (бор кўмакчи феъ- ли билан ясалган бирикувларнинг ўтган замон формасида қўллана олиш сабаби) устида тўхтаб ўтишни тақозо этади.

Юқорида кўриб ўтдикки, кел кўмакчи феъли билан ясал- ган бирикувларда йўйалиш сўзловчи томонга бўлиши сабаблк бу типдаги бирикувлар келаси замон маъносига эга бўлмайди.

" >

Шундай экан, бор кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар ҳам ўтган замон маъносига эга бўлмаслиги (ўтган замон фор- масида қўлланмаслиги) керак эди. Чунки бундай бирикув- ларда сўзловчи йўналиш бошланадиган томонда бўлади. йўналиш сўзловчи мавжуд бўлган пунктдан (яъни нутқ мо- ментидан) бошланар экан, унинг ўтган замони бўлмайдй. Бу- нинг боиси шундаки, сўзловчи ўзи сўзлаётган вақтда келаси замонда бўлиши мантиқан мумкин бўлмаганидек, ўтган за- монда бўлиши ҳам мантиқан мумкин эмас. Агар б.уни шакл орқали ифодаласак, қуйидагича бўлади:

(ёзиб) бормоқ

' С ►

 О -

(ёзиб) келмоқ

 — с

Чизиқчалардан тащкил топган стрелка — объектив замон (вақт). Унинг ўртасидаги кичик доирача (О) —нутқ момен- ти- Юқори ва пастки стрелкалар — ҳаракатнинг йўналиши. С — сўзловчи.

Бор ва кел кўмакчи феълларидаги йўналиш ш^ндай ха- рактерга эга. Кўриниб турибдики, бор кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар ўтган замон маъносига, кел кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар эса келаси замон маъносига эга бўлмаслиги керак. Лекин бор кўмакчи феъли билан ясал- ган бирикувлар ўтган замон маъносида ҳам қўлланади: ри~ вожланиб борди.

Бор кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар ўтган за- мон формасида қўлланганда, ҳозирги. замон позициясидан гапирувчи шахс фикран ўтмишга чекинади ва ўзини гўё ҳара- катни вақт билан\* бирга кузатиб боргандек тасаввур қилади. Бунда ҳаракатнинг тугаш пункти ҳам ўтмишда бўлади. Ал- батта, бу ҳаракат ҳам (гарчи ҳозирга қадар келмаган бўлса- да) ўтмишдан ҳозирга қараб йўналган бўлади. Лекин бор кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар ўтган замон фор- масида қўлланганда, ҳаракатнинг ўтмишдан ҳозирга қараб йўналиши ифодаланмайди, яъни ҳаракат йўналишининг сўз- ловчи мавжуд бўлган вақтга муносабати қуйидагича бўлмай, ёзиб борди С

 О - ->

аксинча, ҳаракат йўналищининг бошланиш пункти ҳам, тугаш пункти ҳам ўтмишнинг ўзида бўлади. Буни қуйидагича ифо- далаш мумкин:

ёзиб борди

т —;—-> С

- - Ш О - -

>

О — ҳаракат Йўналиши (бажарилйши) тугаган пункт.

Шаклдан кўриниб турибдики, ҳаракатнинг йўналиши, ўт- мишдаги бирор пунктда тугаган бўлса ҳам, аммо йўналищ, ба- ри бир, ўтмишдан ҳозирга қараб бўлган. Гап шундаки, бор кўмакчи феъли ана шу нарсани таъкидламайди (ҳаракатнинг ҳозирга қараб йўналишини кўрсатмайди). Худди шу шакл- нинг ўзида бор кўмакчи феъли ўрнида қел кўмакчи феъли қўл- ланса, ҳаракатнинг ўтмишдан ҳозирга йўналганлиги ифода- ланади. Мас., хотираларни қирқинчи йилгача ёзиб борди, дейиш ҳам мумкин, хотраларни Қирқинчи йилгача ёзиб кел- дщ дейиш ҳа.м мумкин. Ҳар иккйласида айнан бир ҳаракат- нинг қирқйнчи йилгача давом этганлиги ифодаланади. Лекин биринчисида ҳаракатнинг ҳозирга ҳараб йўналганлиги таъ- кидланмайди. Иккинчисида эса, аксинча, ана шу нарса та(ъ- кидланади;

Кел кўмакчи феъли биЛан ясалган: бирикувларда ҳозир- га қараб йўналишнинг ҳамма вақт ифодаланиши сабабли кочтекстда ана шу маънога мос келувчи шу вақтгача, неча йилдан буён каби сўз ёки сўзлар бирикмаси қатнащиши ҳам мумкин бўлади. Бундай сўзлар қатнашган ҳолларда кел кў- макчи феъли ўрнида бор кўмақчи фёълини қўллаш ҳамма вақт йумкин бўлавермайдй- Мас., қадимдан ишлаб келган, шу вақтгача шилаб келган эди, уч йилдан буён ишлаб келди тап- ларида кел кўмакчи феъли ўрнида бор кўмакчи феълини қўл- лаш мумкин эмас.

йўналищнинг ўтмишдан ҳозирга қараб бўлишини кўрса- тувчи сўзлар бўлмаса, кел кўмакчи феъли ўрннда бор кўмак- чи феълини қўллаш мумкин бўлади (лекнн бу ҳам ҳамма вақт эмас). Бунда йўналишнинг ўтмишдан ҳозирга қараб бў- лиши тушунчаси йўқолади. Қиёсланг: воқеаларни ёзиб кел- дим — воқеаларни ёзиб бордим. :

У.муман, бор кўмакчи феъли- билан ясалган бирикувлар- нинг ўтган замон маъносида қўлланиши кам учрайди. Бу маъ- нода, асосан, кел кўмакчи феъли бйлан ясалган бирнкувлар қўлланади. Бор кўмакчи феъли билан ясалган бирйкувлар- нинг ўтган замон маъносида қўлланиши, кўпинча, йўналиш даража аспектида бўлганда учрайди (бу ҳақда кейннроқ га- нирамиз).

Бор кўмакчи фёъли биЛан ясалган бирикувла|) ҳам, кел кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар ҳам ҳозирги замон

маъноеида қўллана олади: хотираларни ёзиб боряпман, хоти- раларни ёзиб келяпман. Бунда ҳам бор ва кел кўмакчи феъл- ларининг ўзаро фарқи — биринчисида йўналищнинг ҳозирги замон'дан келгусига қараб бўлишида,, иккинчисида йўна- лишнинг ўтмишдан ҳозирга қараб бўлишидадир.

Ёор ва кел кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар ҳо- зирги замон маъносида қўлланса-да, ҳар бири ўзига хос маъ- но оттенкасига эга бўдиши сабабли уларнинг бири ўрнида йқ- кинчисини қўллаш билан йўналишнинг характери ўзгаради. Агар йўналишнинг характерини ўзгартириш объектив ҳолатга мос келмайдиган бўлса, бор ва кел кўмакчи феълларининг би- ри ўрнида иккинчисини қўллаш мумкин бўлмайди: Лекин, Со- бирнинг шунча жабр-ситамларига қарамай, онаси нима учун отасиникига, бормаслигининг сабабига т у ш у нмай қе л а- ди (Ҳ. Зияхонова. Унутилмас хатолар). Ҳаммадан ҳам бир ёстйща умид билан б ош қў йиб ке лаёт ган хотининики ўтиб тушди (Шуҳрат, Мукофот).

Келтирилган мисоллардаги тушунмай келади, бош қўйиб келаётган бирикувларини тушунмай боради, бош қўйиб бора- ётган бирикувлари билан алмаштириб бўлмайди. Чункй бу- лардаги ҳаракат ўтмишдан ҳозирға қараб давом этаётган ҳа- ракатдир.

Соат ўн иккидан ўтиб боряпти гапида бор кўмакчи феъли- нинг ўрнида кел кўмакчи феълини қўллаб бўлмайди. Чунки бунда ўн икки вақти сўзловчи мавжуд бўлган вақт ҳисобла- нади. Эндиги йўналиш, албатта, келгусига қараб бўлади. Кел кўмакчи феъли эса келгусига қараб йўналишни биЛдир- гЯайди- . . '

йўналиш вақт (замон) аспектида бўлганда бор ва кел

кўмакчи феълларида бўладиган ўзаро фарқли хусусиятлар шулардан иборат. Умуман, йўналищ вақт аспектида бўлгадда ўтган замон ва ҳозирги замон маъносида бор кўмакчи феъли- ра нисбатан кел кўмакчи феъли кўп қўлланади.

Энди бор ва кел кўмакчи феълларининг даража аспекти- даги ўзаро фарқли хусусиятларига тўхтаб ўтайлик.

йўналиш даража аспектида бўлади, деган сўз ҳаракат- нинг замонда бўлишини инкор этиш эмас. Ҳар қандай ҳа-

ракат замон ва маконда бўлади. Шундай экан, бор ва кел

кўмакчи феъллари даражама-даража ривожланиш хусусия- тига эга бўлган ҳаракатни 'билдирувчи феъллар билан бирикқанда ҳам йўналишнинг (®ақт) замонда бўлиши йўқол- майди. Гап шундаки, бор ва кел кўмакчи феъллари дара- жама-даража ривожланиш хусусиятига эга бўлмаган ҳара- катни билдирувчи феъллар билан бирикканда, йўналиш вақт аспектининг ўзида бўлади. Даражама-дЭража ривож- ланиш хусусиятига эга бўлган ҳаракатни билдирувчи феъл- лар билан бирикканда эса йўналиш даражада ҳам бўлади, яъни бундай бирикувларда етакчи феълдаги ҳаракат ўз да- , ражасидаги бир пунктдан (даражанинг бошланиш томони- дан) иккинчи бир пунктга (даражанинг юқори босқичи то- монига) йўналишда бўлади: кўпайиб бормоқ, кўпайиб кел- моц. Ана шу аспектда ҳам бор ва кел кўмакчи феъллари фарқли хусусиятларга эга.

Бор кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда ҳам, кел кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда ҳам йўна- лиш даражанинг қуйи босқичидан юқори бооқичига қараб бўлади. Лекин бор феъли йўналишнинг даражадаги охирги (знг юқори) пунктга қараб бўлишини билдиради, кел кў- макчи феъли эса ҳаракатнинг ривожланишида давом этиши- ни ифодаласа ҳам, бироқ унинг даражадаги охирги пунктга қараб ривожланаётгани ифодаланади: шамол кучййиб бор- япти, шамол кучайиб келяпти. Фикр аниқроқ бўлсин учун, бор ва кел феълларйдаги йўналишнинг характерини кўрса- тувчи шаклни (шаклдаги белгилар изоҳи юқорида келтирил- ган) келтирамиз:

бор

С

 О

кел

-\*С

Шу шаклга даражани ҳам қўшсак қуйидагича бўлади (даражани шартли равишда нуқталар билан ифодалаймиз):

Зўрайиб боряпти4

С ->

О

 с

Зўрайиб келяпти

Иккала мисолда ҳам (зўрайиб боряпти ва зўрайиб кел- япти гапларида) даражанинг бошланиш ва охирги пунктла- ри аниқ э^ас, факт шуки, даражанинг ривожланиши бош- ланган ва ҳозир давом этяпти. Бу маънода иккала гап ҳам бир-биридан фарқланмайди. Лекин шамол зўрайи.б боряпти гапида зўрайишнинг борган сари юқори пунктга қараб ри- вожланаётгани ифодаланади. Шамол зўрайиб келяпти гапи-

да ҳам шамолнннг кучайишда (ривожланиШда) давом эта\* ётганлиги ифодаланади. ЛекиН охирги пунктга томон ри- вожланаётг^нлиги ифодаланмайди. Бу нарса бор ва кел феълларидаги йўнайишнинр характери билан изоҳланади. Шамол зўрайиб боряпти гапида ривожланишнинг сўзловчи -олдида (нутқ моментида) бўлаётганлиги ва ундан келгуснга қараб яна шундай ривожланишда бўлиши ифодаланади- Чунки бор кўмакчи феълида йўналиш сўзловчи томондан к&лгусига қараб бўлади (юқоридагй шйклга қаранг). Шамол зўрайиб келяпти гапида йўналиш ҳеч вақт сўзловчи мавжуд бўлган пунктдан (нутқ моментидан) келгусига ўтмайди. Сўз- ловчининг ўзи йўналиш қаратилган томонда бўлади (шаклга қаранг). Шунин'г учун ҳам зўрайиб келяпти гапида даража- нинг охирги пунктига қараб ривожланишда яна давом этиши бўлмайди. ;

; Кел кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда, кўпин- ча, ҳаракатнинг энди юзага келганлиги (яқинда бошлан- танлиги) ифодаланади: гуллар очилиб келяпти, узум циза- риб келяпти, қовунлар пишиб келяпти каби. Бор кўмакчи феъли бундай хусусиятга эга эмас. Мас., қовунлар пишиб келяпти, деганда пишишнинг энди юзага келаётганлиги ифо- даланади. Худди шу бирикувда кел кўмакчи феъли ўрнида бор кўмакчи феъли деярли қўлланмайди. Бунинг сабаби ни- мада? Бу нарса ҳам бор ва кел кўмакчи феълларидаги йўна- лишнинг характери билан изоҳланади.

Юқорида кўрдикки, кел кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда даража охирги пунктга эмас, балки сўзловчи мавжуд бўлган пунктга қараб йўналади. Субъект мавжуд бўлган пункт эса даражанинг юқори пункти эмас. Даража- йинг йўналиши юқори (охирги) пунктга қараб бўлувчи йўна- лиш экан, албатта, у ҳали нормал даражага етмаган бўла- ди. Чунки юқорн даражага қараб йўналиш нормал даража- дан сўнг бошланади. Демак, бунда даража энди нормал ҳолатга йўналаётган даража бўлади. Ана шундан даражанинг энди юзага келаётганлиги (энди юз бера бошлаганлиги); англашилади.

Бор кўмакчи феъли эса, юқорида кўриб ўтганимиздек, келгусига қараб бўлаётган йўналишни бйлдиради. Даража- дагй йўналиш яна (келгуси пунктга қараб) давом этар экан, албатта, бу даража ривожланивдда давом этаётган (борган сари ривожланаётган) даража бўлади. Шунинг учун ҳам бор кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда даражанинг эн- ди юзага кеЛаётганлиги ифодаланмайди.

Демак, бор ва кел кўмакчй феълларининг даража ас- пектидаги асосий фарқи — уларнинг биринчиси; Даражанинг охирги пунктга (юқори ҳолатга) қараб тобора ривожланиши маъносини, иккинчиси даражанинг яқинда юзага келганлигй (ҳали нормал ҳолатга етмагашгга) маъносини билдиради[[27]](#footnote-27)-

Биз юқорида бор кўмакчи феъли билан ясалган бирикув- ларнинг ўтган замон формаеида қўлланиши, асосан, йўна- лиш даража аспектида бўлганда учрашини айтган эдик. Йўналиш даража аспектида бўлганда бор кўмакчи феъли учала замон формасида ҳам қўлланаверади ва ҳамма вақт даражанинг қуйи ҳолатдан юқори ҳрл^тга қараб ривожла- ниши маъносини билдиради. Бундай ҳолларда йўналишнинг ўтмишдан ҳозирга қараб давом этиши (йўналиши) назарда тутилмайди, балки асосий нарса даражанинг орта бориши (кучайишда давом зтиши) бўлади. Бор кўмакчи феъли ана шу маънони билдирганда, ўтган замон формасида қўллан- ганда ҳам унинг ўрнида кел кўмакчи феълини қўллаб бўл- майди.

Хулоса қилиб айтганда, кел кўмакчи феъли ҳаракатнинг юқори пунктга қараб ривожланиши маъносини, билдирмай- ди. Бу маъно барча замон формаларида ҳам фақат бор кў- макчи феъли орқали ифодаланади. Иўналиш даража аспек- тида бўлганда бор кўмакчи феълининг ўтган замон формаси- да ҳам кенг қўлланиш сабаби ана шунда.

Бор ва кел кўмакчи феълларининг ўзаро фарқли хусуси- ятлари шулардан иборат.

Энди кел феълининг кўмакчи феълга айланиши, унинг давомлилик маъносининг келиб чиқиши ва давомлиликни йўналиш оттенкаси билан ифодалаш сабабига тўхтаб ўтай- лик.

Кел мустақил феъли макондаги бирор пунктдан сўзловчи мавжуд бўлган томондаги пунктга қараб бўладиган ҳа- ракатн# билдиради (бу маъно кел феълининг биринчи маъ- носидир). Шу хусусиятига кўра, кел феъли макон (жой) бил- дирувчи сўзларни бошқариб келади. Бу бошқариш икки ке- лишик формасида — чиқиш ва жўналиш келишиклари фор- ’масида бўлади. Йўналиш бошланувчи пунктни билдирувчи сўз чиқиш келишиги формасида, йўналиш қаратилган пункт- ни билдирувчи сўз жўналиш келишиги формасида бўлади.

Демак, кел феълининг маъносида маконда бўладиган қўз- ғолувчи ҳаракат ва йўналиш элементлари бор. Қел феъли мустақил ф'еъл сифатида қўлланганда унинг маъносидаги ана шу элементлари тўла сақланади.

Кел феъли кўчма (мажозий) маънода қўлланиши ҳам мумкин. Бундай ҳолларда унинг маъносидаги блр элемент -^ маконда бўладиган қўзғалувчи ҳаракат элементи йўқ бўла- ди. Шу сабабли кел феъли макон келишигидаги (чиқиш ва жўналиш келишигидаги) сўзларни бошқармайди. Кел феъли р'авишдош формасндаги феъл билан бирикиб, кўчма маънода қўлланганда, унинг лексик-грамматик жиҳатдан мустақил- лиги жуда кучсизланади. Кел феълига бирикиб келган ра- вишдош формасидаги феъл ифодалаган ҳаракат эса асосий ҳаракат сифатида бўлади ва кесимга қўйиладиган сўроққа ҳам ана шу равишдош формасидаги феъл жавоб бўлади- Кел фе;ьли ўз маъносидаги бир элемент — йўналиш элемен- ти билангина қатнашади. Мас., шу вақтгача лақиллатиб кел- япти гапида кел феълининг маъносидаги маконда бўладиган қўзғалувчи ҳаракат элементи йўқ, фақат йўналиш элемен- ти сақланган. Лекин бу йўналиш ҳам макондаги бир пункт- дан иккинчи бир пунктга қараб бўладиган йўналиш эмас, балки вақт (замон)даги бир пунктдан иккинчи бир пунктга қараб бўладиган йўналишдир. Кел феълининг маъносидаги элементлар тўла сақланмаганлиги учун у лақиллатиб кел- моқ бирикувида мустақил феъл сифатида бўла олмайди. Унинг маъносида сақланиб қолган йўналиш тушунчаси ра- вишдош формасидаги феъл ифодалаган маънога қўшимча маъно сифатида бўлади. Кел феъли ана шу қўшимча маъ- нони (йўналиш маъносини) ифодаловчи сўз сифатида бўла- ди ва у ўзи бирикиб келган сўзга нисбатан ёрдамчи сўз ҳи- собланади.

Крл феълининг кўмакчи феълга айланиши ва йўналищ тушунчасини билдириш сабаби ана шунда.

Кел кўмакчи феъли ифодалайдиган йўналиш тушунчаси унинг асл маъносида бор бўлган нарса экан, унинг давомли-. лик маъноси қаердан келиб чиққан, деган саволнинг туғи- лиши, табиий.

Давомлилик маъноси кел мустақил феълининг лексик ху- сусиятидан келиб чиқади.

Юқорида айтиб ўтдикки, кел мустақил феъли маКондаги бирор пунктдан сўзловчи томондаги пунктга қараб бўлади- ган ҳаракатни билдиради. Субъект ана шу йўналиш бошла- надиган пунктдан йўналиш қаратилган пунктга етганда ке- лиш ҳаракати амалга ошади. Иўналиш бошланувчи пункт билан йўналиш қаратилган пунктнинг ораси маълум давомли масофага эга.. Демак, субъект келиш ҳаракатини бажаришда ўзининг бирор ҳаракати (мас., юриш, учиш) билан ана шу давомли масофадан ўтади. Масофа давомли экан, шу масо- фа бўйлаб бўладитан ҳаракат ҳам давомли бўлади. Бироқ бу ҳаракат кел феъли билдирган ҳаракатнинг бажарилиш усу- лини кўреатувчи ҳаракатдир. Кел феълийинг ўзида ана шу усул сифатидагй ҳаракат ифодаланмайдй. •

Қел .феъли кўмакчи феъл вазифасида қўлланганда, бажа- риш усули сифатидаги ҳаракат ўрнида равишдош формаси- Даги феъл билдирган ҳаракат туради. Мас-, мактабига келди бирикуаидаги кел феълида йўналиш ҳам бор, шу йўналишда бажарилган ҳаракат (айтайлик, юриш ҳаракати) ҳам бор. Лекин йўналишда бажарилувчи ҳаракат (юриш) ифодалан- майди; Воқеаларни ёзиб келди гапида ҳам йўналиш ва йўна- лишда бажарилган ҳаракат (ёзиш) бор. Бунда йўналиш да- вомида бажарйлувчи ҳаракат махсус феъл орқали ифодала- нади.

Демак, воқеаларни ёзиб келди гапида кел феъли субъект- нинг макшдаги ёки замондаги бирор пунктдан сўзловчи то- моиидаги пункгга қараб йўналишини билдиради. Равишдош формасидаги феъл (ёз феъли) билдирган ҳаракат шу йўна- лишда бажарилувчи ҳаракат бўлади. Икки пункт орасидаги масофа эса дайомли масофадир. Ёзиш ҳаракати шу масофа бўйлаб бажарилар эКан, албатта, у давомли бўлади. Кел кўмакчи феълининг йўйалиш оттенкасига эгалиги ва давом- лилик маъносини йфодалаш сабаби ана шунда.

Қисқа хулосалар:

Кел кўмакчи феъли равшидошнинг -(и)б аффикси би- лан ясалган турига бирикади.'

Бу кўмакчи феъл давомлиликни йўналиш оттенкаси билан ифодалайди.

| 3. КеЛ кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда йўна-

лиш сўзловчи томонига қараб-бўлади.

4. Йўналищ уч аспектда: 1) вақт аспектида; 2) макон

аспектида; 3) даража аспектида бўлади.

5- Кел кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар фақат ўтган замон вй ҳозирги замон маъносида қўллана олади.

Йўналиш даража аспектида бўлганда, кел феъли да- ражанинг бошланғич этапи юзага қелганлигини (йўналиш шу босқичда бўлаётганини) билдиради.

Қел феълининг кўмакчи феълга айланиши кўчма маъ- нода қўлланганда, унинг маъносидаги маконда бўладиган қўзғолувчи ҳаракат элементининг бўлмаслиги билан изоҳ\* ланади.

Қел кўмакчи феъли ифодалайдиган йўналиш тушунча\* си унинг асл маъносидаги йўналиш тушунчасининг ўзидир.

Етакчи феълдаги ҳаракатнииг йўналиш бошланувчи

пункт билан йўналиш қаратичган цункт орасидаги масофа \_ бўйлаб. бажарилишидан давомлилик маъноси келиб ч«қади.

Бўл

Бўл кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффикси орқали ясалган тури билан бификади. Бу кўмакчи феъл ўтимли феъллар билан ҳам, ўтимсиз феъллар билан ҳам бирика олади.

Бўл кўмакчи феъли англатадиган маънолар: л 1. Тугаллик, тўла бажарилиш маъносини билдиради: Утап ўз улушига тушган зовурни хотини билан цайнанаси- нинг ёрдамида ҳаммадан аввал қазиб б ў лд и (Ҳ. Ғулом, Машъал). Бундай пайтларда у, то қўлини ювиб бўлма- г у нц а, касалга орцасияи ўгириб турар эди (С. Зуннунова, Қалдирғоч).

Бўл кўмакчи феъли бирор объект устида бўладиган ҳара-. катни билдирувчи феъллар билан бирикканда, тугаллик ана шу объектга нисбатан бўлади, яъни ҳаракатнинг объект ус- тида тўла бажарилйшн (ҳаракат қилинадиган объектнинг тугаши) маъноси ифодаланади: Китобни ўқиб бўлди. Ерни эртага ҳайдаб бўламиз каби-

Баъзан тугаллик объектга нисбатан эмас, балки ҳара- катга нисбатан бўлиши ҳам мумкин. Мас., чойни ичиб бўлиб, кинога борамиз гапида тугаллик ҳаракатга нисбатандир (бундан чойнинг тугаши маъноси англашилмайди).,

Етакчи феълдаги ҳаракат бирор объект устида бўлмайди- ган ҳаракат бўлса, тугаллик ҳаракатнинг ўзига нисбатан бў- лади (шу ҳаракатнинг тугаши, тамом бўлиши ифодаланади): ёғиб бўлди, тарцаб бўлда, ўйнаб бўлди каби.

Бўл кўмакчи феъли ифодалайдиган тугаллик, тамом бў- лиш маъноси бўл мустақил феъли ифодалайдиган маъно- нинг ўзидир, яъни бўл феъли мустақил феъл сифатида қўл- ланганда ҳам тугаллик, тамом бўлиш маъносини билдиради: Бўлинг тезроқ. Ҳозир турамиз... (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Бўл- д и м и? Сиз билан сўзбозликка вақтим йўқ (Ойбек, Қ. қ.).

Бу мисолларда ҳам бўл феъли тугаш (тугатиш), тамом булиш маъносини билдиради.

Бўл кўмакчи феъли ифодалайдиган маъно бўл мустақил феъли би!дирадиган маънонинг ўзи бўлганидан, бўл кўмак- чи феълининг мустақйллик даражаси бошқа кўмакчи феъл- лардагига нисбатан кучлироқ бўлади.

Бу ҳодйса равишдош формасидаги феъл билан бўл феъ- лидан ташкил топган бирикувларда бўл феълининг мустақил феъл ёки кўмакчи феъл эканлигини белгилащни бирмунча

қийинлаштиради, яъни бундай ҳолларда бўл феъли ўз мус- тақиллигини сақлагандек (мустақил феълдек) кўринади. Лекин ўқиб бўлмоқ, келиб бўлмоқ, еб бўлмоқ каби бирикув- ларда бўл феъли лексик-грамматик жиҳатдан тўла муста- қилликка эга эмас. Бу бирикувларда асосий ҳаракат бўл феъли билдирган ҳаракат эмас, балки равишдош формаси- даги феъл билдирган ҳаракат асосий ҳаракат ҳисобланади- Агар бўл феъли билдирган ҳаракат асосий ҳаракат бўлган- да, равишдош формасидаги феъл бўл феълининг белгисини кўрсатар эди. Келтирилган бирикувларда эса кесимга қўйи- ладиган сўроққа ҳам, асосан, равишдош формасидаги феъл- нинг ўзи жавоб бўла олади. Бўл феъли равишдош формаси- даги феъл билдирган ҳаракатнинг характеристикасини (тугаллигини) кўрсатади. Шахсли феъл равишдош формасида- ги феъл билдирган ҳаракатнинг характеристикасини кўрса- тар экан, ўз-ўзидан, у кўмакчи феъл ҳисобланади.

Бўл кўмакчи феълининг тугаллик, тамом бўлиш маъ- носини ифодалаши етакчи феълдаги ҳаракатнинг давомли ҳаракат эканлигини ҳам келтириб чиқаради. Чунки ҳаракат тамом бўлиш пунктига эга экан, албатта, у бошланиш пунк- тига ҳам эга бўлади. Мас., одамлар йиғилиб бўлди гапида йиғилиш бирданига бўладиган ҳаракат экас, балки бу ҳа- ракат маълум шахс (ёки шахсларнинг) келиши билан бош- ланади ва охирги шахснинг (ёки шахсларнинг) келиши би- лан тугайди. Агар йиғиладиган шахснинг ҳаммаси бирдан келса (бирликда келса), йиғилиб бўлди дейилмайди. Шу ху- сусиятига кўра, бўл кўмакчи феъли бир лаҳзанинг ўзида ба- жариладиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирик- канда эса бошқача маъно — русча «уже» деган маъно ифо- даланади. Мас., яшириниб турган ёки яширинмоқчи бўлган одамни кўриш (кўриб қолиш, сезиб қолиш) аввал бошланиб, сўнгра тамом бўладиган ҳодиса эмас. Бу маънода кўриш ҳаракати бир лаҳзада (кўз тушиши биланоқ) бажарилади- ган ҳаракатдир. Шунинг учун ҳам, бўл кўмакчи феъли кўр феъли билан унинг шу маъносида бирикканда, ҳаракатнинг охирига етиши, тамом бўлиши маъносини эмас, балки бирор шахс бошқа бир ҳаракатни бажаргунча, субъектнинг шу ҳа- ракатни бажариб қўйиши маъносини («уже» деган маънони) билдиради: кўриб бўлди (сен яширингунингча кўриб бўлди). Кетиб бўлди, уриб бўлди, сезиб бўлди каби бирикувларда ҳам худди шу маъно ифодаланади. Бу маъно бўл кўмакчи феълининг асосий маъноларидан бирига айланган. Шунинг учун бўл кўмакчи феъли бу маъноси билан тўла бажарилиш маъносини ифодаловчи кўмакчи феъллардан сўнг ҳам қўл- лана олади. Мас-, уй ёниб кетиб бўлди гапида кет кўмакчи феъли ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъносини билдиради (уй ёнггб кетди). Бўл кўмакчи феъли эса юқоридаги маъно- сини ифодалайди.

Кетиб бўлди, сезиб бўлди каби бирикувларда ҳам тугал- лик маъноси бор, албатта. Лекин бундаги тугаллик «охирига етиш, тамом бўЛиш» маъносидаги тугаллик эмас. Қиёсланг: щиб бўлди — кетиб бўлди. Биринчисида ҳаракатнинг объект ус'тида тўла бажарилиши (бошидан охиригача етиши) ифо- даланади. Иккинчисида эса етакчи феълдаги ҳаракат бошла- ниш ва тамом бўлиш пунктларига эга бўлган ҳаракат эмас. Шунинг учун ҳам кетиб бўлди бирикувида «уже» деган маъ- но ифодаланади. Агар кетувчи шахс кўп бўлса ва кетиш олдинма-кетин юз берадиган бўлса, бўл кўмакчи феъли ҳара- катнинг охиригача етиши (тамом бўлиши) маъносини билди- ради: Одамлар кетиб бўлсин, кейин маслаҳатлашамиз. Қе- тувчи шахс битта бўлса, ҳаракатнинг охирлга етиши маъно- си эмас, балки юқоридаги маъно («уже») ифодаланади:

Салим қани?

Кетиббўлди.

Ҳаракатнинг бажарилиши учун имкониятнинг борлиги (бўлишсиз формада — имкониятнинг йўқлиги) маъносини билдиради: Ҳамма илмни фақат савод орқалигина ўрга- ниб б ў лад и (П. Турсун, Уҳитувчи). Чанқовни томчи би- лан қондириб бўлмайди (Ойбек, Н. ц.).

Мумкинлик, имкониятнинг борлиги (бўлишсиз формада— мумкин эмаслик, имкониятнинг йўқлиги) маъносини ол кў- макчи феъли ҳам ифодалайди. Лекин бўл ва ол кўмакчи феъллари ўзаро фарҳли хусусиятларга эга.

Бўл кўмакчи феъли ҳаракатнинг бажарилишидаги объ- ектив имкониятга нисбатан қўлланади[[28]](#footnote-28). Ол кўмакчи феъли эса субъектнинг ўзидаги имконият маъносини билдиради: бориб бўлади — бора олади.

Ол кўмакчи феъли субъектнинг ўзидаги имкониятни бил- дириши сабабли бу маънода учала шахс формасида ҳам қўл- ланаверади: ёза оламан, ёза оласан, ёза олади. Бўл кўмакчи феъли эса бу маънода шахс-сон билан тусланмайди, фақат учинчи шахс формасидагина қўлланади: ёзиб бўлади. Лекин бунда ҳам бўл феъли учинчи шахс формасида бўлишйдан қатъий назар, мазмунан учинчи шахс ифодаланмайди. Им- коният учала шахс учун умумий бўлади.

Бит кўмакчи феъЛи равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турнга бирикади ва ҳаракатнинг тўла бажарилиши, охирига етиши маъносини билдиради. Бит феъли ўтимсиз феъллар билан, битир феъли ўтимли, феъллар билан бири- кади: Қичикроқ водийнинг ҳар ер-ҳар еридан суюц тутун кўтарилмоқда \*- қишлоц батамом ёниб бит ган (А. Қаҳ- ҳор, О. ю.). Қолхозимиз... шартномада кўрсатилган миқдор ерга йигирма иккинчи апрелда юз фойиз чигит экиб би- тирди (А. Қодирий, О. к.).

Ҳаракатнинг тўла бйжарилиши, тамом бўлйши маъноси бўл кўмакчи феъли орқали ҳам ифодаланишини кўрдик. Ле- кин шу маънони ифодаловчи бит (битир) кўмакчи феъли ўзиг 1 хос хусусияти билан бўл кўмакчи феълидан фарқла- нади. , V

Ҳарақатнинг тўла бажарилишн маъносида қўлланган бит (битир) феъли ўрнйда бўл кўмакчи феълини қўллаш ҳам- ма вақт мумкин бўлади. Аксинча, бўл кўмакчи феъли ўрнида бц.т (битир) кўмакчи феълинй қўллаш ҳамма вақт мумкин бў- лавермайди. Мас., ёниб битди, экиб битирди бирикувларидагй бит, битир феъллари ўрнида бўл кўмакчи феъли қўллана ола- ди (ёниб бўлди, экиб бўлди), лекин ўйнаб бўлди, келиб бўл- ди бирикувларидаги бўл кўмакчи феъли ўрнида бит (битир) кўмакчи феълини қўллаб бўлмайди.

Бит (битир) феъЛи, асосан, бирор объект устида бўлади- ган ҳаракатня билдирувчи феъллар билангина бирикади ва шу объектнинг тугаши маъносини билдиради. Ана шундай хусусиятга эга бўлмаган ҳаракатни билдирувчи феъллар би- лан бит (битир) кўмакчи феъли деярли бирикмайди. Мас., бу феъл ухламоқ, йиғламоқ, кулдирмоқ, кутмоқ каби феъллар билан бирика олмайди. Бўл кўмакчи феъли эса бундай феъл- лар билан ҳам бирикиб, тугаллик маъносини ифодалай олади.

Бит (битир) феъли бирор объект устида бўладиган ҳара- > катни билдирувчи феъллар билан бирикканда, ҳамма вақт шу объектнинг- тугашини билдиради. Объект тугамаган ҳолда\* умуман, ҳаракат'нинг тугаши маъносида қўлланмайди. Мас.,. чойнщ ичиб битирмоқ бирикувида, албатта, чойнинг тугаш» ифодаланади. Бўл феъли эса объектнинг тугаши маъносинн ҳам, шунингдек, объект тугамаган ҳолда ҳаракатнинг тугаши , маънОснни ҳам ифодалайверади.

Бундан, ташқари, бит (битир) феъли бирор объект усти- да бўлувчи ҳаракатнинг тугаши, тўла бажарилишини ифода- лашда жуда кам қўлланади, бунда деярли ҳамма вақт бўл кў- йакчй феълй ишлатилади.

Бир оғиз сўз билан айтганда, тугалликни ифодаловчи бит (битир) феълининг қўлланиш доираси бўл феълининг қўлланиш доирасига нисбатан жуда чегарали.

Бит (битир) феълининг кўмакчи феъл вазйфасида ифода- лайдиган маъноси унинг мустақил феъл сифатида ифодалай- диган маъносининг айнан ўзидир, яъни бу феъл мустақил феъл сифатида қўллйнганда ҳам тугаллик, тўла бажарилиш ' маъносини ифодалайди (шундай маънога эга): ишим битди, ишимнибитирдим. 1

Бит (битир) феълининг кўмакчи феъл вазифасида ифо- далайдиган маъноси мустақил феъл сифатида қўлланганда- ифодалайдиган маъносининг ўзи бўлгани учун ҳам ёниб бит- моқ, ёзиб битирмоқ. каби бирикувларда унинг кўмакчи феъл ёки мустақил феъл эканлигини белгилаш бир оз қийинроқ бў- лади. Ҳақиқатда ҳам, ана шу бирикувларда бит ва битир феълларининг мустақиллик даражаси ёниб бўлди, ёзиб,бўл- ди каби бирикувлардаги бўл феълийинг мустақиллик даража- сига нисбатан кучлироқ. Лекин бундай бирикувларда бит ва< битир феъллари ўз маъносинй қай даражада сақламасин.; улар тўла маънода мустақилликка эга эмас. Буларда субъеқт бажарадиган асосий ҳаракат ёниш ва ёзиш ҳаракатидир. Шу- нинг учун ҳам ён ва ёз феъллари равишдош формасида бў- лишидан қатъий назар, бит, битир феълларининг белгисини кўрсатмайди. Аксинча, бит, битир феъллари ён ва ёз феълла ри ифодалаган маънога цўшимча маъно (тугаллик маъноси ни) ифодалайди. Бу ҳодиса ёниб битмоқ, ёзиб битирмоқ каби' бирикувларда-бит, битир феълларининг кўмакчи феъл экан- лигини кўрсатади.

Чиқ кўмакЗЙ'феъли равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикади. Бу кўмакчи феъл ўтимли феъллар- билан ҳам, шунингдек, ўтимсиз феъллар билан ҳам бирикг олади: йиғлаб чиқмоқ, алаҳлаб чиқмоқ, ўқиб чиқмоқ, аиланиб чиқмоқ каби.

Чиқ кўмакчи феъли англатадиган маънолар:

Тугаллик, тўла бажарилиш маъносини билдиради. Бун- даги 1-угаллик қуйидаги ҳодисаларга нисбатан бўлишй мум- кин:

етакчи феълдаги ҳаракатнинг шу ҳаракат йўналган ёки ҳаракатни ўз устига олган объект бўйлаб (шу объект устида) тўла бажарилиши маъноси ифодаланади. Объект бир бутун (яхлит) ёки бирдан ортиқ бўлиши мумкин: Бундан йигцрма уч йил аввал Матқовул ўзининг забардаст кетмони билан Сал- тонбунинг тўрт таноб ерини тўрт кун деганда ағ д ариб чиқди (М. Исмоилий, Ф. т. о.). Мақсуд икки ҳафтадан бери бир неча марта ўқибчиққа «... бир парча қоғоздаги сатр- ларни яна кўздан кечиргуси келди (Р. Файзий, Ч. б. к.). Шер- бек аввал касал молларни, сўнгра қолган ҳамма молларни уколқилиб чиқд и (С. Анорбоев, Оқсой).

Келтирилган мисолларда субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракатни шу ҳаракат йўналган объект устида тўла бажар- ганлиги (ўз ҳаракати билан шу объектлар доирасидан чиқ- қанлиги) ифодаланади. Бундан тугаллик маъноси ҳам келиб чиқади. Лекин бундаги асосий нарса етакчи феълдаги ҳара- қатнинг тугаши эмас, балки ҳаракат йўналган (ҳаракат ба- жариладиган) объектнинг тугашидир.

Чиқ феъ'ли кўмакчи феъл вазифасида келганда ҳам, қис- ман бўлса-да, ўз маъносини сақлайди, яъни бундай ҳолларда субъектнинг бирор объект доирасидан чиқиши англашилади. Ҳатто, ана шу нарса алоҳида таъкидланади. Шунинг учун чиқ кўмакчи феъли субъектнинг ўз ҳаракати билан шу ҳаракат йўналган объектни тугатишини ифодаласа ҳам унинг ўрнида бўл кўмакчи феълини қўллаб бўлмайди: Қўлига киргизиб ол- ган янги ерларни ай л аниб чиқиш учун Матчон тўра ик- кита навкарини эргаштириб қум тарафга жўнади (Ж. Шари- пов, Хоразм). Олимов, ўз одатича, кўзойнаги четидан ҳар бир болага синчиклаб зеҳн солиб чиқди (|^. Назир, С. ч.).

Келтирилган иккала мисолда ҳам чиқ кў^акчи феъли ўр- нида бўл кўмакчи феълини қўллаш мумкин ш-ас.

Чиқ кўмакчи феълининг ўзига хос хусўси§||ни аниқроқ тасаввур этиш учун уни бўл кўмакчи феълига^қрслаб кўриш мумкин. Бунда чиқ кўмакчи феълининг 6Ш кудкчи феъли- дан фарқланувчи икки асосий хусусиятини датщЩ^нг ўзи ки- фоядир.

Биринчидан, чиқ кўмакчи феъли бирор тда^р объект ус- тида бўладиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билангина бирика олади ва субъектнинг ўз ҳаракати билан шу объект- ки тугатиши маъносини ифодалайди. Бўл кўмакчи феъли учун бу нарса шарт эмас. У ҳар қандай феъл билан бирикиб, шу ф.еълдаги ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъносини ифода- лайверади. Мас., хат ёзмоқ. Хат ҳали йўқ нарса, у энди ёзили- ши керак. Шунинг учун ҳам, ёзиш ҳаракатининг тугал бажа- рилишини ифодалаш учун чиқ кўмакчи феълини қўллаш мумкин бўлмайди (чиқиладиган объектнинг ўзи йўқ). Бу ҳа- ракатнинг тугал бажарилишини ифодалаш учун бўл кўмакчи феъли қўлланаверади: хат ёзиб бўлди (хатни ёзиб бўлди). Бу нарса тугалликни ифодалаш бўл кўмакчи феълининг асосий

ункцияси эканлигини (бўл кўмакчи феъли тугалликни ифо- !

даловчи сўз эканлигини) кўрсатади. Чиқ кўмакчи феъли тўла маънода ҳаракал'нинг тугал бажарилишини билдирувчи сўз бўлмаганлигидан ҳар қандай ҳаракатнинг тугаллигини ифо- далаш учун бу кўмакчи феълни қўллаш мумкин бўлавермай- ди. Мас., ёнмоқ, тарқамоқ, гапирмоқ, емоқ, ичмоқ каби феъл- лар ифодалаган ҳаракатнинг тугал бажарилишини ифодалаш учун чиқ кўмакчи феълини қўллаш мумкин эмас. Бу маънони ифодалаш учун, албатта, бўл кўмакчи феъли қўлланади.

Иккинчидан, чиқ кўмакчи феълининг субъектнинг бирор ҳаракат-ҳолат билан шу ҳаракат-ҳолат йўналган объектни ту- гатиши маъносида қўлланиши ҳам' маълум даражада чега- рали, яъни чиқ кўмакчи феъли бирор объект устида бўлувчи ҳаракатни билдирадиган феъллар билан ҳамма вақт ҳам би- рикавермайди (субъектнинг ҳар қандщй объектни тугатиши маъносида қўллана олмайди). Чиқ кўмакчи феълининг шу маънода қандай ҳолларда қўлланиши ёки қўлланмаслиги етакчи феълдаги ҳаракат йўналган объектнинг характери билан изоҳланади.

Чиқ кўмакчи феълининг бирор феъл билан бирикиб, субъ- ектнинг шу феъл (етакчи феъл) ифодалаган ҳаракат билан бирор объектни тугатиши маъносида қўлланиши учун етакчи феълдаги ҳаракат йўналган объект кириш (бошланцш) > ва чиқиш (тугаш) пунктларига эга бўлган объект бўлиши (-зёрак. Мас., китобни ўқимоқ бирикмасида ўқимоқ феъли бо^қариб келган сўз ифодалаган предмет (китоб) бошланиш (йириш) ва тугаш (чиқиш) пунктларига эга бўлган предмет (о^ъект)- дир. Шунинг учун ҳам субъектнинг ўқиш ҳаракати би'лан қи- Тобни тугатишини ифодалаШ учун чиқ кўмакчи феълини қўл- лаш мумкин: китобни ўқиб чиқмоқ. [

Агар бирор феълга бошқарилиб келган сўз '4фодалаган объект (предмет) чиқиладиган (чиқиш пунктига /эга бўлган) объект сифатида тасаввур этилмаса, чиқ кў?ркчи феъли субъектнинг шу объект устидаги ҳаракатининг т|тал бажари- лишини ифодалаш учун қўлланмайди (аниқроғи.'қўллана ол- майди). Мас., нонни емоқ бирикувида емоқ феълр'бошқарйб келган сўз ифодалаган объект (нон) чиқиладМ’ан объект эмас. Шунинг учун ҳам субъектнинг емоқ ҳаракати билан шу объектни тугатганлигини ифодалаш учун чиқ кўуакчи феъли- ни қўллаб бўлмайди. Бу маънони ифодалаш учуя бўл кўмак- чи феъли қўллана олади.

Кўринадики, ҳаракатнинг тўла бажарилишийи ифодалаш учун ҳамма вақт бўл кўмакчи феълини қўллаш Мумкин. Чиқ кўмакчи феълининг бирор ҳаракатнинг тугал бажарилиши маъносида қўлланиши учун, биринчидан, бу ҳаракат бирор объект устида бўладиган ҳаракат бўлиши керак, иккинчидан, бу объект чиқиладиган объект сифатида тасаввур қилинади- ган бўлиши керак;

етакчи феълдаги ҳаракат йўналган объект бошланиш ва тугаш (кириш ва чиқиш) пунктларига эга бўлмаслиги, ле- кин ҳаракат субъектй шунд^й пунктларга эга бўлиши мумкин; Бунда чиқ кўмакчи феъли шу объект устида ҳаракат қилувчи субъектнинг тугашини билдиради: Ҳамма уни бир-бир у р иб ниқд и. Утирганлар бу гулни бир-бир ҳид лаб \ ч и қ д и каби..

Демак, чиқ кўмакчи феъли бирор феълга бирикиб кел- ганда, етакчи феълдаги ҳаракат йўналган объектнинг ёки ҳа- ракат субъектининг тугаши маъноси билан бирга шу объект ёки субъектнинг чиқиладиган тасаввурдаги объект ёки субъ- ект эканлиги ҳам ифо^ланади. Ана шу нарса таъкидланмай, фақат тўла бажарилиш маъносининг ўзигина ифодаланадигаа бўлса, чщ кўмакчи феъли эмас, балки бўл кўмакчи феълн қўлланаверади;

субъектнинг етакчи феъл ифодалаган ҳаракат-ҳолат би- лан 'маълум чегарага эга бўлган ваҳтни тугатишини, шу вақт тугагунча етакчи феъл ифодалаган ҳаракат билан машғул бўлиши маъносини билднради: Қиш бўйи аллақайси гўр ост- ларцда,ж унжибч иққан қуш зотлари: чумчуқлар, читтак- лар, \ўрғайлар, саъвалар... ўз тўплари билан вижир-вижир, куғур-цуғур сайраб куладилар (А. Қодирий, У. к.). Ота шу ҳрлда тонг отгунча совуқ билан о лишиб чиқд и (С. Анор- боев, Одсой).

Кейинги мисолда чиқ кўмакчи феъли субъектнинг тонг отгунча бўлган вақтни совуқ билан олишган ҳолда ўтказгани-' ни, яъни шу вақтни совуқ билан олишган ҳолда тугатганини билдиради. Бу ерда гап етакчи феъл ифодалаган ҳаракатнинг (совуқ билан олишишнинг) тонг отгандан сўнг тугаган ёки тугамаганлигида эмас. Бу ҳаракат тонг отгандан сўнг давом этган бўлищи ҳам мумкин, давом зтмаган (тугаган) бўлиши ҳам мумкин. Лекин чиқ кўмакчи феъли буни ифодаламайди. Биринчи мчсолда ҳам чиқ кўмакчи феъли субъектнинг бутук қишни етакчи феъл ифодалаган ҳаракат-ҳолатда (жунжиган\* ҳолатда) ўтказганлигини (жунжиган ҳолатда қишни тугат- ганлигини) билдиради. Бунда жунжиш ҳолатининг қишдан сўнг давом этган ёки давом этмаган (тугаган)лиги ифода- ланмайди. \

Чиқ кўма^чи феъли бирикиб келган етакчи феълдаги ҳа- ракат ёки ҳолат шу ҳаракат-ҳолат давом этган маълум чега- рали вақтшнг тугаши билан унинг (етакчи феъл ифодалаган ҳаракат-ҳолатнинг) ўзи ҳам тугаган бўлиши мумкин. Леки» бу нарса аҳамиятли бўлмаганидан кўп вақт ноаниқ ҳолда қо- лаверади. Тугаган ёки тугамаганлиги аниқ бўлганда эса, бу аниқлик чиқмоқ феъли орқали эмас, балки контекстдаги бошқа сўз ёки сўзлар бирикмаси орқали ифодаланади: Кеча- си билан қор ёғиб чиқди. Кечаси билан ёғиб чиққа$ қор тинди, булут ёрилиб, қуёш чиқди (Ҳ. Нуъмон, Фасллар). Биринчи мисолда чиқ кўмакчи феълй қорнинг ўз ҳаракати (ёғиш ҳаракати) билан туннинг тугатганлигини ифодалайди. Қор кейин ҳам ёғдими ёки ёғмадими —- бу номаълум. Иккин- чи мисолда эса қорнинг тун (кечаси) тугагандан кейин ҳам ёққанлиги (ёғишда давом этганлиги) аниқ. Лекин буни чиқ кўмакчи феъли ифодалаётгани йўқ. Бу маъно кейинги жумла- лардан англашилади. Бу мисолда ҳам чиқ кўмакчи феъли қор ўзининг ёғищ ҳаракати билан кечаси (тун)ни тугатганлигини, шу ҳаракати билан кечаси (тун)дан чиққанлигини билдиради.

Щуни айтиш керакки, субъектнинг бирор ҳаракат ёки ҳб- латни бажариш билан маълум чегарага эга бўлган вақтни ўт- казишини, шу вақт доирасидан чиқишини ифодалаш учун ҳамма вақт чиқ кўмакчи феълини қўллаш мумкин бўлавер\* майди. Мас., қиши билан китоб ўқиб чиқди дейиш мумкин. Лекин ёзи билан китоб ўқиб чиқди д "илмайди. ёки бир ой китоб ўқиб чиқди дейилмайди. Шунингдек, кечаси билан йиғ- лйб чиқди дейиш мумкйн. Лекин куни билан йиғлаб чиқди дейилмайди. Бу ҳодиса маълум сабабга эга.

Мас., кун (кундуз куни) тугаши билан кеч киради — ке- часи (тун) бошланади. Шунга кўра, кеч кирди дейиш мумкин. Лекин кун кирди ёки кундузи кирди дейилмайди. Кун (кун- дуз)нинг тугаши билан кеч (тун)нинг бошланишй кечаси (тун)нинг кириши экан, ўз-ўзидан, тун (кечаси)нинг тугаш моменти унинг (туннинг) чиқиш пункти бўлади. Бошқача қи- либ айтганда, сутканинг икки қисмидан бири, яъни тун (кеча- си) ички қисм, иккинчи қисми, яъни кундуз (кундуз куни—сут- канинг ёруғ қисми) ташқи қисм сифатида тасаввур қилинадй. ДемаК, кечаси (тун) сутканинг кундуз (ёруғ) қйсмидан кири- ладйган (кундузнинг тугашидан бошланйдйган) ва кундузга чиқадиган бўлаги ҳисобланади.

Мана шу нарса субъектнинг бирор ҳаракат билан кеча си (тун)ни тугатишини (тундан чиқишини) ифодалаш учун чиқ кўмакчи феълини қўллашга имкон беради.

Сутканинг тун (кечаси) қисми ички қисм, кундузи ташқи қисм сифатида тасаввур қилинганидек, қиш — фаслнинг йчки қисми, ёз — ташқи қисми сифатида тасаввур қилинади. Шу- нинг учун субъектнинг бирор ҳаракаТ-ҳолат билан қишнинг тугатишини (қишдан чиқишини) йфодалаш учун чиқ феълини қўллаш мумкин бўлади. Ез ва кундузи ташқи қисм сифатида тасаввур қилинганидан субъектнинг бирор ҳаракат-ҳолат би­лан ёз ёки кундузини тугатганлигини ифодалаш учун чиқ кў- макчи феълини қўллаш мумкин бўлмайди.

Демак, чиқ кўмакчи феъли субъектнинг. бирор ҳаракат- ҳолат билан фақат\*тун (кечаси) ёки ҳишни тугатишини (тун ёки қишдан чиқишини) ифодалаш учунгина қўллана олади. Бошқа вақт доирасинн (мас., ёзни) тугатишини ифодалаш учун эса чиқ кўмакчи феълини қўллаб бўлмайди.

Чиқ кўмакчи феъли субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракат билан шу ҳаракат йўналган объектни тугатишини, шунингдек, бу ҳаракат билан қиш ёки тун (кечаси)ни тугатишини бил- дирган ҳолларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг давомлилиги, такрорийлиги ҳам англашилади: кечаси билан йиғлаб чиқди, ҳикояни бошдан-оёқ сўзлаб чиқди каби. Лекин бундаги да- вомлилик маъносини чщ феълининг маъноси билан боғлаб бўлмайди. Чиқ феълида давомлилик маъноси йўқ. Буларда чиқ кўмакчи феъли ифодалайдиган маъно қиш ёки кечаси- нинг тугаши маъносидир. Давомлилик маъноси эса етакчи феъл бошқариб келган сўз ифодалаган предмет ёки вақтнинг хусусиятидан келиб чиқади, яъни бу маъно шу предмет ёки вақтнинг бошланиш (кириш) ва тугаш (чиқиш) пунктларига эгалигидан келиб чиқади. Предмет ёки вақт бошланиш (ки- риш) ва тугаш (чиқиш) пунктларига эга экан, ўз-ўзидан, у давомли бўлади. Субъектнинг ўз ҳаракати билан шу давомли объект ёки вақтни тугатганлигидан бу ҳаракатнинг давомли- лиги маъноси келиб чиқади. Лекин бундан қатъий назар, ке- часи билан қор ёғиб чщди, ҳикояни бошдан-оёқ сўзлаб чиқ- ди кабиларда асосий нарса етакчи феълдаги ҳаракатнинг да- вомлилиги эмас, балки давомли объект ёки вақтнинг тугаши- дир. Чиқ кўмакчи феъли ана шу маънони ифодалайди.

Чиқ кўмакчи феълининг бу маъноси шу сўзнинг мустақил феъл сифатида қўлланганда ифодалайдиган қуйидаги маъно- си билан алоқадор.

Чиқ феъли-кўп маъноли сўз бўлиб, унинг асосий маъно- ларидан бири субъектнинг (ҳаракат субъектининг) маълум чегарага эга бўлган макон ёки вақтдан ташқари ўтиши (кир- мрққа қарама-қарши) маъносидир: уйдан чиқмоқ, қишдан чиқмоқ каби. Қишдан чиқди деган сўз қишни тугатди деган сўздир. Демак, чиқ феъли маълум даражада тугат феъли билан синоним бўла олади. Чиқ сўзининг кўмакчи феъл ҳола- тида ифодалайдиган юқорида кўрсатилган маъноси ҳам худди шу маънонинг ўзидир: Бердибой келаси кузни кутади, қищи билан мой жувозни қўшиб, Хайрининг ишқида ашула айт иб чиқад и . Қишдан ч иққач, деҳқончиликка урнай- ди (А. Қодирий, О. к.).

\

Иккала гапда ҳам чиқ феъли тугатиш маъносини (субъ- ектнинг қишни тугатганлигини) билдиради. Фарқ шундаки, цишдан чщди. бирикувида чиқ феъли мустақил феъл... қишц билан... ашула айтиб чицди бирикувйда эса асосий ҳара-, кат — ашула айтмоқ. Чщ феъли ифодалаган ҳаракат эса ун- га нисбатан ёрдамчи ҳолатдаги ҳаракатдир. Бу бирикувда чщ феъли мустақил сўз сифатида бўлмагани учун ҳам бирор \ сўзни бошқариб келмайди;

' Чиқ. кўмакчи феъли от (кенг маънода) + бўл феъли /билан бйрикиб келганда, натижа, оқибат бўл феълига боғла- ниб келган от ифодалаган маънодагича бўлишини билдиради: Хўш, оқибат нима бўлиб чиқди (Ҳ. Ғулом, Машъал). Шунинг билан бирга (муҳаббат) кўп вақтлар кишига за- рарлиҳамбўлибчиқадир. (А. Қодирий, О. к.). Даст- лабки сотиш б у хилд а б ў либ чиқд и. У молини сотма- ди — сувга оқизди (Ойбек, Қ. қ.).

Чиқ феъли мустақил феъл сифатида қўлланганда ҳам шу маънони ифодалай олади: Аммо иш Мирзакаримбой ўйлага- нича чиқмади (Ойбек, Қ. .қ.). Кошки эди шу гап ёлғон чиқс а (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Бироқ орадан кўп ўтмай, Карим отанинг тахмини тўғри чиқибқолди (А. Қаҳҳор, Тўйда аза).

Демак, чиқ кўмакчи феълининг нима бўлиб чиқди, шундай бўлиб чиқди каби бирикувларда ифодалайдиган маъноси ҳам унинг мустақил феъл сифатида қўлланганда ифодалайдиган маъносининг ўзи. Лекин нима бўлиб чиқди, шундай бўлиб чиқ- ди каби>бирикувларда чиқ феъли лексик-грамматик жиҳатдан тўла мустақилликка эга эмас. Бундай бирикувлар таркибидан чиқ феъли тушириб қолдирилса ҳам асосий маъно ўзгармайди: охири нима бўлиб чиқди — охири нима бўлди, шундай бўлиб чиқди — шундай бўлди. Бу ҳодиса келтирилган типдаги бири- кувларда чиқ феълининг асосий феъл эмаслигини кўрсатади.

Қисқа хулосалар: •

Чиқ кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикади.

Бу Кўмакчи феъл, асосан, тугаллик маъносини билдира- ди. Тугаллик объектга, субъектга ёки вақтга нисбатан бўлиши мумкин.

Ҳаракатнинг бирор объект устида тўла бажарилиши маъносини ифодалашда чиқ кўмакчи феълини қўллаш учун объект кириш ва чиқиш пунктларига эга бўлган бўлиши ке- рак. Акс ҳолда чиқ кўмакчи феъли қўлланмайди.

Тугаллик вақтга нисбатан бўлганда, чиқ кўмакчи феъли субъектнинг бирор ҳаракат-ҳолат билан тун (кечаси) ёки ;қишни тугатиши маъносидагина қўлланади.

Чиқ кўмакчи феъли деярли ҳамма вақт озми-кўпми да- ражада ўз асл маъноснни сақлайди. Бу нарса унинг қўлланиш доирасини анча чегаралаб қўяди.

Ет кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикади ва ҳаракатнинг тўла даражада (нор- мал даражада) юзага келиши (бўлишсиз формада тўла дара- жада юзага келмаслиги) маъносини билдиради (тушуниб етди — тушуниб етмади, пишиб етди — пишиб етмади каби): Аҳмад вазифасини яхши анг л аб ет маг ан бўлса-да, схўп» деб дафтарни олди (Ҳ. Назар, С. ч.). Мен... Куропат- кинни ишдан четлатиш маеаласи аллақачон пишиб ет г ан, <двб ҳисоблайман (Н. Сйфаров, Шарқ тонги).

Ет кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда ифодалан- ган тўла бажарилиш (бўлишсиз формада эса тўла бажарил- маслик) маъноси бевосита ет феълининг маъносидан келиб чиқади. Бундай бирикувларда ет феъли маълум даражада ўз маъносини сақлайди, яъни тушуниб етмоқ, пишиб етмоқ бири- кувларида «етиш» маъноси бор. Буларда ҳаракатнинг тўла бажарилиш пунктига етиши (охирги пунктига етиши) англа- шилади. Охирги пунктга етиш, деган сўз ҳаракат тўла бажа- рилди деган сўздир.

Ет феъли билан ясалган бирикувларда ҳаракатнинг тўла -бажарилиш (юзага келиш) пункти қуйидаги ҳодисаларга нисбатан бўлиши мумкин:

тўла бажарилиш (юзага келиш) пункти маконда бўла- ди. Бундай ҳолларда гап ичида ана шу пунктни кўрсатувчи .‘Сўз қатнашади. Субъект бирор ҳаракати билан шу пунктга ет- ганда етакчи феълдаги ҳаракат бажарилади: Бу хатим 6 о р иб е т ма с д ан тағин хат келди (А. Қаҳҳор, Хотин- лар). Ойпошша рўйхатчи аёлнинг столи ёнида «севгилим мени қутқаришга келиб етмад имикан?» деган хаёл билан атрофига қаради (П. Турсун, Уқитувчи).

Бажарилиш пунктининг маконда бўлишида ет кўмакчи феъли.асосан, бор ва кел феъллари билан бирикади. Чунки макон бўйлаб бўладиган ҳаракатлар ичида, асосан, бор ва кел феъллари билдирган ҳаракат макондаги маълум пунктга ет- ганда юзага келадиган (бажариладиган) ҳаракатлардир (бор ва кел кўмакчи феълларига қаранг). Бощқа феъллар ифода- лайдиган ҳаракатлар бундай хусусиятга эга эмас:

2} бажарилиш пункти вақтда (замон)да бўлади: Онанинг гапидан шу маълум бўлдики, олма пишиб, тагига тушиш пай- ти келиб етибди (Ҳ. Ғулом, МаШъал).

Бунда ҳам ет кўмакчи фёъли, асосан, кел феъли билар би- рикади (сабаби ҳақида юқорида фикр юритган эдик);

тўла бажарилиш пункти ҳаракатщшг даражасида бўла- ди. Бундай ҳолларда етакчи феълдаги ҳаракат аста-секин , (даражама-даража) ривожланиш хусусиятига эга бўлган ҳа- ракат бўлади ва ривожланиш маълум даражага етганда ҳара- кат тўла бажарилган бўлади: Зайнаб Кумушнинг т ў л и ш и б е т м.а г ан гавдасига ва ўн олти ёшлар чамаси губор тегмаган ҳуснига ҳайрон бўлиб, мулоҳазасини айтишга қўрқди (А. Қо- дирий, У. к.). Қўшщнинг гаплари, айницса, Жобирнинг қора дилини очиб бераётгандай кўринар, лекин Жобир юзидаги ҳщиқий нщоб ҳали тоза очилиб етмаган эди (Ҳ. Шамс, Душман).

Ет кемакчи феъли ҳамма вақт ўз асл маъносини — муста- қил феъл еифатида қўлланганда ифодалайдиган маъносини маълум даражада сақлашй сабабли унинг қўлланиш доираси анча чегарали, у саноқли феъллар доирасидагина қўл- ланади.

Ут

Ў'т кўмакчи феъли равишдошнинг ~(и)б аффикси билан ясалган турига бирикади ва қуйидаги маъноларни билди- ради:

Тугаллик маъносини билдиради: Шунинг учун ҳам енгил саноат ходимларининг яқинда б ў либ ў т ган республика кенгаихида бу масалага, алоҳида эътибор берилди (Т. ҳ.). Бу фрада қанча сувлар оқиб кетди... Қанча воқеалар бўлиб ўтди (Саид Аҳмад, Тўлқинлар).

Тугаллик, тамом бўлиш маъносини бўл кўмакчи феъли ҳам билдиради. Лекин тугалликни ифодаловчи бўл ва ўт кўмакчи феъллари ўзаро фарқли хусусиятларга эга.

Бўл кўмакчи феъли бу маънода -(и)б аффикси билан ясал- тан равишдош формасидаги ҳар қандай феъл билан бирика- веради: ёзиб бўлди, сайраб бўлди, экиб бўлди тби. Ут кўмак- чи феъли эса тугаллик маъносида фақат бўл феъли билан бирика олади. Шунда ҳам бўл феълининг барча маъноларида

эмас, балки... содир бўЛмоқ юз бермоқ,.. («происходить»

«соверщаться») маъноси доирасида бирикади, яъни бўл феъли фақат шу маънони билдирган ҳоллардагина ўт кў.макчи феълн у билан бирикади. Бунда бўл феъли бирор воқеа-ҳодйсанинг 1 содир бўлиши, юзага келиши маъносини, ўт кўмакчй; феъли. шу воқеа-ҳодисанинг тугаши маъносини билдиради. Мас., тўй бўлиб //г(3и бирикувида бўл феъли тўйнинг юзага келганлиги- ни, ўт феъли унинг (тўйнинг) тугаганлигини, тамом бўлганли- гини билдиради. ,

Кўринадики, ўт кўмакчи феъЛй бирор ҳаракат-ҳолатнинг тугашини эмас, балки воқеа-ҳодисанинг тугаши маъносин» билдиради.

Ҳаракат-ҳолат ҳамма вақт бирор субъект томонидан бажа- рилади. Бажарувчи шахс сўзловчи ёки тингловчи, ёки ўзга бўлиши мумкин. Шунга кўра, бажарилувчи ҳаракат шу уч шахсдан бирига оид бўлади. Мажлис бўлиб ўтди типидаги бирикувларда бажарувчи шахс йўқ. Гарчи бирикув учинчи. шахс формасида бўлса ҳам, мазмунан учинчи шахс ифодалан- майди. Бунинг сабаби — мажлис бўлди бирикувининг ўзида ҳам бажарувчи шахс ифодаланмайди.

Ўт кўмакчи феълининг бу маъноси мустақил феъл сифати- да ифодалайдиган «тугамоқ»,... «тамом бўлмоқ»... маъноси- нинг ўзидир: мажлис ўтди (мажлис тамом бўлди, тугади)„ тўй ўтди (тўй тугади, тамом бўлди).

Лекин юқоридаги мисолларда ўт феъли худди шу маънони ифодалашидан қатъий назар, у лексик-грамматик жиҳатдан. мустақилликка эга змас. Тўй ўтди, мажлис ўтди бирикувлари- да ўт феъли лексик-грамматик жиҳатдан мустақилликка эга. Мажлис бўлиб ўтди, тўй бўлиб ўтди бирикувларида асосий ҳа- ракат бўл феъли ифодалаган ҳаракатдир. Мас., кеча иигхона- мизда мажлис бўлиб ўтди гапида асосий нарса — мажлиснинг бўлганлиги. Шунинг учун кесимга қўйиладиган сўроққа ҳам, шу феъл жавоб бўладй. Ҳозирги замон маъносида эса ўт феъ- ли қўлланмайди: мажлис бўляпти. Демак, мажлис бўлиб ўтдш бирикувида ўт феъли ифодалайдиган тугаллик маъноси асо- сий ҳаракатнинг характеристикасини кўрсатувчи маънодир. Шу сабабли ўт феъли кўмакчи феъл ҳисобланади.

Субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракатга, тўхташи маъ- носини билдиради: Марҳамат саёҳатнинг вазифаси ва тарти- бини яна бир марта тушунтириб ўтди (Ҳ. Назир, С. ч.). Сўзга чищан... ўртоқлар... омма билан алоқани бундан буён ҳам мустаҳкамлай боришга қаратилган ўз мулоҳазаларини айтиб ўтдилар (Т. ҳ.). Утап сўз олиб, Эъзозхоннинг- камтарлик цилиб айтмаган сўзларини бирма-бир с анаб ў тди (Ҳ. Ғулом, Машъал).

Келтирилган мисолларда ўт кўмакчи феъли маълум дара- жада ўз маъносини сақлайди (яъни «ўтиш» маъноси сезилиб туради). Ана шундан «тўхташ» («остановиться», «касаться») маъноси келиб чиқади. Мас., гапириб ўтди, санаб ўтди бири- кувларида ўт феъли субъектнинг гапириш ва санашдан ўтган- лигини кўрсатади. Демак, бунда субъектнинг йўналишда эканлиги ҳам англашилади. Субъект ўз йўналишида шу ҳара- катда (гапириш ва санашда) бўлди, деган сўз шу ҳаракатга тўхтади (дахл этди), деган сўздир.

Лекин бу бирикувларда ўт феъли лексик-грамматик жи- ҳатдан мустақилликка эга эмас. У бирор сўзни бошқариб ҳам келма'йди, яъни субъектнинг қаерга ўтганлиги ёки қаердан ўтганлиги эътиборга олинмайди. Шунинг учун санаб ўтди, айтиб ўтди каби бирикувларда ўт феълининг маълум даража- да сақланган ўз маъноси эмас, балки шу маъно таъсирида келиб чиқадиган маъно — «тўхташ» маъноси асосий ўринда туради. Бошқача қилиб айтганда, етакчи феълнинг маъносигЭ қўшимча тарздаги маъно «ўтиш» маъноси эмас, балки «тўх- таш» маъноси бўлади. Бу маъно бевосита ўт феълининг қатна- шувидан келиб чиқиши сабабли бирикув тартибида ўт феълк шу маънони ифодаловчи сўз сифатида бўлади.

Субъектнинг йўналишда бажарадиган ҳаракати фақат етакчи феълдаги ҳаракатнинг ўзи бўлса, юқорида кўрсатилганг маънонинг ўзи ифодаланади. Баъзан етакчи феълдаги ҳаракат ,субъектнинг ўз йўналишида бажарадиган ҳаракатларидан' бири (шу ҳаракат орасидаги ҳаракат) бўлади. Буни контекст кўрсатади. Бундай ҳолларда субъектнинг шу ҳаракатга йўла- кай тўхташи (уни йўлакай бажариб ўтиши) ҳам англашилади: ...бу фикримни бир даража ар з қилиб ў т ган эд им (А. Қодирий, У. к.). Бўтабойнинг ишларини танқид қилганим- да, мактаб масаласини ҳам қистириб ў т с ам бўлар эди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Биринчи мисолда йўналишда бажариладиган ҳаракат фа- қат етакчи феълдаги ҳаракатнинг ўзи ва бунда субъектнинг шу ҳаракатга тўхташи ифодаланади. Иккинчи мисолда етакч;\* феълдаги ҳаракат йўналишда бажарилувчи бошқа ҳаракат- лар орасидаги (бошқа ҳаракат давомида бажарилувчи) ҳара- кат эканлиги англашилади. Шунга кўра, бу мисолда «тўхташ» маъноси билан бирга етакчи феълдаги ҳракатнинг «йўлакай» бажарилиши ҳам ифодаланади. Лекин «йўлакай» деган маъно' контекст ёки умумий ҳолатДан келиб чиқади. <Ғг кўмакчи феъ- лининг бевосита ўзига хос бўлган маъно — етакчи феълдаш ҳаракатга тўхташ маъносидир.

Ол

Ол кўмакчи феълининг етакч^ феълга бирикиши уч хил кўринишга эга: 1) етакчи феълга равишдош ясовчи -(и)б аф- фикси орқали бирикади: кўриб олди; 2) -а, -й равишдош ясов- чилари орқали бирикади: кўра олди; 3) ҳеч қандай воситасиз; бирикади: кўрди-олди.

Бу кўмакчи феъл ўтимли феъллар билан ҳам, ўтимсиз феъя- лар билан ҳам бирика олади: ўқиб олмоқ, билиб олмоқ, бориб олмоқ.

Ол кўмакчи феълининг англатадиган маънадари:

Ол кўмакчи феъли равишдошнинг ~(и)б аффикси билан ясалган турига бирикканда, қуйидаги маъноларни билди- •ради:

Етакчи феълдаги ҳаракатни ўз устига олган объектнинг 'субъект томонига йўналиши маъносини билдиради: Шунинг учуп ҳам цурилишдаги ва цўрицдаги одамларни ч а цириб юлдим-у, ғўза парваришига юбордим (Ш. Рашидов, Б. к.). Сидиқжон ҳаммасини йуи ғ и шт и р и б о л д и-д а, айвоннинг токчасига элтиб қўйди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Ҳаракатни ўз устига олган объектнинг субъект томонига йўналиши ол феълинйнг асл (мустақил) маъносида бор нарса, яъни ол мустақил феъли «бирор нарсани ўзига қабул қилмоқ, ўз томонига ўтказмоқ» маъносини билдиради Лекин келти- рилган мисолларда ол феъли лексик ва грамматик жиҳатдан тўла мустқилликка эга эмас. Буларда равишдош формасидаги феъл ифодалаган ҳаракат асосий ҳаракат ҳисоблаиади. Ке- еимга қўйиладиган сўроққа ҳам ана шу равишдош формаси- даги феъл жавоб бўлади. Ол феъли билдирган ҳаракат асосий ҳаракат бўДмагани сабабли, уни (ол феълини) тушириб қол- дирилса ҳам, асосий маъно ўзгармайди.

Ҳарақат натйжасининг субъект манфаати томон (ўзи ( учун, ўз фойдасига) йўналишини билдиради: Ота ёлғиз қўл, унга ип тайёрлаб бер, махсига шон қоқиш, пардоз бериш, шун- еа ўхшаш ишларни тез ўрганиб ол (Ойбек, Қ. қ.). Қур- 'бон ота елиб-югуриб, сал кунда қишки ва ёзги чойхонанинг кам- кўстини т ў ғ рилаб ол д и (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Менинг Саломатим билан Султоним ҳам саводини чиқа р иб о лд и (Ҳ. Ғулом, Машъал).

Ҳаракат натижасининг субъёкт томонига йўналиши ифода- ланган ҳолларда ҳаракатни ўз устига олган объект ҳам объ- '•ект томонига йўналган бўлиши мумкин. Лекин бунда субъект- \*»инг йўналиши ёки йўналмаслиги асосий ўринда бўлмайди, балки ҳаракат натижасининг йўналиши асосий ўринда бўла- ди. Бунинг далили сифатида қуйидагиларни айтиш мумкин:

ол кўмакчи феъли ҳаракат натижасининг субъект то- адонига йўналишини ифодалаган ҳолларда ҳаракатни ўз устига олгай объект субъект томойига йўналмаслиги мумкин: Гапниқг пухтаси шуки, ғўзаларимизни ҳам т у зат иб о лдик, ҳосил' ҳам мўлбўлди (Ш. Рашидов, Б. к.) Бир йилгина юкимизни ен- гил қилинг, ўзимизни т у т и б ол с ак, кейин ҳиссасини чиқа- рамиз (Ойбек, Н. қ.);

ол кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда етакчи феълдаги ҳаракатни ўз устига олган объект бўлмаслиги ҳам

мумкин (яъни етакчи феъл ўтимсиз феъл бўлиши мумкин}^, ухлаб олмоқ, келиб олмоц, етиб олмщ;

ҳатто, ол кўмакчи феъли билан ясалган бирн- кувларда етакчи феълдаги ҳаракатни ўз устига олган объек,т- нинг йўналиши ўзга томонига бўлищи ҳам мумкин: экинни экиб олмоқ, ҳосилни топшириб олмоқ, етказиб олмоқ каби.

Кўринадики, од кўмакчи феъли ҳаракат натижасининг субъект манфаатига йўналишини ифодалаган ҳолларда ҳара- катни ўз устиға отган объектнинг қай томонга йўналиши аҳамиятли бўлмаиди. Объект субъект томонга йўналган бўли- ши ҳам мумкин. узга томон йўналган бўлиши ҳам мумкин^ Ҳатто, йўналувчй объект бўлмаслиги ҳам мумкин (ўтимсиз феъллар билан бирикканда). Бунда ол феълининг асл маъно- си деярли йўқолади. Шу сабабли у ўтимли ва ўтимсиз феъл- лар бйлан бирикаверади. Ол кўмакчи феъли ҳаракатни ўз устига олган объектнинг субъект томонига йўналишини ифода- лашда эса ётакчи феъл ҳамма вақт ўтимли бўлади. Бунда\* ҳаракат натижасининг ким томонга (ким фойдасига) йўнал- ганлиги аҳамиятлигбўлмайди.

Ол кўмакчи феъли айрим феъллар биЛан бирикканда,- ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъна- сини билдиради. Бу маънода у ўтимли феъллар билан ҳам, ўтимсиз феъллар билан ҳам бирика олади (осиб олмоқ, ўщб олмоқ, бекиниб олмоқ каби).

Адолат чдйшапни юзига тортуб, ў раниб о лд и (С. Зун- нунова, Гулхан). ... қўш ёнида дадил қадам ташлаб бораётган қора болани бир нафас кузатиб турди ва ерга чўщайиб ўтириб олди (Ҳ. Ғулом, Машъал).

Бундай ҳолларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажарили^ шидан ҳам кўра, ундан юзага келўвчи ҳолат (ҳолатнинг юзага қеЛищи) асосий ўринда туради. Мас., боғлаб олмоқ, кийиб- олмоқ, ёпишиб олмоқ бирикувларида асосий нарса, умум<ан, боғлаш, кийиш, ёпишиш ҳаракатларининг бажарилищи эмасг балки боғланган, кийинган, ёпишган ҳолатяарнинг юзага ко- лишидир.

Ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатга айЛаниши маъносинй қол ва қўй кўмакчи феъллари ҳам ифодалайди. Шунга кўра, ол, қол, қўй кўмакчи феъллари бу маънода умумийликка эга., Лекин ол кўмакчи феъли шу маънони билдирган ҳолларда ўзига хос хусусиятлари билан қол ва қўй кўмакчи феъллари- дан фарқланади. Бу фарқли хусусиятлар ҳақида қуйидаги- ларни айтиш мумкин.

Қол кўмакчи феълн бу маънода, асосан, ўтимсиз феъллар билан бирикади. Ол кўмакчи феъли зса ўтимли феъллар билан- ҳам\* ўтймсиз феъллар билан ҳам бирика олади. Мас., ерга

\

қараб қолди дейилади, лекин қаратиб қолди дейилмайди. Ол кўмакчи феълида иккала ҳолат ҳам бўлаверади, яъни ерга цараб олди, дейиш ҳам мумкин, ерга қаратиб олди дейиШ ҳам мумкин.

Бундан ташқари, қол кўмакчи феъли билан ясалган бири- «увларда субъект актив бажарувчи сифатида бўлмайди. У ;юзага келган ҳолатда ҳолувчи сифатдагина бўлади. Ол кўмак- чи феъли билан ясалган бирикувларда эса субъект актив ‘бажарувчи сифатида бўлади. Қиёсланг: ўтириб олди — ўтириб :қолди, осилиб олди — осилиб қолди, суяниб олди — суяниб колди.

Субъектнинг актив бажарувчи сифатида бўлишини кўрса- тиши жиҳатидан ол кўмакчи феъли қўй кўмакчи феълига ўх- шайди. Қўй кўмакчи феъли ҳам юқоридаги маънода қўллан- ганда, субъект актив бажарувчи сифатида бўлади. Қиёсланг: ётқизиб олди — ётқизиб қўйди, суяб олди — суяб қўйди. Лекин бундан ҳатъий назар, ол кўмакчи феъли ўзига хос хусусият- ,лари билан %ўй кўмакчи феълидан ҳам фарқланади.

Аввало, қўй кўмакчи феъ'ли ҳаракатнинг бажарилиши ва қоЛатнинг юзага келиши маъносида деярли ҳамма вақт ўтим- ,ли феъллар билан бирикади: ётқизиб қўйди. Ол кўмакчи феъ- лй эса ўтимли ва ўтимсиз феъллар билан бирика олади: ўтиб олди, ётқизиб олди.

Бундан ташқари, ол кўмакчи феъли етакчи феълдаги ҳа- ракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъноси- ни билдирган ҳолларда йўналишнинг субъект томонига бў- лншйни кўрсатади. Бунда икки ҳодиса бўлиши мумкин:

ҳаракат-ҳолат ўзга предметга (шу ҳаракат-ҳолатни ўз устига олган предметга) йўналган бўлади. Шу предмет (объ- ект) эса субъектга йўналган бўлади: Боласини кийинтириб ,олди;

ҳаракат-ҳолатни ўз устига олган объект субъектнинг ўзИ бўлади ва ҳаракат-ҳолат ҳам унинг ўзига йўналган бўла- ди: ҳамма ёғини кўрпа билан ўраб олди (ўраган ҳам, ўрангаи ҳам ўзи).

Қўй кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда ҳаракат- ҳОлатни ўз устига олган объект ҳеч вақт субъект томон йўнал- -ган бўлмайди. Ҳаракат-ҳолат ана шундай объектга (субъект томон йўналмайдиган объектга) йўналган бўлади: Боласини кийинтириб қўйди. Унинг ҳамма ёғини ўраб қўйди. Яна қиёс- ланг: суяб олмоқ — суяб қўймоқ, кўтариб олмоқ — кўтариб қўймоқ, Қамаб олмоқ — қамаб қўймоқ, боғлаб олмоқ — боғ- лаб қўймоқ, бўғиб олмоқ — бўғиб қўймоқ, жойлаб олмоқ — жойлаб қўймоқ ва бошқалар.

/ Демак, ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага кели- зши маъносини ифодаловчи ол ва қўй кўмакчи феъллари ўзла- рига хос маъно оттенкаси билан бир-биридан фарқланади. Унинг бири ўрнида иккиИчисини қўллаш билан ана шу маъно оттенкасида ўзгариш юз беради.

Лёкнн шуниси ҳам борки, маъно оттенкаси билан ўзаро 4>арқланувчи ол ва ц,ўй кўмакчи феъллари юқоридаги маънода қўлланган ҳолларда уларнинг бири ўрнида иккинчисини қўл- лаш\_ҳамма вақт ҳам мумкин бўлавермайди, Бу нарса объек- тив ‘ҳолатнинг, шунингдек, ол ва цўй кўмакчи феълларининг хусусиятлари билан изоҳланади: Иигитлар қулоқчинларини т.ушириб, юзларини шамолга тескари қилиб олишган (Р. Фай- зий, Ч. б. к.). У анча хомуш. Мени кўрди-ю, ўзини тутиб олди (М. Жўра, Яшасин қуёш). У мени уч марта кўтариб ерга урмоцчи бўлди, лекин мен ҳар сафар оёғимни ерга тираб олиб, йиқилмадим (С. Улуғзода, ёшлигимиз тонги).

Келтирилган учала мисолда ҳам етакчи феълдаги ҳаракат- нинг бажарилганлиги ва ҳолатнинг юзага келганлиги ифода- ланади. Лекин бу мисоллардаги ол кўмакчи феъли ўрнида шу маънони ифодаловчи қўй кўмакчи феълини қўллаб бўлмайди. Бунинг сабаби шундаки, келтирилган мисолларда етакчи -феълдан юзага келган ҳолат субъектнинг ўзида. Буларда етак- чи феълдаги ҳаракат-ҳолатни ўз устига олган объект субъект- дан алоҳида бўлмайди. Мас., юзини тескари цилиб олмоқ •биршсувида субъектнинг ўз юзини тескари қилган ҳолатга ол- ганлиги ифодаланади. Ҳақиқатда ҳам, субъект ўз юзини бирор нарсадан тескари ҳолатга олиши мумкин. Лекин ўз юзини ана шундай ҳолатга қўймайди. Узганинг юзини эса шундай ҳолат- га олиши ҳам шундай ҳолатга қўйиши ҳам мумкин: унинг юзини тескари қилиб олди, унинг юзини тескари қилиб қўйди.

Умуман, ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага ке- лиши маъноси ифодаланган ҳолларда шу юзага келган ҳо- латни тутиб турувчи нарса субъектнинг ўзи бўлса, ол кўмакчи феъли ўрнида қўй кўмакчи феълини қўллаб бўлмайди. Мас., долани кўтариб олмоц, ёстиқни қучоқлаб олмоқ бирикувлари- даги ол кўмакчи феъли ўрниДа қўй кўмакчи феълини қўллаб «бўлмайди (қўлланса, бутунлай бошқа маъно ифодаланади).

Агар юзага келган ҳолатни тутиб туриш ўзга томонидан •бўладиган бўлса, маъно оттенкасида ўзгариш юз беришидан қатъий назар, ол кўмакчи феъли ўрнида цўй кўмакчи феълини ва, аксинча, қўй кўмакчи феъли ўрнида ол кўмакчи феълини қўллаш мумкин: қалъани ўрамоқ. Қалъани девор, панжара ва бошқа нарса билан ўраш мумкин. Бунда ҳаракатни бажарувчи, ҳолатни юзага келтирувчи шахс субъектнинг ўзи бўлади. Ле- кин ўралган ҳолатни тутиб турувчи нарса эса девор, панжара «ёки бощқа нарса бўлади. Бундай ҳолда ҳаракатнинг бажари-

лиши ва ҳолатнинг юзага келишини ифодаловчи ол ёки қўй\, кўмакчи феълини қўллаш мумкин бўлади: қалъани. девор би- лан ўраб олмоқ, цалъани девор билан ўраб қўймоқ. Агар ўрал- ган ҳолатни тутиб турувчи нарса субъектнинг ўзи бўлса,' фа- қат ол кўмакчи феъли цўлланади (қўй кўмакчи феълини қўл- лаб бўлмайди): Лашкар қалъйни ўраб олди. .

Демак, ол кўмакчи фёъли бйлан ясалган бирикувларда етакчи феълдан англашилган ҳолатни тутиб турувчи шахс субъ-

ектнинг ўзи ёки ундан бошқа шахс (нарса) бўлиши мумки.н: Энгашиб олмоқ, энгаштириб олмоқ. Қўй кўмакчи феъли билак ясалган бирикувларда эса етакчи феъл билдирган ҳолатни тутиб турувчи ҳамма вақт субъектдан ўзга шахс (ёки ўзга нарса) бўлади: энгаштириб қўймоқ, эгиб қўймоқ.

; Юқоридаги маънода қўй кўмакчи феълини ол кўмакчй феъли ўрнида ҳўллаш ҳамма вақт мумкин бўлавермаганидек, қўй кўмакчи феъли ўрнйда ол кўмакчи феълини цўллаш ҳам ҳамма вақт мумкин бўлавермайди. Мас., атамоқ феъли. Бу феъл билдирган ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши объектив ҳолда мумкин бўладиган ҳодисадир. Лекин шу маънбни ифодалашда ата феъли билан фақат қўй кўмакчи феъли бирика олади, ол кўмакчи феъли бйрика олмайди, яъни атаб қўйдим дейилади, аммо атаб олдим дейилмайди (бу би- рикувда иккала феъл мустақиллигини сақлайди). Чунки ата феъли билдирган ҳаракат ҳам, ундан юзага келадиган ҳолат ҳам ўзгага йўналган бўлади. Шунингдек, ҳаракат-ҳолат йў- налган объект- суб^ьект томон йўналмайди.

! Оа феъли билан ясалган бирикувларда субъект ҳаракатни онгли равйшда, ўзи билиб туриб бажарувчи сифатида бўладй. Қўй кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда эса юзага келувчи ҳаракат-ҳолатсу'бъектнйнг ма.қсадига мувОфиқ бўлмас- лиги, хоҳиш-ихтиёрга қарама-қарши ҳаракат-ҳолат бўлиши ҳам мумкин. Ана шундай бўлган ҳолларда ҳам қўй кўмакчи феъли ўрнида ол кўмакчи феълини қўллаб бўлмайди: Наза- римда, ўзингизни олдириб қўйибсизми, жигар? (Уйғун, Навбаҳор).

Бу мисолдагй қўй кўмакчи феъли ўрнида ол кўмакчи феъ- лини қўллаб бўлмайди.

Ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъ- носини ифодаловчи ол ва қўй кўмакчи феълларининг ўзаро фарқли хусусиятлари шулардан ибррат. Умуман^ бу маънрда ол кўмакчи феъли ўтимли феъллар дрираСйда қўй кўмакчи феълига нисбатан камроқ қўлланади. Бу нарса ол кўмакчи феълининг узига хос хусусияти билан изоҳланади. Ол кўмакчи феълининг, асосан, жонли предметлар бажарадиган ҳаракат- ларга нисбатан қўлланиши ва жонли предметларнинг ҳам

актив суратда (ўз биЛгича) бажарадиган ҳаракатларига ниё- батан қўллана олиши сабабли унинт қўлланиш доираси анча чегаралидир.

Ол кўмакчи фёълининг етакчи феълдаги ҳаракатнинг ба-, жарилиши ва ҳолатнинг юзага кёлищи маъносини ифодалаши-' ни қандай изоҳлаш мумкин, яъни бу маъно ол феълининг асл. маъноларидан қайси бирига боғланади?

Ол феъли «ўзига қабул қилиш, ўзига ўтказиш» маъносидан ташқари яна «ўзини ёки ўзгани бирор ҳолатга ёки ўринга ўт- казиш, бирор ҳолатга, ўринга, олиш» маъносини ҳам билдира- ди. Бунда ўтказиладиган ҳолат ёки ўринни бошқа сўзлар кўр- сатади: панага олмоц, сояга олмоц, четга олмоқ каби. Ол кў- мйкчи феълининг юҳоридаги маъноси (ҳаракатнинг бажари- лиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъноси) унинг мустақил феъл сйфатида билдираДиган маънолариДан ана шунйсига богланади. Мас., қуршаб олди—қуршалган ҳолатга олди, бук- чайиб олди—ўзини букчайган ҳолатга олди, ғужанак бўлиб олди — ўзини ғужанак ҳолатга олди, ғужанак қилиб олди — ўзгани ғужанак ҳолатга олди.

Келтирилган бирикувларда ол феъли сояга олмоқ, панага олмоц каби бирикувларда ифодалайдиган маъноси билан қат- нашганлиги сезилиб турибди. Лекин ол феъли сояга олмоқ, панага олмоқ каби бирикувларда (яъни отлар билан бирик- канДа) лексик-грамматик жиҳатдан мустақиллигини сақлайдй- Қуршаб олмоқ, букчайиб олмоқ каби бирикувларда эеа лек- сик-грамматик жиҳатдан мустақиллиги йўқолади ва у кўмак- чи феъл сифатида бўлади. Бунйнг сабаби шундаки, панага олмоқ каби бирикувларда бирикувнинг от қисми ифодалаган ҳолат тайёр ҳолдаги ҳолат'бўлади ва субъект ўзийи ёки ўзгани щу ҳолатга олади. Шунинг учун ҳам бундай бирикувларда ол феълй ҳам, унга бирикиб келган сўз ҳам ўз мустақидлигини сақ- лайди. Қуршаб олмоқ, букчайиб олмоқ каби бйрикувлардаги қурша, букчай феъллари билдирган ҳаракат-ҳолат тайёр ҳолдаги ҳаракат-ҳолат бўлмайди. (Умуман, ҳар қандай феъЛ билдирган ҳаракат-ҳолат ҳеч вақт тайёр ҳолдаги ҳаракат-ҳолат бўлмай, балки уни субъект вужудга ;қел- тиради.) Демак, субъект бирор нарсани Қуршаган ҳолат- га олиш учун ёки ўзини“ букчайган ҳоЛатга солиш учун, аввало, шу ҳолатни адага келтириши керак бўлади, сўнгра ўзйнй ёки ўзгани шундай ҳолатга олади. Қиёсланр: панага олмоқ, пана қилиб олмоқ. Биринчисида пана ҳолат бор ва субъект ўзини ёки ўзгани шу ҳолатга олади. Иккинчисида эса шундай ҳолат тайёр эмас. Уни субъект юзага кеЛтиради ва ўзини ёки ўзгани шу ҳолатга олади.

Демак, қуршаб олди, букчайиб олди каби бирикувларда субъектнинг ўзини ёки ўзгани етакчи феьлдаги ҳолатга олган- лиги ифодаланар экан, ўз-ўзидан, етакчи феълдаги ҳаракат- нинг бажарилганлиги ва ҳолатнинг юзага келганлиги ҳам анг- лашилади. Бу маъно бевосита ол феълининг қатнашуви туфай- ли чиқади. Шунинг учун ҳам қуригаб олмоқ, букчайиб олмоқ каби бирикувларда ол феъли равишдош формасидаги феъл билдирган ҳаракатнинг бажарилишн ва шундай ҳолатнинг юзага келиши маъносини ифодаловчи сўз сифатида бўлади (ол феъли қатнашмаса, шу м^аъно ифодаланмайди). Бундан ташқари, бирор нарсани етакчи феъл билдирган ҳолатга олди, деган сўз ўша нарсанинг шундай ҳолатини юзага келтирди, де- ган сўздир. Қиёсланг: оёғини йиғиштириб олди—оёғини йиғиш- тирилган ҳолатга олди — оёғининг йиғиштирилган ҳолатини юзага келтирди. Демак, бундай бирикувларда ол феъли ра- вишдош формасидаги феълдаги ҳаракатнинг бажарилиши ва шундай ҳолатнинг юзага келиши маъносини ифодаловчи сўзга айланади. Бу маъно равишдош формасидаги феъл билдирган маънога қўшимча маънодир. Шунинг учун ол феъли бундай бирикувларда кўмакчи феъл ҳисобланади.

Ол кўмакчи феъли айрим феъллар билан бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг бир марта бажарилиши маъно- сини билдиради: йўталиб олди, қимирлаб олди каби.

Ҳаракатнинг бир марталилиги маъносини қўй кўмакчи феъли ҳам ифодалайди: қараб қўймоқхўрсиниб қўймоқ, туртиб қўймоқ, кўз қисиб қўймоқ каби. Лекин ол ва қўй кў- макчи феъллари бу маънода ҳам ўзига хос маъно оттенкаси ва хусусиятлари билан бир-биридан фарқланади.

Ол кўмакчи феъли бир марталилик маъносини ифодалагаи ҳолларда ҳам субъект томонига йўналиш оттенкаси бўлади: Иўлчи чуқур жойга етганда, бир шў нғ иб о лд и (Ойбек, Қ. қ.). Терак орқасида қолган ой ҳам кучли елнинг кўмагида терак бошидан буларга м ў р а л а б олди (А. Қодирий\ М. ч.).

Келтирилган мисолларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг бир марта бажарилганлиги билан бирга бу ҳаракатнинг субъ- ект манфаатига йўналганлиги ҳам англашилади. Бу мисол- лардаги ол кўмакчи феъли ўрнида қўй кўмакчи феъли қўллан- са, ҳаракатнинг бир марталилиги мат?носи ўзгармайди. Лекин субъект томонига йўналиш оттенкаси йўқолади. Мас., шўнғиб олди бнрикувида субъектнинг шу ҳаракатни ўз маҳсади учун (бирор мақсадда) бажарганлиги англашилади. Шўнғиб қўйди дейилса, ана шу нарса бўлмайди. Бунда ҳаракатнинг бир мар- та «шунчаки» бажариб қўйилганлиги ифодаланади.

Ол кўмакчи феъли бир марталилик маъносини билдирган ҳолларда маънони ҳамма вақт йўналиш оттенкаси билан ифо-

далашини шу нарсадаёқ очиқ кўриш мумкинки, агар ҳаракат- нинг натижаси ёки ҳаракатни ўз устига олган объект объектив :ҳолда субъект томонига йўналмайдиган бўлса, юқоридаги маънони ифодалаш учун ол кўмакчи феъли қўлланмайди. Бундай ҳолларда бир марталилик маъноси фақат қўй кўмакчи -феъли орқали ифодаланади: Бизнинг ишимизга ҳам бир н а- ,з а р с о либ қўйсангизчи, ахир (П. Турсун, Ўқитувчи).. Жўрабой аканинг қўлидаги ҳали териси қуримаган қўзичоқ- лар аҳён- аҳён майингина «ба-а» деб қўяди (С. Анорбоев, Молнинг кўрки — мой).

Бу мисолларда қўй кўмакчи феъли етакчи ^феълдаги ҳара- катнинг бир марталилиги маъносини билдиради. Лекин унинг ўрнида шу маънони ифодаловчи ол кўмакчи феълини қўллаш мумкиН эмас. Чунки буларда етакчи феълдаги ҳаракат нати- жасининг субъект томонига йўналиши йўқ.

Бундан ташқари, ол ва қўй кўмакчи феъллари айнан бир феъл билан бирикканда, ҳамма вақт бир марталилик маъно- -сини ифодалайвермайди. Ол кўмакчи феъли баъзи феъллар билан бирикиб, бир марталилик маъносини ифодаласа, қўй кўмакчи феъли худДи шу феъл билан бирикканда, бошқа маъ- ио ифодалайди ва, аксинча, қўй кўмакчи феъли баъзи феъллар билан бирикиб бир марталилик маъносини ифодаласа, ол феъ- ли худди шу феъл билан бирикиб бошқа маъно ифодалайди. Массувга ботириб олмоқ — сувга ботириб қўймоқ. Биринчи- сида бир марталилик маъноси, иккинчисида эса ҳолатнингюза- та келиши маъноси ифодаланади. Ушлаб олмоқ, ушлаб қўймоқ бирикувларида эса, аксинча, биринчисида ҳолатнинг юзага келиши, иккинчисида бир марталилик ифодаланади. Бу нарса объектив ҳолатнинг, шунингдек, ол ва қўй кўмакчи феъллари- нинг хусусиятидан келиб чиқади.

Ол кўмакчи феълининг бир марталили маъносининг ифо- далашини қандай изоҳлаш мумкин?

Бир марталилик маъноси ол мустақил феълининг «бирор ўрин ёки ҳолатдан олмоқ» маъноси асосида келиб чиққан. Равишдош + ол феълидан ташкил топган бирикувларда субъ- ект ёки ўзга олинадиган ҳолат равишдош формасидаги феъл билдирадиган ҳолат бўлади. Равишдош формасидаги феъл билдирадиган ҳолат эса тайёр ҳолдаги ҳолат бўлмайди, уни субъект юзага келтиради. Демак, субъект аввал равишдош формасидаги феъл билдирган ҳолатни юзага келтиради ва ундан (шу ҳолатдан) ўзини ёки ўзгани олади. Ана шундан етакчи феълдаги ҳаракатнинг бир марта бажарилиши маъно- си келиб чиқади, яъни субъект ўзида ёки ўзгада бирор ҳолат- ни юзага келтириб, ундан яна ўзини ёки ўзгани қайтариб олар экан, албатта, бу ҳаракат-ҳолат бир марта юзага келган бўла- ди. Мас., туйнукдан мўралаб олди бирикувида ҳам субъект- нинг мўралашми юзага келтириши ва мўралаш ҳолатидан ўзи- ни олиши бор. Ана шундан равишдош формасидаги феъл бил- дирган ҳаракатнинг бир марта бажарилиши маъноси келиб чицади, ол феъли шу маънони ифодаловчи феъл сифатида қаралади.

Ол кўмакчи феъли айрим феъллар билан бирикканда, фа- кат етакчи феълдаги ҳаракатнинг бир марталилиги маъносини билдиради. Баъзи феъллар билан бирикканда зса бир марта- лилик маъносини ёки ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини ифодалайди. Бу ҳодиса етакчи феълдаги ҳаракат-ҳолатнинг хусусияти билан изоҳланади^ Мас., йўталмоқ феъли бйлан бйрикканда фақат бир мартали- лик маъносини ифодалайди, лекин ҳаракатнинг б'ажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини ифодаламайди. Чунки с>''бъектнинг ўзи ўзини йўталган ҳолатга олиши (йўталган ҳо- латда тутиб туриши) мантиқан бўлмайдиган ҳодисадир. Субъ- ектда бундай ҳолатнинг юзага келиши- бирор нарсанинг таъ- сирида, унииг хоҳиш-ихтиёридан ташқари юз бериши мумкин. Субъект шу ҳолатда қолувчи сифатидагина бўлади. Шунинг учун ҳам субъектда шундай ҳолат юзага келганлигини ифода- лашда қол кўмакчи феъли қўлланади: йўталиб қолди.

Ол кўмакчи феъли қарамоқ феъли билан бирикканда эса бир марталилик маъносини ёки ҳаракатнинг бажадилиши ва ҳолатнинг юэага келищи маъносини ифодалай олади. Чункиг бу икки ҳодиса объектив ҳолда бўлиши мумкин, яъни субъект ўзини қараган ҳолатга бутунлай олиши ҳам мумкин. Шунинг- дек, қараши ва ҳараган ҳолатдан, ўзини олиши ҳам объектив тарзда мумкин бўлган ҳодисадир. Бундай ҳолларда ана шу иКкй маънодан қайси бири ифодаланиши, асосан, контекстда: реаллашаДи: Бармоқларини маҳсй қўнжига суртаётиб атрофи-. га қараб ҳам олди (П. Турсун, Уқитувчи).

—Қўчқор! Акаси, кўп хафа бўлма, Мана, Шербек қишлоқ- қа боривоқ ёрингни ёнингга жўнатади, — деб тегищди Тўла- мат мўйлов.

Қизлар ерга қар аб олишд и, йигитларга хуш ёқиб, кулишди (С. Анорбоев, Оқсой).

Биринчи мисолда етакчи феълдаги ҳаракатнинг бир марта бажарилганлиги маъноси, иккинчи мисолда етакчи феълда- ги ҳаракатнинг бажарилганлиги ва ҳолатнинг юзага келган- лиги маъноси ифодаланади. |

Ол кўмакчи феълининг -(и)б аффикси билан ясалган ра~ вишдош формасига бирикканда ифодалайдиган маънолари ана шулардан иборат.

,.л

Ол кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффнкслари «билан ясалган турига бирикканда, қуйидаги маъноларни >билдиради.

Ҳаракатни бажариш қобилиятига эгалик («уметь», «умение») маъносини билдиради (ўқий олмоқ, ёза олмоқ суза олмоқ, ўйнай олмоқ каби). Бўлишсиз формада ҳаракатнн бажариш қобилиятига эга эмаслиги нфодаланадн:

: . Русча китоб мутолаа қила олмаса ҳам, лекин му- калима тилига анча-мунча эпчил (Ойбек, Қ. қ.). Рашкка очиқ кўз билан қараш учун ақл-идроки бўлмаган... хўрознинг .рашки билан ақл-идроки бўлган, ... ҳар нарсага очиқ кўз би- лан қ а р а й о л а д иг а н... Сидиқжон аканинг рашки ора- сида фарқ бўлиши керакми, йўқми? (А. Қаҳҳор. Қ. ч.).

Ҳаракатни бажариш нмкониятига эгалик, қодирлнк (русча «мочь») маъносини билдиради: Буни ҳам мен катта мақсадни кўзлаганлари учун шундай шаҳар қ у р а ол иш- еан, деб ўйлайман (Р. Файзий, Ч. б. к.). Орадан олти ойлар- ча вақт ўтгандан кейингина у иш бошлай олди(Саид Аҳмад, Илҳом париси).

Ол кўмакчи феъли ифодалайдиган қодирлик маъноси ол 'мўстақил феълининг ҳозирги ўзбек тилидаги маъноларидан бирортасига ҳам боғланмайди. Узбек тили тарихига оид ман- ^баларда ҳам, ол кўмакчи феълининг қодирлик маъносининг келиб чиқиш асосини кўрсатувчи бирор факт учрата олма- дик. Шу сабабли бу ҳақда ҳозирча бирор фикр айтолмаймиз.

Ол кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай восита- сиз бирикканда -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бириккандагидек маъноларни ифодалайди. Фақат маъно от- тенкасида бир оз ўзгариш бўлади: биринчидан, бундай бири- кувда ҳаракатнинг бажарилиш тезлигн кучаяди, (ҳаракат-’ нинг тез, шартта бажарилиши ифодаланади); иккинчидан, бундай б>ирнкувда ҳаракатнинг «ўйлаб ўтирмай, >қараб ўтир-' май» бажарилиши ифодаланади. Қиёсланг: ёзиб олди — ёз- ди-олди, ўқиб олди — ўқиди-олди, бориб олди — борди-олдщ Мийиб олди — кияди-олди, ичиб оласан — ичасан-оласан ва фшқалар.

Қисқа хул.осалар:

Ол кўмакчи феълИ равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига ҳам, -а, -й аффикслари билан ясалган турига ҳам бирика олади: ёзиб олди, ёза олди. Шунингдек, етакчи феълга ҳеч қандай воситасиз Ҳам бирика олади: ёзди-олди.

РавиШдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бнрикканда қуйндаги маъноларни^англатадн:

а) етакчи феълдаги ҳаракатни ўз устига олган объект\*\* нинг субъект томонига йўналишини билдиради: ажратиб олч моқ;

б) ҳаракат натижасининг субъект манфаатига йўналиш» '(субъектнинг ҳаракатни ўзи учун бажариши) маъносини' билдиради.

Ҳаракатнинг субъектнинг ўз манфаати учун бўлиши маъ- носи ол феълида йўналишнинг субъект томонига бўлишиДа» келиб чиққан;

в) ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини билдиради: ўраниб олмоқ, қучоқлаб олмоқ. Бу> маъно ол мустақил феълининг «ўзини ёки ўзгани бирор ўрин. ёки ҳолатга олмоқ» маъноси асосида келиб чиққан;

г) бир марталилик («однократность») маъносини билдира- ди: ботириб олмоқ, йўталиб олмоқ. Бу маъно ол феълининг «ўзини ёки ўзгани бирор ўрин ёки ҳолатдан олмоқ» маънос» асосида келиб чиққан;

д) ол феъли -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг тўла бажарилиш» маъноси ҳам ифодаланади. Лекин бу маъно ол мустақил феълининг бирор маъносидан келиб чиқмай, бирикув тарки- бидаги феъллар билдирган ҳаракатнинг бажарилишидаг» олдинма-кейинликдан келиб чиқади, яъни бунда ол феъли- даги ҳаракатнинг бажарилиши равишдош формасидаги феъл\* билдирган ҳаракатнинг бажарилишидан кейинда бўлади. Кейинги ҳаракатнинг бажарилиши ҳақидаги тасаввур бирин-

: чи ўриндаги ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъносини кел- тириб чиқаради.

Равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган турига бирикканда қуйидаги маъноларни англатади:

а) ҳаракатни бажариш қобилиятига эгалик («уметь») маъносини билдиради: ўқий олмоқ.

б) ҳаракатни бажариш имкониятига (қудратига) эгалик («мочь») маъносини билдиради: кела олмоқ, кўтара олмоқ.

Етакчи феълга ҳеч қандай воситасиз бирикканда ҳам -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бириккандаги маъ- ноларни ифодалайди. Фақат бунда етакчи феълдаги ҳаракат- нинг «шартта, ўйлаб ўтирмай, қараб ўтирмай бал<арилиши> оттенкаси қўшилади: ёзди-олди, кетди-олди.

Бер

Бер кўмакчи феълининг етакчи феълга бирикиши уч хил кўринишга эга: 1) равишдош ясовчи -(и)б орқали бирикади: ёзиб берди; 2) равишдош ясовчи -а, -й аффикслари орқали бирикади: ёза берди; 3) ҳеч .қандай воситасиз бирикади: ёзди-берди.

Бер кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффикси би-

л ^

лан ясалган турига бирикканда қуйидаги маъноларни бил- диради.

Етакчи феълдаги ҳаракатни ўз устига олган объект- нинг субъектдан ўзга томонига йўналиши маъносини билди- ради: Понсодга бориб айтинг, бир ишша милтиқ ёғи топиб берсин (Ҳ. Ғулом, Машъал). Кимдир унинг қўлидаги ко- сани олиб, шопириб чой қуйибберди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Бу чолдан ҳар бало кутса бўлади. Уни ҳукуматга т утиб бериш керак (П. Турсун, Уқитувчи).

Ҳаракатни ўз устига олган объектнинг субъектдан ўзга томонига йўналиши бер мустақил феълининг асосий маъно- сида мавжуд (бер мустақил феъли «ўзгага ўтказмоқ, ўзидаги нарсани ўзга ихтиёрига ўтказмоқ» маъносини билдиради). Лекин келтирилган мисолларда бер феъли лексик ва грамма- тик жиҳатдан тўла мустақилликка эга эмас. Топиб бермоқ, қуйиб бермоқ, тутиб бермоқ бирикувлари таркибидаги сўз- ларнинг семантак жиҳатдан мустақиллигидан кўра, бир бу- тунлик белгиси кучлироқ. Бу бирикувларда бер феъли маъ- лум даражада ўз маъносини сақласа-да, лекин у лексик жи- ҳатдан тўла мустақилликка эга эмас ва грамматик жиҳатдан ҳоким сўз эмас.

Етакчи феълдаги ҳаракатнинг ўзга учун бажарилиши '(ҳаракат натижасининг ўзга манфаатига йўналиши) маъно- сини билдиради: Гулнорхон ашулаайтиб б е р с а, чалиб бе р аман (С. Зуннунова, Гулхан). Раззоқ ака етаклаб кел- ган қўйнинг гўшти,— ўйлади Эъзозхон.— Менинг меҳмонимни укутиббераётибди (Ҳ. Ғулом, Машъал). Аяжон, ... сиз аниқроқ б илиб бе р ин г... Дадасининг нонвойхонасида Ни- зомжон деган йигит ишлар эди. ...Қаердайкин. Иложи бўлса, шу бугун билибберинг (С. Зуннунова, Гулхан).

Қелтирилган мисолларда ҳаракатнинг ўзга учун бажари- лиши (ўзга манфаатига йўналиши) ифодаланади. Буларда йўналувчи объект йўқ.

Айрим феъллар билдирадиган ҳаракатлар ўз хусусиятлари билан салбий характерга эга бўлади. Бер кўмакчи феъли ана шундай характердаги ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирикканда, юқоридаги маънолардан бощқа маъно ифодалай- дигандек кўринади. Ҳақиқатда эса бундай бўлмайди. Бунинг устига, Анвар, яна икки акасига қизамиқ тошиб, бир бола бунда ҳам ўлибберди (А. Қодирий, М. ч.). Бу гапларни аввал хотинидан сўнгра ҳовлиқиб келган Қамбаралидан эши- тиб, ишонмади ва икковини ҳам сўкибберди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Нима, тўғри гапни айтди-да. Сенга ўхшаб унга б о б и л- лаб б е р с ам тузукмиди? (Ш. Ғуломов, Ерқин уфқлар).

Келтирилган мисолларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг ба- жарилиши ўзга шахс учун ҳеч қандай фойдали эмас. Шунга кўра, буларда бер кўмакчи феъли бошқачароқ маъно ифода- лайдигандек кўринади; Ҳақиқатда эса бу мисолларда ҳам бер кўмакчи феъли йўналишнинг субъектдан ўзга томонига бўли- шини билдиради. Мас., биринчи мисолдаги ўлиб берди бири- кувида бер кўмакчи феъли ҳаракат натижасининг субъектдан ўзгага йўналиши маъносини билдиради. Улим ҳаракатининг юэага келишининг ҳаракат натижаси йўналган шахс учун фой- дасизлиги (манфаатига мос эмаслиги) Контекстдан англахци- либ туради. У1муман, бер кўмакчи феъли етакчи феълдаги ҳа- ракатнинг субъектдан ўзга томонига йўналиши, маъносийи билдиради. Ҳаракатнинг шу ўзга манфаатигй мос келиши ёки келмаслиги контекстдан англашилиб туради. Мас., ёғмоқ феъли. Бер кўмакчи феъли ёғ феъли билан бирикканда, шу феълдаги ҳаракатнинг субъектдан ўзга томонига йўналиши маъносини билдиради. Бу ҳаракатнинг бажарилиши ўзга ман- фаатига мос келмаслиги (унинг учун фойдали бўлМаслиги) ёки манфаатига мос келиши мумкин. Бу нарса контекстда аниқ ифодаланади. Мас., қор ёғиб берди, ёмғир ёғиб берди гаплари- да қор ёки 'ёмғирнинг ёғиши ўзга манфаатига мос бўлиши ҳам, мос бўлмаслиги ҳам мумкин. Бу нарса контекстда реалла- шади.

Бер кўмакчи феъли салбий характердаги ҳаракатни бил- дирувчи феъллар билан бирикканда, маънонинг кучайиши ҳам мумкин. Мас., сўкиб берди, бобиллаб берди. Лекнн бу ҳодиса ҳам бер кўмакчи феълига хос эмас. Бер кўмакчи феъли маънони кучайтириш хусусиятиг.а эга эмас, маънони кучлн оттенка билан ифодалащига ҳеч қандай асос йўц. Сўкиб бер- ди, бобиллаб берди каби бирикувларда маънонинг кучлироқ оттенка билан ифодаланиши етакчи феълдаги ҳаракатнинг салбий х&рактерга &галиги ва унинг ўзга манфаатига мос келмаслигидан келий чиқади.

Бер кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъноси ҳам ифо- даланади: Агар мумкин бўлса, Намангандаги ҳаётингиз... тўғрисида ... г апи риб берсангиз эди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Ҳар кун хабар олиб туришингиз учун қоғоз ёэиб бераман (Ҳ. Ғулом, Машъал). Розия билан Моҳира... раисдан янги молхона солиб б е р ишни талаб қилишган эди (М, Жўра, Икки қизнинг достони).

Келтирилган мисолларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъноси англашилади. Мас., ёзиб бераман бирикувида ёзиш ҳаракатининг тўла бажарилиши маъноси бор. Агар бу бирикувдан бер кўмакчи феъли тушириб қол- дирилса (ёзаман дейилса), ана шу тўла бажарилиш маъноси

бўлмайди. Тўла бажарилиш маъноси бундай бирикувларда икки феълдаги ҳаракатнинг олдинма-кейин бажарилишидан келиб чиқади. Олдинма-кейинликда эса равишдош формаси- даги феъл билдирган ҳаракатнинг бажарилиши биринчи ўринда, бер феълидаги ҳаракатнинг бажарилиши кейинги ўринда туради. Ана шу нарса равишдош формасидаги феъл билдирган ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъносини келти- риб аиқаради: Сидщжон акам тупроқ таший цолсинлар, ўзим яхши Ьищовоқ. пўчоща узун ипбоғлаббераман (А. Қаҳ- ҳор, Қ. ч.).

Бу мисолда етакчи феълдаги ҳаракатнинг тўла бажари- лиши маъноси бор. Бу маънонинг келиб чиқиш асоси шун- даки, субъект аввал ошқовоқ пўчоғига ипни боғлайди, сўнгра уни беради. Ана шундан боғлаш ҳаракатининг тўла' ба^ка- рилиши маъноси келиб чиқади.

Бер кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган турига бирикканда, қуйидаги маъноларни билдиради. }

Ҳаракатнинг бажарилиши учун тўсиқ, монелик, қарши- дик йўқлиги (тўсиқсиз, монеликсиз, қаршиликсиз бажарили- ши) маъносини билдиради: Янги ерга Ойқиз, Олимжон, Ка- римлар кўчаверсин, қолаверса, уларнинг қариндош-уруғ- лари кўчсин (Ш. Рашидов, Б. к.). Ў ҳам домлага ўхшаш еб тўймаслардан. Олдига қўйилган ҳар қандай овқатни молдек шапиллатиб е я б е р а р э д и (П. Турсун, Уқитувчи).

Ҳаракатнинг бажарилкши учун қаршиликнинг (тўсиқ- нинг) йўқлиги сўзловчи томонидан бўлиши ҳам мумкин, субъект томонидан бўлиши ҳам мумкин. Қаршилик, тўсиқ- нинг сўзловчи ёки бошқа шахс (нарса) томонидан йўқлиги яна қўшимча оттенкаларни келтириб чиқаради.

Қаршилик (тўсиқ)нинг йўқлиги сўзловчи ёки субъект томонидан бўлганда, ҳаракатнинг бажарилишига сўзловчи ёки субъектнинг қарши эмаслиги, «менга бари бир» деган маъно ифодаланади: кетса кетаверсин, кетсам кетавераман кдби.

Тўсиқ (қаршилик) ҳаракат йўналган объект томонидан бўлса, субъект учун шу ҳаракатни бажариш объектида тўсиқ йўқлиги, шу объект устидаги ҳаракатни бемалол бажара олиши ифодаланади. Бунда бер кўмакчи феълининг маъноси ол кўмакчи феълининг маъносига яқин келади (ҳар қандай китобни ўцийверади—ҳар қандай китобни ўқий олуди):

Синглингни айтмайсанми?... Тракторни ҳам ҳайдайве- р а д и. ... Машинани ҳам юргизаверади. Қўйчи, қил- маган иши, билмаган ҳунари йўқ (Уйгун, Навбаҳор).

Буйруқ майли формасида ҳаракатни бажаришга сўзлов- чинннг қаршилиги йўқлиги, рухсат маъносини ифодалайди. Бунда бер кўмакчи феълининг қол кўмакчи феълига яқинлиги- кучлироқ бўлади: олавер — олақол. Лекйн маъно оттенкаск жиҳатидан улар ўзаро фарқланади.

Қол кўмакчи феъли бу маънода қўлланганда, кўпинча,. субъектнинг ёки сўзловчининг ҳаракатни бажаришга Илти- моси ҳам бўлади (илтимос оттенкаси бўлади). Мас., бера- ко г деганда, щу ҳаракатни бажариш учун ё субъектнииг, ёки сузловчининг илтимоси борлиги сезилади.

Бер кўмакчи феълида илтимос оттенкаси деярли бўлйай- ди. Фақат ҳаракатни бажаришга сўзловчининг қарши змас- лиги ифодаланаДи: беравер, олавер каби.

Қол кўмакчи феъли ҳам илтимос оттёнкасисиз қўлланади.. Лекин бу ҳодиса нисбатан,кам учрайди: кетса кета қолсин — кетса кетаверсин.

Етакчи феълдаги ҳаракатнинг давомлилиги, такрорий- лиги маъносини билдиради: ... замон ўтган сайин унинг хиз- матига муҳтож кишилар ва шулар билан бирга даромад к а~ мая берди (А. Қаҳҳор, Мирзо). ... Экскаваторнинг ер қ а- зи й 6 ер и б оқариб кетган тишларидагина қуёшнинг қизғиш акси кўзга ташланиб қолади (Р. Файзий, Ч. б. к.). Ботира- лини ў й лай б е р иб, жигаринг қон бўлиб оқди сен шўр- ^ликнинг! (Ҳ. Ғулом', Машъал):

Давомлилик маъцоси бошқа кўмакчи феъллар (мас., ёт, тур, юр, ўтир, бор, кел кўмакчи феъллари) орқали ҳам ифо- далаиади. Лекин бер кўмакчи феЪли билдирадиган давомлилик бошқа кўмакчи феъллар ифодала'йдиган давомлилик маъно- сидан ўзига хос оттенкаси билан фарқланади. Бер кўмакчй' феълида ҳаракатнинг давом этиши бирор доира ёки пункт билан чегараланмайди. Бу кўмакчи феъл ҳаракатнинг тўхта- май, қаршиликсиз, чекланмай давом этишини билдиради (давомлилик шундай оттенка билан ифодаланади). Шунинг учун ҳам бер кўмакчи феъли давомлилик маъносини ифода- лаган ҳолларда контекстда, кўпинча, шу маънога мос келув- чи «ҳадеб», «мунча» каби сўзлар ҳам қатнашади: Бас энди, й иғ л а й в е р м а н г, онажон, бўлар иш бўлди (П. Турсун,. Уқитувчн). Сиз Ҳуббибой, ҳадеб унга қарай берманг,. ўчакиишб қолади (А. Қодирий, О. к.). ...ҳариш отдай мунча менга сурканаверди деб юрсам, бунинг тагида гап боп экан (А. Қаҳҳор, Хотинлар).

Бу мисоллардаги «ҳадеб», «мунча» сўзлари бер кўмакч» феълининг маъносини таъкидлайди. Лекин бу сўзлар туши- риб қолдирилса ҳам, ҳаракатнинг «ҳадеб, тўхтамай, қайтмай бажарилищи» ифодаланаверади.

Бер кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай воси-

тасиз бирикканда, ҳаракатни ўз уетига олган объектшшг ски харакат натижасининг ўзга томон йўналиши маъносини бил- диради, яъни бунда у равишдошнинг -(и)6 аффикси билан ясалган турига бирикканда билдирадиган маънони ифода- лайди. Фарқ шундаки, етакчи феълга ҳеч қандай воситасиз бирикканда, ҳаракатнинг тез, шартта, ўйлаб ўтирмасдан ба- жарилиши оттенкасй ҳам ифодаланади. Қиёсланг: ёзиб бер- ди<~~ ёзди-берди, ўциб берди — ўқиди-берди, бошлаб берди— бошлади-берди...

Қ и с қ а х у Л1 о с а л а р:

' 1. Бер кўмакчи феъли етакчи феълга уч хил кўринишда бирйкади: 1) -(и)б равишдош ясовчиси орқали бирикади: цкиб берди; 2) -а, -й равишдош ясовчилари орқали бирика- ди: ўқий берди; 3) ҳеч қанДай воситасиз бирикади: ўҚиди- бсрди. ,

. 2. -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бирикканда: 1

а)>ҳаракатни ўз устига олган объектнинг субъектдан ўзга > томонига йўналиши маъносини билдиради: китобингни ўқиб берай; б) ҳаракатнинг ўзга учўн бажарилишй маъносини билдиради: китоб ўқиб берди.

. Ҳаракатнинг ўзга учун бажарилиши маъноси бер феълида йўналишнинг ўзга томонига бўлишидан келиб чиҳқан.

Равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган тури- га бирикканда: а) ҳаракатнинг бажарилиши учун қаршилик, , тўсиқни билдиради: кещвер, сўрайвгр; б) давомлилик

маъносини йўқлиги (тўсиқсиз, қаршиликсиз бажарилиши). маъносини тўхтовсизлик, тўсиқсизлик оттенкаси билан ифо- далайди: йиғлайверди, югураверди.

1 4. Етакчи феълга ҳеч қандай воситасиз бирикканда -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бирикканда ифо- далайдиган маънони ифодалайди. Фақат бунда ҳаракатнинг тез, шартта, ўйлаб ўтирмай бажарилиши оттенкаси ҳам бў- лади: ўқиди-берди, тўғрилади-берди.

Қол

Крл кўмакчи феъли ўабек тилида кўп маънолилиги билан, шунингдек, жуда кенг қўлланиши билан характерлидир.

Бу кўмакчи феълнинг етакчи феъл билан бирикиши уч хил кўринишга эга: 1) етакчи феълга равишдош ясовчи -(и)б аффикси орқали бирикади: кўрцб цолди; 2) -а, -й равишдош ясовчилари орқали биридади: кела қолди; 3) ҳеч қандай фор- масиз бирикади: кетди-қолди.

-Қол кўмакчи феъли -(и) б аффикси билан ясалган ра- виш'дошга бирикканда қуйидаги маъноларни билдиради.

Айрим феъллар билан (асосан, ўтимсиз феъллар билан) бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажарилнши ва ҳолатга. айланиши (ҳолатнинг юзага келиши) маъноси ифо- даланади (осилиб қолмоц, суяниб қолмоқ, эгилиб қолмоқ, очилиб қолмоқ, тегиб қолмоқ, жуфтлашиб қолмоқ каби): Газетадан кўз олмай, ўнг қўли билан тимирскилаб ёнидаги пиёлани топиб, ил иб қо л ган чойни шимирди (Саид Аҳ- мад, Ҳукм); Ушаларнинг ўриги ҳовли билан битта бўлиб т ў- килиб қолибди (М. Исмоилий, ф. т. о.).

Келтирилган мисолларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатга айланиши (ҳолатнинг юзага кели- ши), субъектнинг шу ҳолатда бўлиши (қолиши), динамика- нинг статикага айланиши ифодаланган[[29]](#footnote-29), яъни илиб қолган деганда, илиш ҳаракатининг амалга ошганлиги ва субъект- нинг илиган ҳолатда эканлиги маъноси ифодаланади. «Жуфт- лашиб қолган» деганда ҳам жуфтлашиш ҳаракатининг амал- га ошганлиги ва субъектнинг шу жуфтлашган ҳолатда экан- лиги маъноси ифодаланади ва ҳоказо.

‘ Юҳаридаги каби (совиб қолмоқ, қуриб қолмоқ, бўшаб қол- моқ, ёпишиб қолмоқ, кўкариб қолмоқ) бирикувларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг ҳолатга айланиши ва субъектнинг шу ҳолатда бўлиши (қолиши) маъносининг ифодаланиши қол феълининг хусусияти билан изоҳланади.

Крл феълида субъект актив бажарадиган ҳаракат йўқ. Бу феъл субъектнинг мавжуд бўлган ҳолатда қолиши маъноси- ни ифодалайди. Шунинг учун қол феъли юқоридаги каби би- рикувларда, биринчидан, субъектнинг етакчи феълдаги ҳара- катни актив бажаришини ифодаламайди. Иккинчидан, субъектнинг бирор ҳолатда қолиши учун шундай ҳолат мав- жуд бўлиши керак. Мас., очилиб қолмоқ, суяниб қолмоқ каби бирикувларда ҳам аввал субъектнинг қоладиган ҳолати (субъект мавжуд бўладиган ҳолат) юзага келиши керак. Бундай ҳолат эса етакчи феълдаги ҳаракат амалга ошгач юзага келади. Етакчи феълдаги ҳаракат амалга ошмай туриб, бундай ҳолат ҳам юзага келмайди. Демак, юзи кўкариб қол- ди, деворга суяниб қолди гапларида субъектнинг кўкарган, суянган ҳолатда қолганлиги, биринчидан, шундай ҳолатнинг юзага келганлигини, иккинчидан, етакчи феълдаги ҳаракат- нинг бажарилганлигини кўрсатади.

Крл кўмакчи феълининг етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажарилиши ва шундай ҳолатнинг юзага келиши маъносини ифодалаш сабаби ана шунда.

Қоа кўмакчи феъли баъзи ўтимсиз феъллар бйлан би- рикканда, етакчи феълдаги ҳаракат-ҳолатнинг давомлилиги маъноси ифодаланади (бақрайиб қоамоц, серрайиб<цолмоқ, тикилиб қолмоқ каби): Сидиқжон ичкарига киришни

ҳам, кўчага чиқиб кетишни ҳам билмай остонада 'туриб қолди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Қайси бирини айтсам экан, қайси биридан бошласам экан, ҳаммаси дард-алам...,— деб бир лаҳза ў й л а ни б қол г ач, сўзлай бошлади у (Ж. Шарипов, Хоразм). Бригадир музика ва ашула садола- рини, қий-чув, шовқин-суронни эшитиб, ишни ҳам унутди-ю, кетмонга суяниб зўр қизиқиш билан тикилиб қолди (Ш. Ра- шидов, Б. к.).

Келтирилган мисолларда етакчи феълдаги ҳолатнинг да- воМлилиги маъноси ифодаланади. Лекин бундаги давомлилик маъносини бевосита қол кўмакчи феълига боғлаб бўлмайди.

Юқорида айтиб ўтганимиздек, қол феълида субъект актив бажарадиган ҳаракат-ҳолат йўқ. Шунингдек, бу феълда да- вомлилик маъноси ҳам йўқ. Агар қол феълида субъект актив бёжарадиган ҳаракат бўлса ва бу феъл давомлилик маъно- сига эга бўлса, ҳар қандай ҳаракатнинг давомлилиги маъно- сини ифодалаш учун қол кўмакчи феълини қўллаш мумкин бўлар эди. Ваҳолонки, қол кўмакчи феъли ҳар қандай феъл билан бирикиб, субъектнинг шу феъл билдирган ҳаракатни Давом зттириши (шу ҳаракатнинг давоми) маъносини ифода- лайвермайди. Мас., сотмоқ, урмоқ феъллари ифодалайдиган ҳаракат давом этиши мумкин бўлган ҳаракат. Лекин қол кў- макчи феъли бу феъллар билан бирикиб, шу феъллардаги ҳа- ракатнинг давомлилиги маъносини ифодаламайди. Чунки, би- ринчидан, қол феълининг ўзида давомлилик маъноси йўқ. Ик- кинчидан, бу феъллар ифодалаган ҳаракатлар субъект томо- нидан актив суратда бажариладиган ҳаракат. Субъект бу ҳаракатда фақат қолувчи сифатида бўлиши мумкин эмас. Шунинг учун ҳам қол кўмакчи феъли ўз маъносини маълум даражада сақлаган ҳолда бу феъллар билан бирика олмайди. Бу йарса, қол кўмакчи феъли ҳаракатнинг давомлйлигини ифодаловчи сўз (элемент) эмаслигини, шунингдек, қараб қолмоқ, туриб қолмоқ каби бирикувларда давомлилик маъ- носининг ифодаланиш сабабини қол кўмакчи феъли билан етакчи феълнинг лексик хусусиятидан келиб чиқиб изоҳлаш лозимлигини кўрсатади.

Юқорида кўриб ўтдикки, қол кўмакчи феъли етакчи феъл- даги ҳаракатнинг ҳолатга ўтиши ва субъектнинг шу ҳолатда

г

қолиши маъносини билдиради. Субъект бирор холатда қолди, дёган сўз шу ҳолати давом зтяпти (субъектнинг шу ҳолати мавжуд) деган Сўздир. Лекин бўнда субъект бирор ҳолатни бажаришда давом этмай, балки бу ҳолат юзага келиб бўлган ва шундай қолган бўлади: Очиғини айтверинг, йиғлайдц. деб цўрцманг. Йиғлайвериб кўникиб цолганман (Саид Аҳмад, Мангулик қиссаси).

Бу мисолда етакчи феълдаги ҳаракатнинг ҳолатга айлан- ганлиги ва шу ҳолат ҳозир ҳам мавжудли№ (давом этаётган- лиги) маъноси ифодаланади. Демак, туриб цолди ва кўникиб цолганман бирикувларининг иккаласида ҳам цол феъли бир хил маънони — субъектнинг етакчи феълдан англашилган ҳолатда цолганлиги маъносини ифодалайди. Фарқ шундаки, туриб цолди бирикувида етакчи феълдаги ҳолатнинг бажари- лишда давом этганлиги маъноси ифодаланса, кўникиб цолган- ман бирикувида кўникишнинг амалга ошиб бўлганлпги ва ундан юзага келган ҳолатнинг мавжудлиги маъноси ифода- ланади. Уз-ўзидан равшанки, цол кўмакчи феъли иккала би- рикувда ҳам маълум даражада ўз маъноси билан қатнашгани (қолиш маъносини ифодалагани) ҳолда иккала бирикувда икки хил маънонинг (биринчисида давом, иккинчисида тугал- лик маъносининг) ифодаланиши етакчи феълларнинг лексик хусусиятидан келиб чиқадиган ҳодиса. Мас., ўйланиб цолмоц бирикувида етакчи феъл ифодаланган ҳаракат статик ҳолатга утадиган ҳаракат эмас. Субъект шу ҳолатда қолди деган суз ўз-ўзидан, субъект шу ҳолатаи бажаришда давом этди, Дёган маънони келтириб чиҳаради. Тикилиб цолмоц бирикуви ^ақида ҳам худди шуни айтиш мумкин. Демак, тикилиб цол- моц, ўйланиб цолмоц каби бирикувларда етакчй феълдаги ҳаракат-ҳолатнинг давомлилиги маъносининг ифодаланиши, бир томондан, цол феълининг лексик хусусияти билан изоҳ- ланса, иккинчи томондан, етакчи феълнинг лексик хусусияти билан изоҳланади.

Қол кўмакчи феъли ҳолатга айланиши мумкин бўлган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирикканда, щу ҳара- , катнинг амалга ошиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъноси- ни ифодаланишини кўрдик. Бу кўмакчи феъл баъзи феъллар билан бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг тўла дара- жада амалга ошиши ва тўла даражада ҳолатга айланиши маъноси эмас, балки унинг маълум даражада амалга ошиши ва ҳолатнииг маълум даражада юзага келиши маъноси ифо- даланадй; Олмаларга ранг кириб цолибди (Қ. На- зир, С. ч.). Уртоқларингни цара, нозандай дастёрликка я р аб Цолди (Ҳ. Назир, С. ч.). Кечагина икки цуда учрашганла- рида болаларининг бўйи ч ў з ил иб қолганлигини гаплашишзан эди (Шуҳрат, Она рози).

Келтирилган мисолларда етакчи феъллардаги ҳаракат- иинг амалга ошишга яқинлашганлиги эмас, балки щу ҳара- катнинг маълум даражада амалга ошганлиги ва маълум даражада шу ҳолатларнинг юзага келганлиги ифодаланади, яши^ мас., ранг кириб қолцбди деганда, ранг киришга яқин- лашганлик эмас, балки маълум даражада ранг киргавлик маъноси англашилади.

Ётакчи феълдаги ҳаракатнинг тўла даражада эмас, балки маълум даражада амалга ошиши маъносининг ифодалани- аиини қол мустақиЛ феълининг маъноси билан изоҳлаб бўл- майди. Қол мустақил феълида шундай маъно йўқ. Бундай маънонинг ифодаланишида етакчи феълдаги ҳаракатнинг ху- сусияти ҳам маълум даражада роль ўйнайди.

Ҳаракатнинг маълум даражада амалга ошиши ва шу да- ражйдаги ҳолатнинг юзага келиши маъноси қол феъли ҳар цандай феъллар билан бирикканда эмас, балки бирданига -бўлмайдиган, аста-секин, даражам'а-даража амалга ошадиган -ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бириккан ҳоллардаги- на ифодаланади.

Қол кўмакчи феъли даражама-даража амалга ошувчи ҳаракатни билдирадиган феъллар билан бирикканда, умуман,

: ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъно- сини билдиради. Ҳаракат-Ҳолат юҳори даражада ёки нормал даражада, ёки паст даражада юзага келган бўлиши мумкин. Ҳаракат-ҳолатнинг қай даражада юзага келганлиги, асосан, бошқа воситалар ёрдамида ифодаланади: Бу тўрт кун ичида Саидий хийла жонланиб цолган эди (А. Қаҳҳор, Сароб). Нима бўлди-ю, уйланолмадим, ёшим ўтинцираб цолди (Шуҳрат, Алданищ). Қани ўтирингчи, ...Нега мунча рангингиз кет иб цолд и (А. Қаҳҳор, Хотинлар).

Биринчи ва иккинчи мисолларда етакчи феълдаги ҳолат- нинг нормал даражадан пастроқ эканлиги хцйла сўзи ва -ин- щира аффикси орҳали ифодаланади, Учинчи мисолда эса ҳолат нормал даражадан ортиқ (кучли). Бу маъно мунча сў- зи орқали ифодаланади.

Қонтекстда шундай сўзлар қатнашмаса, ҳолатнинг қай да- ражада юзага келганлиги "(қай даражада мавжудлиги) аниқ ' ифодаланмайди. Мас,, цариб цолмоц бирикувида цол феъли қариликка ўтиш процессининг тугаши ва қарилик ҳолатининг юзага келиши (субъектнинг шу ҳолатда қолиши) маъносини билдиради. Лекин қарилик дараждси аниқ ифодаланмайди. Қ,ариликнинг даражаси бошқа сўзлар орқали ифодаланади:

Бувим жуда ца р иб цолганлар (Р. Файзий, Экскур- сия). Ҳозир Жўрахон анча қариб цолгандир (Са- ид Аҳмад, Тўлқинлар).

Қол кўмакчи феъли даражама-даража амалга ошадига» ҳаракат-ҳолатни билдирувчи феъллар билан бирикканда, кўпинча, контекстдан ёки умумий ҳолатдан шу ҳаракат-ҳо- латнинг энди юз берганлиги ҳам англашилади: Қўчаларда

одамларнинг цораси ҳам кў р иниб қолди (Саид Аҳ- мад, Саҳарларда). Кеч кириб, осмонда юлдузларнинг кўзлари милтираб қолганди (Саид Аҳмад, Ҳукм).

Келтирилган мисолларда контекстдан ва умумий ҳолат- дан етакчи феълдаги ҳолатнинг энди юз берганлиги маъноси англашилади. Шунингдек, кўчаларда одамлар 'кўринадиган ҳолатнинг ва юлдузларнинг кўзлари милтиллайдиган ҳолат- нинг юзага келиши бирданига юз берадиган ҳодиса змас. Де- мак, етакчи феълдан юзага келадиган ҳолат бирданига юз бермайдиган, даражама-даража юзага келадиган ҳолат экан ва бу ҳолат энди юзага келган экан, ўз-ўзидан, бу ҳолат тў- ла даражада эмас, балки маълум даражада юзага келади.

Ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини билдирувчи қол кўмакчи феълининг худди шу маъ- нони ифодаловчи ол ва қўй кўмакчи феълларидан фарқи шун-. даки, қол кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда субъ- ект актив бажарувчи сифатида эмас, балки юзага келган ҳо- латда қолувчи сифатида бўлади. Ол ва цўй кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда эса субъект актив бажарувчи сифатида бўлади. Ўрганиб цолди, семириб цолди, соғайиб қол- ди каби бирикувларда ҳаракат-ҳолатнинг маълум даражада бажарилиши маъносининг ифодаланиши, бизнингча, қол кў- макчи феълининг ана шу хусусияти билан изоҳланади.

Юқорида айтиб ўтдикки, қол кўмакчи феъли фақат дара- жама-даража юзага келувчи ҳаракат-ҳолатни билдирувчи феъллар билан бириккандагина шу маънони ифодалайди. Даражама-даража юзага келувчи ҳаракат-ҳолатнинг нормал даражаси эса бирданига юз бермайди. Қол феълида эса субъ- ект актив бажарувчи сифатида бўлмайди (фақат қолувчи сифатида бўлади). Субъект актив бажарувчи бўлмас экан ва даражама-даража юзага келувчи ҳаракат-ҳолатнинг нормал даражаси бирданига юз бермас экан, албатта, субъектда юз- берган бундай ҳаракат-ҳолат бошланғич ҳолатдаги ҳаракат- ҳолат бўлади. Ана шундан ҳаракат-ҳолатнинг маълум дара- жада юз бериши маъноси келиб чиқади.

Шуни ҳам айтиш керакки, ҳаракат-ҳолатнинг маълум да- ражада юз бериши деган сўз ҳаракат-ҳолатнинг кучсиз (сал\*. озгина) даражада юз бери[ши деган сўз эмас. Қол кўмакчк

феЪЛи ҳаракат-ҳолатнинг кучсиз даражасини кўрсатмайди, балки унинг маълум даражада (нормал ҳолатга етмаган да- ра;з!када) юз бериши маъносини билдиради. Бундай даража- нййг нормал ҳолатга қанчалик яқин ёки узоқ зканлиги анйқ. кфОдаланмайди. Лекин, кўпинча, ҳаракат-ҳолат нормал дара- л«ага яқинроқ (аммо етмаган) бўлади. Шунинг учун ҳам қол кўМакчи феъли ўрнида ҳаракатнинг кучсиз даражасини кўр- сатувчи-инқира аффиксини қўллаш кўц ҳолларда мум- кин бўлмайди: Мажлис қишлоқНинг ялпи колхозлашишга пишиб қолганини кўрсатди (Ҳ. Шамс, Душман).

Бу гапдаги қол кўмакчи феъли тушириб қолдирилса, ҳа- ракат-ҳолатнинг нормал даражада юз берганлиги ифодалана- ди. Крл феъли зса даражанинг нормал ҳолатга анча яқинли- гини кўрсатади. Крл феъли ўрнида -инқир а аффикси қўл- ланса, даражанинг кучсиз ҳолатда эканлиги ифодаланади (пишинқиради каби).

Крл кўмакчи'феъли баъзи феъллар билан бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажарилишига (тамомланиши- га) яқинлашганлик маъноси ифодаланади. Бу маъно қол кў- макчи феъли бирор давомли ишнинг тамомини, якунини бил- дирувчи тугамоқ, етмоқ, бажармоқ, охирламоқ каби феъллар билан бириккан ҳоллардагина ифодаланади: Бу хотиннинг

жони битта эмас, минг битта... Ҳозир тугаб қолган шамдай липиллаб ёнаётган жони башарти сўнган тақдирда ҳам қолган мингтасини ёқиб кейин сўнади (А. Қаҳҳор, Минг бир жон ).Бор, қизим, овқатинг совиб қолади, мен ҳам б ў либ қо лд им (Р. Файзий, Ни Хао). Бу гапни олтмишга бо риб қо л г а н бир чолдан эшитганлиги унга нщоятда наша қил- ди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Бу мисолларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг охирига ети- шиГа яқинлашганлиги маъноси ифодаланади. Лекин бу маъ- нонинг ифодаланишини қол феълининг лексик маъноси би- лан изоҳлаб бўлмайди, яъни бу маъно қол мустақил феъли- нинг лексик мундарижасидан келиб чиқмаган.

Қол кўмакчи феъли ҳолатга айланадиган ҳаракатни бил- дирувчи феъллар билан бирикканда, етакчи феълдаги ҳара- катнинг бажарилиши, ҳолатга айланиши ва субъектнинг шу ҳолатда қолиши маъносини ифодалашини кўрдик. Юқорида келтирилган тугаб қолмоқ, бўлиб қолмоқ, битиб қолмоқ бири- кувларидаги етакчи феъллар бирор ишнинг тамомини, якуни- ни билдиради. Крл кўмакчи феъли бу феъллар билан бирик- канда, ҳеч вақт ҳаракатнинг бажарилиши, ҳаракат субъекти- нинг статик ҳолатга ўтиши (шу ҳолатда қолиши) маъноси ифодаланмайди. Демак, қол кўмакчи феъли бу феъллар би- лан бирикканда, ўз маъносини йўқотади (ўз маъносини сақ-

' ’ Ч 1

лаган ҳолда бу феъллар билан, бирика олмайди). Шундай эу<ан, қол кўмақчи феъли тугамоқ, бўлмоқ., етмоқ каби феъл- Лйр билан бирикканда щу феъллар билдирган ҳаракатнинг кутилМаганда юз берганлиги ёки хрҳиш-йхтиёрдан ташқари суратда юз берганлиги маъноси ифодаланиши керак. Щундай маъно ифодаланади ҳам: Кечикдик, тугаб қолибди.

Лекин тугамоқ, битмоқ каби феъллар бирор давомли ҳа- ракатнинг тамомини (якунини) билдиради. Узоқ давом этувчи ҳаракат якунининг кутилмаған ҳолда, тасодифан бажарилиши эса жуда кам бўладиган ҳодисадир. Шунинг учун ҳам қол кўмакчи феъли битмоқ, тугамоқ, етмоқ каби феъллар билан бирщканда, тасодифийлик маъносининг ифодаланиши жўда кам учрайди. )

Биз аввалги пунктда қол кўмакчи феъли бирданига бўл- майдиган, аста-секин, даражама-даража амалга ощувчи ҳа- ракатни билдирувчи феъллар билай бирикканда, ҳолатйинг тўла дараЖада эмас, маълум даражада юзага келиши маъноси ифодаланишини қўрдик. Битмоқ, тугамоқ, етмоқ феъллари билдирган ҳаракат ҳам бирданига бажарилмайдиган, асга-се- кин (даражама-даража) амалга ошадиган ҳаракатдир. Шунга кўра, қоа кўмакчй феъли бу феъллар билай бирикканда ҳам ҳаракатнинг маълум даражада амалга ошганлиги ва маълум даражада шундай ҳолатнинг вужудга келганлиги маъноси ифодаланиши мумкин. Ҳақиқатда ҳам, битиб қолди, бўлиб қолди кабй бирикувларда етакчи феълдаги ҳолатнинг (битган, бўлган ҳолатнинг) маълум даражада юзага келганлиги маъ- носи ифодаланади. Ҳолатнинг маълум даражада юзага кел- ганлиги ^аъносидан яқинлашганлик маъноси келиб чиқади, яъии битган ҳолат маълум даражада юзага келди, деган сўз битйшга яқинлашди, деган сўздир.

Кўрийадики, тугаб қолди, етиб қолди, пишиб қолди каби бирикувларда яқинлашганлик, оз қолганлик маъносининг ифодаланишида етакчи феъл билдирган ҳаракатнинг хусуси- яти ҳам асосий роль ўйнайди. Агар бирор фёъл билдирган ҳаракат аста-секин, бошқа ҳаракатларнинг натижаси сифати- да юзага келувчи ҳаракат бўлмаса, қол кўмакчи феъли бун\* дай феъллар билан бирикканда, яқинлашганлйк, оз қолган- лик маъноси ифодаланмайди. Бундай феъллар билдирган ҳа- ракатнинг тўла даражада бажарилишига (тамомланишига)

оз қолганлиги, яқинлашганлиги маъносини ифодалашда қол кўмакчи феъли бўл кўмакчи феъли билан бирга қўлланади (қол кўмакчи феълидан олдин бўл кўмакчи феъли қўллана- ди). Мас., китобни ўқимоқ. Албатта, ўқиладиган китоб тугаш, тамом бўлйщ пунктига эга бўлади. Лекин ўқи феълининг ўзи- да ана шу тугаш пункти ифодаланмайди. Шунингдек, ўқи

феъли билдирган ҳаракат бошқа бирор ҳаракатнинг якунини кўрсатувчи ҳаракат эмас. Шунинг учун ҳам қол кўмакчи феъ-' лй ўқифеъли билан бирикканда (ўқиб қолди бирикувида) Я'Қинлашга’нлик, оз қолганлик маънюсини ифодаламайди. ,Бу ҳаракатнинг бажарилишга, тамом бўлишга оз қолганлиги, яқинлашганлиги маъносинн и'фодалаш учун, албатта, бўл кўмакчи феъли ҳам қўлланадй: ўқиб бўлиб қолдй. Бўл феъли- қинг қўлланиши харакатнинг тугаш, тамом бўлиш пунктига эгалигини кўрсатади\* Ҳаракат тугаш пунктига эга бўлар экан, ўзгўзидан, бошланиш пунктига ҳам эга бўлади. Бошланиш ва тугаш пунктига эга бўлган ҳаракат давомли ҳаракат бўлади. Қол кўмакчи феъли аста-секин (ддражама-даража) амалга ошадиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирикканда, ҳаракат-ҳолатнинг (тўла даражада эмас) маълум даражада юз бериши маъносини ифрдалайдй. Бундан эса, юқорида кў- р«б ўтганимиздек, якинлашганлик маъноси келиб чиқади.

Етакчи феълдаги ҳаракатнинг кутилмаган, тасодифий ҳаракат эканлиги Маъносини билдиради[[30]](#footnote-30): Олиб келган ода- мингиз саводли чиқиб қ о л д и-к у... (А>Қаҳҳор, Мирзо).

: Нима бўлди-ю, Комилжон билан Жамила бир-бирларига У д у ч келиб қо лишди (Ж. Абдуллахонов, Албатта кут).

... Мунча ҳаяллаб кетдингиз, этик олдингизми.

Этикдан бошқа дард ч иқиб қо л д и (Ш. Раиш- дов, Б. к.).

Етакчи феълдаги ҳаракатнинг хоҳиш-ихтиёрдан ташқа- ри юзага келиши, ҳатто, хоҳиш-ихтиёрга қарама-қарши ҳол- да юзага келиши маъноси ифодаланади: Онани жиғибийрон қилган нарса гўдаклигида «бешик кетди» қилиб қўйилган Но- диранинг айниб қолиш хавфи эди (Шуҳрат, Она розй).

Муҳаррир ҳижолат бўлиб, ўзини оқлашга тиришди.

Баъзан кет иб қ о л а д и -д а.

Йўқ, баъзан кет иб қолмайди, ўзларинг атай- лаб қиласизлар (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Етакчи феълдаги ҳаракатнинг хоҳиш-ихтиёрдан ташқари, лоҳиш-ихтйёрга қарама-қарши эканлиги, шунингдек, кутил- маган, тасодифий ҳаракат эканлиги фақат ҳаракат субъекти йуқтаи назаридан эмас, сўзловчи нуқтаи назаридан ёки шу субъектга (унинг ҳаракатига) муносабатда бўлган бршқа шахснинг нуқтаи назаридан ҳам бўлиши мумкин. Буни юқр- рида келтирилган мисрллардан ҳам кўриш мумкин.

Қол кўмакчи феълининг тасодиф, кутилмаганлик маъноси- ни, шунингдек, хоҳиш-ихтиёрдан ташҳари, хоҳиш-ихтиёрга қарама-қарши ҳолда бажарилиш маъносини ифодалашини (унинг шу маъноларни ифодаловчи кўмакчи феълга айлани- шини) қандай изоҳлаш мумкин?

Қол феъли субъект актив бажарадиган ҳаракат ёки ҳолат- ни билдирмайди. Бу феъл субъектнинг мавжуд ҳолатида тинч суратда давом этиши ёки субъектнинг ўз билгидан ташқари суратда бирор ҳолатга тушиши (шундай ҳолатда қолиши; русча «очутиться, оказаться в каком-либо состоянии») маъ- ноеини билдиради: Саидий эртасига Мунисхон айтган вац.т- да келиб жуда ноқулай ҳолатда цолди (А. Қаҳҳор, Са- роб). Уйлаб гапирган мақтовда бўлар, ўйламай гапирган ма- заҳда қолар (Мақол). Табиб қўрбошига бир қараб қўйиб, ташвишда қолди (А. Қаҳҳор, Қўр кўзнинг очилиши).

Қелтирилган мисолларда қол феъли ўз маъносини сақла- ган, яъни бу мисолларда қол феъли субъектнинг ноқулай ҳо- латда, ташвишда қолганлиги маъносини билдиради. Шунинг билан бирга бу мисолларда қол феълига богланиб келган сўз- лар ифодалаган ҳолат субъект учун кутилмаган ҳолат экан- лиги, субъектнинг хоҳиш-ихтиёридан ташқари юзага келган ҳолат эканлиги маъноси ҳам англашилади. Бу маънонинг ифодаланиши келтирилган мисолларда қол феълининг қўл- ланганлиги (қол феълининг хусусияти) билан изоҳланади. Бу мисолларда қол феълининг қўлланиши ноқулай ҳолатни, таш- вишли ҳолатни субъект ўз билгича юзага келтирмаганлигини кўрсатади, яъни қол феъли субъектнинг шу ҳолатларни актив суратда (ўз билгича) юзага келтирувчи эмаслиги,- унинг шу юзага келган ҳолатда қолувчи эканлигини кўрсатади. Бу ҳо- латлар субъект ўз билгича юзага келтирган ҳолатлар эмас экан, субъект шу ҳолатларда фақат қолувчи сифатида бўлар экан, юзага келган бу ҳолатларнинг субъект учун кутилмаган, тасодифий (субъект ўйламаган) ҳолат бўлиши табиийдир. Демак, юқоридаги мисолларда кутилмаганлик, тасодиф маъ- носининг ифодаланиши қол феълининг хусусияти билан (қол феълида субъектнинг актив бажарувчи сифатида бўлмаслиги билан) изоҳланади.

Субъектнинг бирор ҳолатда қолиши унинг учун кутилма- ган ҳодиса бўлганидан, бу ҳолатнинг субъект хоҳиш-ихтиё- рига қарама-қарши ҳолат эканлиги маъноси ҳам келиб чиқа- ди (албатта, юз берган ҳолат салбий бўлгандагина унинг хо- ҳиш-ихтиёрга қарама-қарши ҳолат эканлиги англашилади).

Қол феъли кўмакчи феъл вазифасида қўлланганда ва ўа маъносини, қисман бўлса-да, сақлаган ҳолларда кутилмаган- лик, тасодиф маъносининг ифодаланиши ва бунинг сабаби

ҳам худди шундай изоҳланади. Қол феъли,кўмакчи феъл бў- либ келганда, кутилмаганлик, тасодиф маъноси билан бирга етакчи феълдаги ҳаракатнинг амалга ошиши ва ҳолатга айла- ниши ҳам ифодаланади. Чунки етакчи феълдаги ҳаракат амалга ошмай ва у ҳолатга айланмай туриб, субъект унда қолувчи ҳам бўлмайди, яъни субъект қоладиган ҳолат аввал юзага келиши керак. Бунинг учун эса етакчи феълдаги ҳара- кат амалга ошиши лозим: Аммо Мухторхон билан бир дара- жага т у ш и б цо л и ш и Бўронбекни ранжитди (Ҳ. Ғу- лом, Машъал). Уларни зонтук ичига бир амаллаб сиғдирди-ю, ' ўзи зонтукдан ташқарига чиқиб қолди (X. Назир,

С. ч.).

Бу мисолларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг амалга ош- ганлиги, ҳолатга айланганлиги, субъектнинг шу ҳолатда қол- ганлиги ва бу ҳолатнинг субъект учун кутилмаган, тасодифий ҳолат аканлиги ифодаланади. Бунда қол феъли ўз маъноси билан қатнашса (яъни субъектнин'г қолганлигини ифодаласа) ҳам, лекин у, биринчидан, ўзи боғланиб келган феълга нисба- тан кўмакчи феъл ҳисобланади ва, иккинчидан, кутилмаган- лик, тасодиф маъноси ҳам шу қол феълини қўллаш орқали ифодаланаДи. Кутилмаганлик, тасодиф маъноси бевосита қол кўмакчи феълинлнг қатнашуви орқали ифодаланар акан, ўз- ўзидан, қол феъли шу маънони ифодаловчи сўз сифатида қа- ралади. Келтирилган икки мисолда, ҳатто, асосий нарса субъ- ектнинг етакчи феълдан юзага келган ҳолатда қолганлиги эмас, балки етакчи феълдаги ҳаракатнинг кутилмаган, та- содифий ҳаракат эканлиги, шунингдек, хоҳиш-нхтиёрдан таш- қари юзага келган ҳаракат эканлигидир. Иккала маънонинг ҳам қол феълига хослиги ва бунда «қолганлик» маъносига нисбатан «кутилмаганлик», «тасодифийлик» маъносининг асосий эканлиги бу бирикувларда қол феъли, асосан, кутил- маганлик, тасодиф маъносини ифодалаш учун қўлланганли- гини кўрсатади. Кол феълининг ана шу хусусияти бу феълни фақат кутилмаганлик, тасодиф маъносини ифодалаш учун қўллашга имкон беради. Кол феъли ҳолатга айланмайдиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирикканда, фақат ку- тилмаганлик маъноси ифодаланади, «қолганлик» маъноси ифодаланмайди: Мактаб шахматчиларининг область мусоба- қаси давом 'этаётган залга тасодифан ки р иб қо лд им (Қ. У.). Ғарамнинг олдига бориши билан тошлар орасидан чиқиб турган этакни кў р и б қ о л иб, юраги шув этиб кетди (П. Турсун, Уқитувчи). Сергей ана шу ерга келганда, аланга шуъласида асирини т аниб қо л д и (Ҳ. Ғулом, Машъал).

Етакчи феълдаги ҳаракатни амалга ошириш учун мав- жуд бўлган шароит ғаниыат, қўлдан бой бериб бўлмайдиган Шароит экайлиги маъноси ифодаланади!6к Бундай ҳоллар- да контексда шу маънога мос келувчи «вақтида», :«вақти ға- ниматда» каби сўз ёки сўз бирикмалари қатнашуви ҳам мум- щш: Кечки паллада кўпроқ ишлаб қолиш учун, бригада възолари зўр берардилар (П. Турсун, Уқитувчи).

Шу билан нафсларинг ором оладими, цандай бетсиз одамсанлар! . >

Ҳа, тўйчилик-да, оғзимиз ч у чиб қо л с ин (Ойбекг: Қ. қ. ). Кўп ршиқманг, уларга ҳам айтамиз, уларнинг малайи- га ҳам айтиб қо лайлик (Б. Раҳмонов, Баҳор ара- фаси).

Қелтирилган мисолларда ифодаланган «ғанимат» маъно- еини қол феълининг лексик маъноси билан боғлаб бўлмайди,. яъни у қол феълининг лексик маъносидан келиб чиққан маъ- но эмас. Бу маънонинг ҳаражат маъноси эмаслиги ҳам-шуни кўрсатади. '

Юқоридаги Кечки паллада кўпроқ ишлаб қолиш учун зўр берардилар, Тўйчилик-да, оғзимив чучиб қолсин гапларида . қол кўмакчи. феълининг қўлланиши субъект мақсадининг амалга ошиши учун имкон берадиган вақт-шароит (кечки палла, тўйчилик) ўтиб кетадйган, йўққа айланадиган вақт- шароит эканлигини кўреатади, яъни ҳаракат субъекти қола- ди, унинг мақсадини юзага келишига имкон берадигдн вақт- шароит ўтиб кетади. Ҳаракатнинг (мақсаднинг) амалга ошу- вига имкон берадиган вақт-шароит ўтиб кетадиган, йўққа ай- ланадиган экан, албатта, у ғанимат ҳисобланади. Демак> «ғанимат» маъноси шу вақт-шароитнйнг ўтиб’ кетадиган (йўқ- қа; айланадиган) вақт-шароит эканлигидан келиб чиқади. Бу Ҳ0л эса'қол кўмакчи феълининг қатнашуви билан реаллаша- ;ди. Шунинг учун ҳам қол феъли ҳаракатни амалга ошириш учун мавжуд бўлган шароит ғанимат шароит эканлигини ифо- даловчи сўз сифатида қаралади.

. 8. Қол кўмакчи феъли қутқармоқ, ушламоқ каби айрим феъллар билан бйрикканда, етакчи феълдаги ҳаракатни ўз устига олган объектнинг бирор ҳаракатни бажаришига йўл қўймаслик ёки унда бирор ҳаракат-ҳолат юз беришига йўл қўймаслик маъносини билдиради. Бундай ҳолларда юз бери- ши мумкин бўлган, лекин субъект йўл қўймаган ҳаракат ёкн ҳодиса контекстдан ёки умумий ҳолатдан англашилади: Баъ- зилар тузоқни нарироққа бориб кўриш учун ўринларцдан ту- риб кетишар, аммо Олимов тутиб қолар э д и. (Ҳ. На- зир, С. ч.). Қиш бўйи тўпланган намни с ақлаб қо ламап

х Қаранг: А, Ғ. Ғ у л о м о в, Уша асар; Б. Ж ў р а е в, Уша асар.

деган деҳқон эртабаҳордаёқериш сифатлиборот гмлиб қў- яди (Т. ҳ.). ...Қамчи кўтаришнинг хавфли эканини тушунган Абдимажид раиснинг қўлидан ушлаб қолди (С. Лнор- боев, Яйловда). :

Келтирилган миеолларда етакчи феълдаги ҳаракатни ба- жариш орқали ҳаракат йўналган объектнинг бирор ҳаракатни баж'аришига йўл ҳўймаслик маъноси ифодаланади. Бу маъ- , но баъзи ҳолларда қдл кўмакчи феъл ҳўлланмаса ҳам ифа- Даланаверади. Мас., бир ўлимдан асраб қолди — бир ўлимдан асради. Лекин қол кўмакчи феъли қўлланган ҳолат билаи у қўлланмаган ҳолат маъно ва стилистик жиҳатдан бир-бирига тенг бўлмайди. Қол кўмакчи феъли қўлланганда, юз бериши мумкин бўлгай ҳаракат-ҳолатнйнг ўткинчи эканлиги ҳам анг- лашилади. Қол кўмакчи феъли қўлланмаса, ана шу нарса ифодаланмайди, Қиёсланг: фалокатдан асрамоқ — фалокат- дан асраб қолмоқ. Биринчисида, умуман, фалокатнинг юз бе- ришига йўл қўймаслик, фалокатдан холи қилиш маъноси йфо- даланади. Иккинчисида эса ана шу маъно билан бирга фало- ' катга учровчи шахс ёки нарсанинг қолувчи эканлигини, фа- локатнинг ўткинчи эканлиги ҳам ифодаланади.

Крл кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффикслари бйлан ясалган турига бирикканда, турли маънолар ва маъно ^ оттенкалари'йи ифодалайди. Бундай ҳолларда бирикувнинг қайси майл формасида бўлишига, нутқнинг кимга қаратил- ганлигига қараб қол кўмакчи феъли ифодалайдиган маънолар ҳам ҳар хил бўлади. Шунинг учун қол кўмакчи фёъли етакчи феълга -а, -й, аффикслари орқали бирикканда ифодалана- диган маъноларнй ҳар бир майл доирасида алоҳида олиб тек- шириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бирикув буйруқ майли формасида бўлганда:

етакчи феълдаги ҳаракат субъектнйнг ёки ўзга шахс- нинг илтимосига (майлига, хоҳиш-ихтиёрига) кўра бўлса, шу ҳаракатни бажаришга рухсат, розилик, хайрихоҳлик маъно- си ифодаланади. Майли, майли, холажон, ' мен ўзимиэнинг эшикдан чиқа қол ай (А. Қаҳҳор, Янги ер). Жуда, соз, миниб бора қолинг. Шаҳарда сизга бир иш ҳам бор

(М. Исмоилий. Ф. т.о.) ;

етакчи феълдаги ҳаракат ўзга учун (ўзга манфаати юзасидан) ёки ҳаракат субъеқти манфаати юзасидан бйжа- рилувчи ҳаракат бўлса, шунингдек, бу ҳаракатнинг бажари- лиши илтимос (талаб) қилинмаган бўлса, хайрихоҳлик, тинг- ловчига нисбатан хушмуомалалйк маъноси ифодаланади: Мен ана у Сўқмоқдан юрсам ҳам бўлади. Лекин сизни нарироққа- ча кузатиб, катта йўлдан кета қолай (А. Қаҳҳор, Хотин-

лар). Юра қол, қизйм, мен сени кампирга топшириб чи- цай, у ҳам одамшаванда (Ойбек, Қ. қ.).

Бу мисолда фақат хайрихоҳлик ифодаланади.

Юқоридаги биринчи пунктда келтирилган мисолларда эса хайрихоҳлик маъноси билан бирга розилик маъноси ҳам ифодаланади;

етакчи феълдаги ҳаракат сўзловчининг истак-майлига кўра бўлувчи ҳаракат бўлса, шу ҳаракатни бажаришга хай- рихоҳлик билан маслаҳат, илтимоснинг кучайиши, шундай қилиш маъқуллиги ифодаланади: Ўғлим, бугун қола қол, ойдинда балиқ овлар здик, кечроқ кетарсан (Ж. Шарипов, Хоразм).

Рўзиматми? Рўзимат кетмонда...

Мен ҳам кетмон чопа қолай (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Шамол жуда ваҳимали гувиллаётибди, қўрқаман. Шу ерда ёта цолинг (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Бундай ҳолларда нутқ қаратилган шахс ҳам, ҳаракатни ‘бажарувчи ҳам сўзловчининг ўзи бўлса, сўзловчининг шу ҳа- ракатни бажаришни ўзига маслаҳат кўриши, шуни маъқул топиши ифодаланади: Тоғда юриб сочим ўсиб кетди. Олдира қолай, деб навбат кутиб ўтирганимда даврада Уммат полвоя п а йд о б ў л и б қ о л д и (С. Анорбоев, Оқсой). Ю в и б чиқ а қо лай, яна эртага меҳмон келиб қолиши бор (Ж. Аб- дуллахонов, Она ҳурмати).

Аниқлик майли формасида қўлланганда:

ишнинг мақсадга мувофиқ, осонлик (қийинчиликсиз) ва тезлик билан бажарилиши маъноси ифодаланади: Нега у қўл урган иш б ит а қо лад и-к у, Саидғозининг енгил иши ҳам оғир кўчади... (С. Анорбоев, Оқсой). Унинг ўрнига алоқа ишларини яхши биладиган мутахассис т о пи л а қо- лармикан? (С. Анорбоев, Гўзаллик излаб);

умуман ишнинг осонлик ва тезлик билан юз бериши маъноси ифодаланади: Сиз аллақандай тушунтирасиз... д а р- ровтушунақоламан (А. Қаҳҳор, Сароб). Икки-уч кш- ши совчи қўйганда у, икки бола билан тинч турмуш қила олишини кўз олдига келтиролмай, розилик бермаган эди, ни- ма бўлди-ю, уста Абдураҳмон киши қўйганда дарров р о зи бўла қолди (А. Қаҳҳор, Бошсиз одам).

Шарт майли формасида қўлланганда, кўпинча, етакчи феълдаги ҳаракатнинг тез бажарилишига хоҳиш-ихтиёрнинг кучлидиги ифодаланади. Бундай ҳолларда шу маънога мос келувчи кошкийди, қани энди каби сўз ёки сўз бирикмалари ҳам қатнашуви мумкин: ... чарчаган тарозбонлар машина йўлига кўз тикканлар, тезроқ к е л а қо л с а-ю, пахталарни пунктга таший қолса (Р. Файзий, Ч. б. к.). Уни яна ўй

N

»босди..< «Оҳ,. коштйди б о сди-б о сд и қил а қо лишс а» Анорбоев, Оқсой). ,

Қол кўмакчи феъли етакчи феълга -а, -й аффикслари ор- қали бирикканда, кесатиқ маъноси ифодаланишй мумкин. Лекин бу маъно қол кўмакчи феълига хос маъно эмас. Кеса- тиқ маъиоси гап оҳангидан, контекстдан ёки умумий ҳолат- даи келиб чиқади. Бундай ҳолларда қол кўмакчи феъли кеса- тиқни кучайтиради:

Қани ичкари уйга кирилсин, ойим.

...Мен нима қилдим?

Гап битта, уйга кир а қо л инг... (Яшин, НурхОн). Мунча яхши, ҳукуматнинг хазинйсини ҳам инъо м қила қолинг... Ҳукуматнцнг ерига мунча бино қўйишлик (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Кел'Гирилган мисолларда қол кўмакчи феъли тушириб қолдирилса ҳам, кесатиқ маъноси ифодаланаверади. Лекин кесатиқнинг даражаси қол феъли қўллангандаги даражада кучли бўлмайди. Бундай ҳолларда қол кўмакчи феълининг кесатиқ маъносини кучайтириш сабаби шундаки, юқорида кўрганимиздек, қол кўмакчи феъли хайрихоҳлик, хушмуома- лаликни билдиради. Ана шу хушмуомала, хайрихрҳлйк кеса- тиқни. кучайтщзади.

^ Шуни айтиш керакки, қол кўмакчи феълинииг -а, -й аф- фикслари билан ясалган равишдошга бирикканда ифодалай- днган маънолари шу феълнинг асл маъносига (мустақил феъл сифатида қўлланганда ифодалайдиган маъноларига) боғлан- маиди. Шунинг учун ҳам қол кўмакчи феъли бу маъноларда қол феълига қарама-қарши маъно билдирувчи бор, кел, кет феълларига ҳам, ҳатто, қол феълининг ўзига ҳам бирикаве- ради: бора қол, кела қол, кета қол, қола қол. Шунингдек, қол кўмакчи феълининг бу маъноларини қ<м мустақил феъли ; билдирган ҳаракатнинг бирор хусусиятидан келтириб чиқа- риш ҳам мумкин эмас.

Бизнингча, бу маънолар қол кўмакчи феълининг -а, -й ва -(и)б аффикслари орқали ясалган равишдошга қўшилган формалари ўртасида кейинчалик маъно жиҳатдан дифферен- циация юз беришидан Келиб чйққан. Бунинг исботи сифатида Қуйидагиларни айтнш мумкин. ;

Тарихан қол кўМакчи феъли -а, -й аффикслари орқали ясалган равишдошга бирикканда ҳам -и(б) аффикси орқали ясалган равишдошга бирикканда билдирадиган маънони ифо- далаган: '

Ҳар сори т е л м у р а қо лд и Мирзо,

Йўл бошинда т у р а қолд и Мирзо<

Ҳам раият қил а қо лд и фарёд,

Ким берур эмди дебон бизга дод

(«Шайбонийнома»).

Оғасининг мундоқ енгил келганидан ва бизнинг мундо^ илдам етканимиздан донг ва мутахаййир бўлиб т у р а цол дш («Бобирнома»). Бу хабар келган била ўтқа сув урғондек босила қолди («Бобнрнома»).

Келтирилган мисоллардаги телмура қолди, тура қолди, қила қолди, босила қолди бирикувларида қол феъли маълум даражада ўз маъносини сақлаган, яъни буларда субъектнинг етакчи феълдан англавдилган ҳолатда қолганлиги англашила-

ч ди. Бу маъно ҳозирги ўзбек тилида телмуриб қолди, туриб1 қолди, қилиб қолди, босилиб қолди формасида ифодаланади. Тарихан телмура қолди бирикуви орқали ифодаланган маъ- но телмуриб қолди формаси орқали ҳам ифодаланган:

Сув эли барча боқиб қолдилар,

Ҳасрат ўтини ёқиб қо л д и л а р

(«Шайбонийнома»).

Демак, тарихан телмуриб қолди, боқиб қолди формаск билан телмура қолди, боқа қолди формаси бир хил маъно ифодалаган.

Лекин тилда айнан бир хил маънони ифодаловчи парал- лел формалар ёки сўзларнинг бўлиши тил табиатига мос кел- майди. Бундай параллел форма ёки сўзлар бўлса, у ўткинчи ҳодиса ҳисобланади. Кейинчалик бундай параллел формалар- дан бири ё йўқолади (истеъмолдан чиқади), ёки бу формалар ўртасида маъно жиҳатдан дифференциация юз беради. Ана шу қонунга кўра бир хил маъно ифодаловчи боқа қолди ва боқиб қолди формаларидан бири кейинчалик ё истеъмолдан чиқиши ёки бошқа маъно касб этиши лозим эди. Узбек ти- лида ана щу ҳодисанинг иккинчиси (маъно жиҳатдан диффе- ренциация) юз берган.

Қол кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари орқали ясал- ган равишдошга бириккан формаси билан -(и)б аффикси ор- қали ясалган равишдошга бириккан формаси ўртасидаги маъно жиҳатдан дифференциация юз бериши натижасида термула қолди формаси ҳозирги ўзбек тилида ифодалайди- ган маъносини касб этади. Албатта, бу ҳодиса бирдан юз бер- майди. Термула қолди формаси маълум вақтларга қадар термулиб қолди формаси ифодалайдиган маънода, шунинг- дек, ҳозирги ўзбек тилида термула қолди формаси ифодалай- диган маънода параллел қўлланган. Бу ҳодиса Машрабнинг қўйидаги ғазалида ўз ифодасини топган:

Дунёга келиб лойиға билмай б от а қ о лд и м,

Дармон йўғидин неча оғиз сўз қота қолдим...

Кўрдум мен ани душмани руҳи тан экандур,

«Ло» ўқи била икки кўзига ота қолдим.

, Майхонага кирдим, била қолдим куяримни, Масжидга кириб, зоҳиди яхдек қ о т а қ о л д и м.

Зоҳид менга бир шишада май, сенга намозинг,

Минг тавфини бир шишаи майга сот а ц.о лдим. Ваҳдад майини муғон илгидин ичтим,

'Мансур каби дорға бошимни тута қолдим. Девоналиғим шуҳрати оламға тўлубдур,

Бир жилвасиға икки жаҳондин ўтақолдим.

Айб айламангиз Машраби беҳудни, ёронлар,

Найлайки, бу ғурбат кўчасидин ўтақолдим.

Келтирилган ғазалда қол кўмакчи феъли фақат равиш- дощницг -а, -й аффикслари орқали ясалган турига бириккан. Лекин бирикувларда ифодаланган маъно бир хил эмас. Мас., бота қолдим, қота қолдим бирикувлари ҳозирги ўзбек тилида ботиб қолдим, қотиб қолдим формасидагидек маънони ифода- лаган. Тута қолдим, ўта қолдим бирикувлари ифодалаган маъно эса ҳозирги ўзбек тилида ҳам худди шу формада (тута қолдим, ўта қолдим тарзида) ифодаланади. Бу факт тута қолди, ўта қолди формасининг тутиб қолди, ўтиб қолди фор- масидан фарқли маънони ифодаловчи формага айланаётган- лигини кўрсатади.

Тил тарйхига оид ёзма манбаларнинг, айниқса, прозаик асарларнинг камлиги боқа қолди ва боқиб қолди формаси ўртасида маъно жиҳатдан дифференциация юз беришининг қайси даврлардан бошланганлигини аниқ белгилашга имкон бермайди. Лекин тил қонуниятига ва ўзбек тили тарихйга оид фактларга асосланиб, қол кўмакчи феълининг -а, -й аффикс- 'лари билан ясалган равишдошга бириккан формаси ифода- лайдиган маъно тура қол ва туриб қол формалари ўртасида маъно жиҳатдан ди-фференциация юз бериши натижасида келиб чиққан дея оламиз.

Қол кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари орқали ясал- ган равишдош формасига бирикканда ифодалайдиган маъноси шу феълнинг асл маъносидан келиб чиққан маъно бўлганида, бошҳа туркий тилларда ҳам қол кўмакчи феъли равишдош- нинг -а, -й формасига бирикиб, худди ўзбек тилиддги каби маъноларни ифодалаши мумкин эди, яъни бу ҳодиса бошқа туркий тилддрда ҳам бўлиши керак эди. Қол кўмакчи феъли- нинг -а, -й аффиксли равишдошга қўшилиб, рухсат (розилик),, хайрихоҳлик каби маъноларни ифодалаши ҳодисаси кўпчи- лик туркий тилларда учрамайди. Шунингдек, туркий тиллар- нинг баъзиларида қол кўмакчи феълининг равишдошнинг -а,

-й формасига бирикиши ё жуда кам учрайди, ёки бутунлай учрамайди[[31]](#footnote-31). Мана.бу ҳодиса ҳам ўзбек тилида оЛа қол, тура қол каби бирикувларда қол кўмакчи феъли ифодалайдиган маъно шу феълнинг лексик маъносидан келиб чиқадай, ^алки икки форманинг (ола қол ва олиб қол формаларининг) диф- ференциациясидан вужудга келган маъно эканлигини кўрса- тади. ,

Узбек тилида қол кўмакчи феълининг -(и)б аффикси би- лан ясалган'тури билдирадиган маънолар туркий тилларниНг айримларида қдл феълининг -а, -й аффиқслари орқали ясал- ган равишдошга бирикКан тури воситасида ҳам ифодалана- веради. Мас., проф. Н. А. Баскаковнинг кўрсатишича, қора- қалпоқ тйлида қол .кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари орқали ясалган равишдошга бириккан формаси давомлилик ва тасодиф маъноларини ифодалайди. Шу маънолар қол феълининг -(и) б аффикси орқали ясалган равишдошга би- риккан формаси орҚали ҳам ифодаланади[[32]](#footnote-32). Узбек тилида эса тасодиф, давомлилик маъноси қол кўмакчи феълининг фақат -и(б) аффикси воситасида ясалган равищдошга бирик- кан формаси орқали ифадаланади. Демак, «^орақалпоқ тилит да тура қол формаси билан туриб қол формаси маъно жи- ҳатдан тўла даражада дифференциацияга учрамайди.’ Узбек титида эса тура қол формаси билан туриб қол фор- масининг маъно жиҳатдан дифференциацияси тўла да- ражаха юз берган. Бу ҳодиса ҳам ҳозирги ўзбек тили- даги гура қол формаларининг маъно жиҳатдан дифференциа' цияси натижасида келиб чиққан маъНо экаНлигидан далолат беради. ,

III: Қол кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай восита- сиз унинг шахс-сон билан тусланган формасига бирикади. Бунда шахс-сон ва замон формалари етакчи феъл билан кў- макчи феълда бир хил бўлади: Тошкентдан уйланса, сув қуй- гандек тийинар-қолар, Марғилон балосини эсидан ҳам чиқарар (А. Қодирий, У. к.). Ишни бошлаб юборган дастлаб- ки кезларда ўт-оловдек ёпишган баъза боЛалар сал ишламай тағин сўнди-қолди (Р. Файзий, Раянинг арчаси). Боши ёстиққа тегди дегунча ухлайд и-қ о лади (С. Зуннунова, Қанот).

Бу типдаги бирикувларда қол кўмакчи феъти равишдош- нинг -(и) б аффикси билан ясалган формасига бирикканда ифодалайдиган ҳолатнинг юзага келиши, давом, кутилмаган- лик (тасодиф), ҳаракатнннг тезлик билаи (бирдан, тўсатдан) бажарилиши каби маъноларни ифодалайди ' 1. Ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатга ўтиши: Билма[[33]](#footnote-33)

дим... ҳар нечук сув қуйгандек бўлди-қолди, илоҳи эм тущган бўлсин (А. Қодирий, У. к.)

Давом: Ҳалиги ерда бир мўйсафид ке^иб, ҳассасига суяниб т икилд и-қо лд и (Ойбек, Қ. қ.).

3.• Кутилмаганлик, тасодиф: Хотин бошқа нарсаларйни ҳам сотиб тап-тайёр бўлиб турган экан, волидамиз билан қи- зини олибди-ю, бир кечада з и м-ғ о йи б б ў либ д и-қ о либ- д и (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Ҳаракатнинг тезлик билан, бирдан бажарилишй: Мени кўрди шекилли, бирпасда й ў қ бў л д и-қ о л ди (С. Анор- боев, Оқсой). Итлар бирдан ў з гард и-қ о лд и: қулоқлари- ни қисиб, думларини. лекиллатиб ҳар ёққа тарқаб кетди (С. Анорбоев, Яйловда).

Келтирилган мисолларда қол кўмакчи феъли ифодалаган маънолар шу кўмакчи феълнинг -(и)б аффикси билаи ясал- ган равишдошга бирикканда ифодалайдиган маъноЛарининг ўзгинасидир. Фарқ шундаки, буларда ҳаракатнинг тезлик билал, шартта бажарилиши оттенкаси ҳам бўлади.

Қ и с қ а х у л о с а л а р:

Крл кўмакчи феъли равишдоищинг -(и)б аффикси би- лан ясалган турига ҳам, -а, -й аффикслари орқали ясалган турига ҳам бирикади. Шунингдек, етакчи феългз ҳеч қандай форма ёрдамисиз ҳам бИрика олади: кетиб қолди, кета' қолди, кетди-қолди.

Равишдошнинг ~(и)б аффикси билан ясалган турига бирикканда қуйидаги маъноларни ифодалайди:

ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши: ёпишиб қолмоқ, кўкариб қолмоқ. Бу маъно қол феълида ра- вишдош формасидаги феъл билдирган ҳолатда колувчи шахс- нинг борлигидан ва бу шахснинг шу ҳолатда қолиши учун аввал ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатга айланиши лозиМ- ЛНШдан келиб чиқади;

. давомлилик маъносини билдиради: шошиб қолмоқ,

ўйланиб қолмоқ. Бу маъно ҳам субъектнинг бирор ҳаракат- ҳолатда қолишидан Келиб Чиқади: ўйланиб қолди-^-ўйланган ҳолда қолди—ўйланйшда давом этди;

ҳаракат-ҳолатнинг ‘ маълу^! даражада юз ; беришини билдиради: соғайиб қОлмоқ;

оз қолганлик, яқинлашганлик маъносини билдиради: битиб қолмоқ, етиб қолмоц, ящнлашиб қолмоқ. Ҳаракат-ҳси латнинг маълум даражада юз бериши маъноси, шунингдек, оз қолганлик, яқинлашганлик маъноси етакчи феълдаги ҳа- ракатнинг даражама-даража (аста-секин) бажарилиш хусу- сияти билан қол феълида субъектнинг актив бажарувчи бўл- маслигидан келиб чиқади;

ҳаракатнинг тасодифан, қўқҳисдан бажарилиши маъ- носини билдиради: ёзиб цолди, сўраб қолди;

ҳаракатнинг хоҳиш-ихтиёрга қарама-қарши юз бери- ши маъносини билдиради: сезиб қолади. Ҳаракатнинг тасо- дифан, қўққисдан бажарилиши ва хоҳиш-ихтиёрга қарама- қарши ҳаракат эканлиги маъноси қол феълида субъектнинг актив бажарувчи бўлмаслиги, унинг юзага келган ҳолатда фа- қат қолувчи сифатида бўлишидан келиб чиққан;

ҳаракатнинг вақти ғаниматда, ғанимат шароитдан фойдаланиб бажарилиши маъносини билдиради: ўйнаб қол, еб қол, ўқиб қол. Бу маъно субъектнинг қолувчи, шароитнинг эса ўткинчи эканлигидан келиб чиқади;

қутқармоқ, сақламоқ, тутмоқ каби айрим феъллар би-

лан бирикканда, ҳаракат йўналган объектда бирор ҳолат- нинг юз беришига йўл қўймаслик, уни шундай ҳаракат-ҳо- латдан холи қилиш маъносини билдиради: тийиб қолмоқ,

ушлаб қолмоқ.

Равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган тури- га бирикканда, маслаҳат, хайрихоҳлик, рухсат, илтимос, даъват каби маъноларни билдиради: ола қол, бера қолинг, ёза қолсин.

Қол кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бирикканда ифодалайдиган маъноси ола қол формаси билан олиб қол формаси ўртасида маъно жиҳатдан дифференциация юз бериши натижасида келйб чиққан.

Қол кўмакчи феълининг етакчи феълга ҳеч қандай

форма ёрдамисиз бириккан турида шу феълнинг -(и)б аф- фикси билан ясалган равишдошга бирикканда ифодалайди- ган маънолардан ҳаракатнинГ- бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши, давом, тасодиф, хоҳиш-ихтиёрга қарама-қар- шилик маънолари ифодаланади: ёпишди-қолди, тикилди-

қолди, ўлди-қолди, кетди-қолди. Бу формада ҳаракатнинг тез, шартта бажарилиши оттенкаси ҳам бўлади.

Қўй

Бу кўмакчи феълнинг етакчи феъл билан бирикиши икки хил кўринишга зга: 1) етакчи феълга ~(и)б равишдош фор- маси орқали бирикади: айтиб қўйди; 2) етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирикади: айтди-қўйди.

Қўй кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б а'ффикси ор- а^али ясалган тури билан бирикканда қуйидаги маъноларни ^илдиради.

Ҳаракатнинг бажарилиши ва унинг натижаси сифатида- ги ҳолатнинг юзага келиши маъносини билдиради (суяб қўй- моқ, очиб цўймоқ, илиб цўймоқ, ётқизиб қўймоқ каби):

Бошидаги кир, кўк чалмасининг узун пешини елкасидан

осилтирибқўйган (Ш. Тошматов, Э. қ). Чигитни квад- рат уялаб жойлаштирамиз. Бунинг учун иккита чигит экиш агрегатини тахт қилиб қўйдик (Т. ҳ.). Қандайдир бир куч уни ўтирган жойига мих л аб қўйгандек қимирлат- мади (Саид Аҳмад, Хотин).

Осилтириб қўймоқ, тахт қилиб қўймоқ, михлаб қўймоқ -бирикувларида етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносининг ифодаланиши ҳам бу бйрикувларда қўй кўмакчи феълининг, қисман бўлса-да, ўз маъносини сақлаганлиги билан изоҳланади, яъни бирор нар- сани бирор ҳолатда қўйиш учун аввал шу ҳолатнинг.мавжуд бўлиши керак. Осилтириб қўймоқ, тахт қилиб қўймоқ, мих- лаб қўймоқ бирикувларида қўйиладиган ҳолат (осилтириғ- лик, тахт, михлоғлик ҳолатлари) етакчи феълнинг ўзидан ке- ^ яиб Чйқади. Бу ҳолатларнинг юзага келиши учун шу феъл- лар ифодалаган ҳаракат амалга ошиши керак. Демак, осил- тириб қўймоқ, тахт қилиб қўймоқ, михлаб қўймоқ бирикув- ларидаги қўй феъли осилтириғлик, тахт, михлоғлик ҳолатла- рининг юзага келганлигини (мавжудлигини), бунинг нати- жаси ўлароц, етакчи феъл ифодалаган ҳаракатнинг бажарил- ганлигини кўрсатади (ҳаракат бажарилмаса, ҳолат юзага келмас эди).

Демак, бундай бирикувларда ифодаланадиган ҳаракат- нинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъноси қўй феълининг лексик маъноси бўлмай, шу феъл (қўй феъли) билдирган ҳаракат билан равишдош формасидаги феъл анг- латган ҳаракатнинг бажарилишйдаги кетма-кетликдан келиб чиқади.

Қўй кўмакчи феълининг етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини чфода- .лаши келаси замон формасида, шунингдек, буйруқ майли формасида жуда аниқ кўринади:

Қайтишда қўниб ўтинглар, каклик т у т и б қ ў я ман.

Бирга тутамиз, тузоқни тайёрлаб қў й (С. Анор- боев, О. ш.). Қачон қайтасан, болам, балиқ қо в у р и б қ ў я- ман (Ҳ. Ғулом, Машъал). Хумга сув тўлдириб, ўтин ҳам ёриб қўй (3. Фатхуллин, Ғунчалар).

Ташлаб қўйибман, оқсатиб қўйишибди каби бирикувлар-

да асосий нарса ҳаракатнинг бажарилиши, унинг тугаши- эмас, балки унинг натижаси сифатида юзага келган ҳолатдир, Шунинг учун ҳам, буларда ҳаракатнинг қачон бажарилган- лиги назарда тутилмайди. Албатта, бу бирикувларда етакчи феълдаги ҳа'ракатнинг ўтгаН занонга оидлиги англашилади.. Лекин, бундан қатъий назар, оқсатиб цўйишибди. бирикувида. етакчи феълдаги ҳаракатнинг ўтган замонга оидлиги эмас, балки юзага келган ҳолатнинг ҳозир мавжудлиги ифодала- нади: - '(

’ Сабр қил хотин, еб турган гуштимиз бор. Уғлинг кеЛгст куни сўяман, деб кўнглимдан ўтказиб қўйибман (Шуҳрат, Мукофот). Феруза бўлса, қозонни кўтариб қўйиб, ўяоқ бошига чўкка тушади... (С. Анорбоев, Яйлов- да). Бунинг учун биз оғамиз Сергей билан баъзи тадбирларни ўйлаб қўйдик (Ҳ. Ғулом, Машъал).

Бу мисолларда кўнглидан ўтказиб қўймоқ, кўтариб қўй- моқ, ўйлаб қўймоқ бйриқўВлариниНг ҳаммаси ўтган замон формасида. Агар асосий нарса шу ҳаракатнинг бажарилиши- нинг ўзи. бўлса, ўтказибман (ўтказдйм), кўтариб, ўйладик формасида қўлланар ва бу ҳаракатларнинг ўтган замонга оидлиги ифодаланаверар эди. ЛеКин булардаги асосий нарса ҳаракатнинг натижаси — юзага крлган ҳолат бўлганидан бирикувлар ўтган замон формасида бўлишидан қатъий нат зар, етакчи феълдаги ҳаракатнинг қачон .бажарилганлигк эмас, балки унинг мавжуд ҳолати назарда тутилади. Бу ҳо- лат эса нутқ сўзланиб турган вақтда мавжуд, яъни мас., кўнглимдан ўтказиб қўйибман бирикувида ҳозир ҳам кўнгли- да борлиги ифодаланади.

Етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатга айланиши маъносини (динамиканинг статикага айланишини) қол кўмакчи ф.еъли ҳам ифодалайди. Фарқ шундаки, қол кў- макчи феъли бйлан ясалган бирикувларда субъект актив бажарувчи сифатида бўлмайди. У юзага келган ҳолатда фа- қат қолувчИ сифатида, қўй кўмақчй феъли билан ясалган би- рикувларда эса актив бажарувчй сифатида бўлади[[34]](#footnote-34). Шунинг учун ҳам бундай ҳолларда қол кўмакчи феъли, асосан, ўтим- сйз феъллар билан, қўй кўмакчи феъли эса ўтимли феъллар билан бирикади. Қиёсланг: очилиб қолмоқ — очиб қўймоқ, суяниб қолмоқ — суяб қўймоқ, ҳайрон бўлиб қолмоқ-ҳай- рон қилиб қўймоқ, совиб қолмоқ — совитиб қўймоқ.

Қўй кўмакчи феъли ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолат- нинг юзага келиши маъносини билдирганда, етакчи феълдаги

V „ ...

ҳаракатнинг тўла даражада юзага келиши магьноси ҳам анғлашилади, яъни ҳарақатнин'г натижаси сифатидаги ҳолат-' нинг юзага келиши шу ҳаракатнинг тўла бажарилганлигиии кўрсатади. Мас., боғлаб цуймоқ бирйкувида боғланган ҳолат- нинг юзага келиши ифодаланади. Боғланган ҳолат юзага ке- лар экан, ўз-ўзидан, боғлаш ҳаракати божарилган бўлади. Лекин бундан қўй қўмакчи феъли ҳаракатнинг тамом бўли- ши, тугаши маъносини билдиради, деган хулоса чиқмайди. Қўй кўмакчи феълидаги асосий нарса ҳаракатнинг натижа- си сифатидаги ҳолатнинг юзага келишидир. Бунда ҳаракат- нинг тамом бўлиши таъкидланмайди..

Қўй кўмакчи феъли баъзи феъллар биланчбирикканда' давомлилик ма'ъноси ифодаланади: Нщоят, бугунги сўроқ Зиёдиллани. анча ўйлантираб қўйди (Ҳ. Ғулом, Машъал). Ҳали у ерда, ҳали бу ерда янги туғилаётёан' қўзи- лар чўпднларни шошириб қўйган, уларда тиним йўқ (Т. Ҳ.). '

Келтирилган мисолларда етакчи феълдаги ҳаракат-ҳо- ' латнинг давомлилиги маъноси ифодаланади. Лекин булар- даги давомлиликни (давомлилик маъносини) бевосита қўй, кўмакчи феълининг лексик маъноси бидан изоҳлаб бўлмайди. \ Қўй феълида давомлилик маъносй йўқ. Агар бу феълда да- во,млилик маъноси бўлганида, у ҳар қандай феъл билан би- рикиб шу феълдаги ҳаракатнинг давомлилигини ифодалаш. учун қўллана олар эди. Ваҳоланки, қўй кўмакчи феъли са^- ноқли феъллар билан бириккандагина давомлилик маъноси ифодаланади. Мас., қўй кўмакчи феъли бермоқ, олмоқ феъл- лари билан бириқканда, ҳеч вақт давомлилик маъноси ифо- даланмайди.

Лекин, шуниси борки, қаратиб қўймоқ, шошириб қўймоқ каби бирикувларда давомлилик маъноси қўй кўмакчй феъли- нинг қатнашуви билан ифодаланади, Бу нарса қаратиб қўй- моқ, шошириб қўймоқ каби бирикувларда давомлилик маъ- нОсининг ифодаланишини қўй кўмакчи- феъли билан етакчи фбълнинг лексик хусусиятидан қелиб чиқиб изоҳлаш лозим- лигини кўрсатади.

Юқорида (биринчи пунктда) қўй кўмакчи феълининг етакчи феълдаги ҳаракатнинг баЖарилиши ва ҳолатга айла- ниши, субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракатни ўз устига ол- ган субъектни шу ҳолатда қўйиши (қолдириши) маъносийи ифодалаши айтилди. Шунингдек, бу ҳолатнинг энди субъект томонидан бажарилмайдиган (статик) ҳолат э.канлиги ҳам айтилди. Бирор ҳолатда қолдирДи (бирор ҳолатда қўйди) деган сўз, унинг шу ҳолати мавжуд деган сўздир. Шу ҳолати мавжуд деган сўз эса шу ҳолати давом этяпти деган сўздир.

Лекин бу ҳолат актив бажарилишда давом этаётган ҳаракат- ҳолат бўлмай, балки юзага келиб бўлган статик ҳолатдир: Мармар сиёҳдонга с у яб қў й и л г ан конвертга кўзи туишб, мийиғида кулди (С. Анорбоев, Директорнинг даъвоси).

Келтирилган мисолда етакчи феълдаги ҳаракатнинг (суяшнинг) бажарилганлиги, ҳолатга айланганлиги ва шу ҳолатнинг мавжудлиги ифодаланадн. Демак, шошириб цўй- ди, суяб қўйди бирикувларининг иккаласида ҳам қўй кўмак- чи феъли бир хил маънони — етакчи феълдаги ҳаракатнинг бажарилганлиги ва ҳолатнинг юзага келганлиги маъносини билдиради. Фарқ шундаки, шошириб қўйди бирикувида шо- шйриш ҳаракатининг давоми ифодаланса, суяб қўйди бири- кувида суяш ҳаракатининг бажарилганлиги ва ҳолатнинг юзага келганлиги ифодаланади.

Дема-к, қўй кўмакчи 'феъли иккала бирикувда ҳам маълум даражада ўз маъноси (етакчи феълдан юзага келган ҳолат- да қўйиш маъноси) билан қатнашгани ҳолда иккала бири- кувда икки хил маънонинг ифодаланиши етакчи феълларнинг лексик хусусиятидан келиб чиқадиган ҳодисадир.

Ҳаракатнинг хоҳиш-ихтиёрдан ташқари, хоҳиш-ихтиёр- га ҳарама-қарши ҳолда юз бериши маъносини билдиради: Афтидан, улар энди ёлғиз қолишганда табиатнинг ғайирлиги келибди-ю, ажратмоқчи бўлиб, билмасдан б и р л ашт и р иб қ ў йиб д и (А. Мухтор, Туғилиш). Гўзал қўлидаги гулдаста- ни адашиб қолдими, она тили ўқитувчисига б е р иб қў йд и (Р. Файзий, Биринчи сентябрь). Жуда ёмон хато қилиб қў йдик. Сўндирмоқчи бўлган оловимизга сув ўрнига мой пуркаб қўйдик (А. Мухтор, Қор. қ.).

Ҳаракатнинг хоҳиш-ихтиёрдан ташқари, хоҳиш-ихтиёрга қарама-қарши бажарилиши маъносида. қўй кўмакчи феъли •буйруқ-истак майлининг бўлишли формасида қўлланмайди. Чунки субъект ҳеч вақт ўз манфаатига зид бўлган ҳаракатни бажаришни орзу қилмайди (хоҳламайди). Шунингдек, сўз- ловчи ҳам ўз манфаатига зид бўлган ҳаракатни бажариш- ни ўзгага буюрмайди. Бундан чиқадики, буйруқ-истак майли >формасининг маъноси билан хоҳйш-ихтиёрдан ташқари ба- жарилиш маъноси бир-бирига қарама-қаршидир. Шу сабаб- ли билдириб қўй, сездцриб қўй формасида ҳеч вақт хоҳиш- ихтиёрдан ташқари бажарилиш маъноси -ифодаланмайди. Билдириб қўйма, сездириб қўйма формасида эса шу маъно •ифодаланади. Чунки бўлишсизлик формаси ҳам, қўй кўмак- чи феъли ҳам ҳаракатнинг бажарилишига сўзловчининг та- рафдор эмаслигини билдиради, яъни бўлишсизлик формаси- нинг маъноси билан қўй кўмакчи феълининг маъноси харак- тер >киҳатидан бир-бирига мос келади.

Ҳаракат-ҳолатнинг хоҳиш-ихтиёрдаи ташқари, хоҳиш- «хтиёрга қарама-қарши юз бериши маъноси бевосита цўй мустақил феълининг лексик мундарижасидан келиб чиқади- ган маъно эмас. Қўй мустақил феълинииг маъносида хоҳиш- ихтиёрдан ташқари бажарилиш элементи йўқ.

Қўй кўмакчи феъли ҳаракатнинг бажарилиши ва унинг натижаси сифатидаги ҳолатнинг юзага келиши маъносини ифод'алайди. Худди шу маънони қо'л кўмакчи феъли ҳам ифодалайди. Демак, қол ва қўй кўмакчи феъллари бу маъно- да ўзаро синоним ҳисобланиб, уларнинг бир-биридаи фарқли хусусияти бирининг (қол кўмакчи феълининг) ўтимсиз феъл- лар билан, иккинчисининг ўтимли феъллар билан бирикиши- дадир. Қўй кўмакчи феълининг кутилмаганлик, хоҳиш-их- тиёрдан ташқари бажарилиш маъносини ифодалаш учун қўл- ланиши (шу маънони касб этиши), бизнингча, унинг юқори- даги маънода қол кўмакчи феъли билан умумийликка эга- лиги таъсирида юз берган. Аниқроқ қилиб айтганда, ҳара- катнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини ифодаловчи қол кўмакчи феълининг кутилмаганлик, хоҳиш- ихтиёрдан ташқари бажарилиш маъносида қўлланиши қол кўмакчи феъли билан синоним бўлган қўй кўмакчи феълининг ҳам шу маънода қўлланишига сабаб бўлган. Чунки қол кў- макчи феъли ҳаракатнинг кутилмаганда, хоҳиш-ихтиёрдан ташқари бажарилиши маъносида қўлланганда ҳам дастлаб- ки даврларда маълум даражада ўз маъносини сақлаган ва бунинг натижаси ўлароқ, фақат ўтимсиз феъллар билан бириккан. Ҳаракатнинг кутилмаганда, хоҳиш-ихтиёрдан таш- қари бажарилиши эса фақат ўтимсиз феъллар билдирадиган ҳаракатлар доирасидагина эмас, балки ўтимли фе’ьллар бил- дирадиган ҳаракатларда ҳам бўлиши мумкин. Шунга кўра, кутилмаганлик, хоҳиш-ихтиёрдан ташқари бажарилиш маъ- носи дастлаб қол кўмакчи феълида юз берган ва қол кўмакчи феъли бу маънода фақат ўтимсиз феъллар билан бириккан экан, ўтимли феъллардаги ҳаракатнинг кутилмаганда, хоҳиш- ихтиёрдан ташқари бажарилиши маъносини ифодалашда, ўз-ўзидан, қол кўмакчи феълининг синоними бўлган қўй кў- макчи феъли қўлланган. Мас., йиқилмоқ феълидаги ҳаракат- нинг кутилмаганда, хоҳиш-ихтиёрдан ташқари юз бериши маъноси қол кўмакчи феъли орқали ифодаланган бўлса, йиқитМоқ феълидаги ҳаракатнинг хоҳиш-ихтиёрдан ташқари юз бериши маъноси қўй кўмакчи феъли орқали ифодаланган: йиқилиб қолмоқ — йиқитиб қўймоқ.

Қўй кўмакчи феъли айрим феъллар билан бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракатнинг бир марта бажарилиши маъно- сйни билдирадн (қараб цўймоц, кулиб цўймоқ, қимирлаб- цўймоқ,турЪибқўймоқ%&Ы):

Ғуломжон... қоронғида ҳам кўзлари чақнаб турган сама- нини пешонасидан силаб, суйиб қ:ўйди (М. Исмоилин, Ф, т. о.). Тоғда асаларидан панд еган Қўзибой, беихтиер қу- логини ушлаб қўйди (Ҳ. Назир, С. ч.) Пирнафас ака би- лан Полвон бир-бирларига қараб қўйдилар (Ж. Ша- рипов, Хоразм).

Контекстдаги бощқа сўзлар ёки замон формалари етакчй- феълдаги ҳаракатнинг такрорийлигини билдириши мумкин^ Лекин шунда ҳам қўй кўмакчи феъли етакчи феълдаги ҳа- ракатнинг бир марталилигинп ифодалайди:

Касали ўқтин-ўқтин бир кў риниш б е риб қўяди (Ойбек, Қ, қ). У ўқишга ҳар замонда бир Қатниб қў я р ...эди (П. Турсун, Ўқитувчи). Фақат сигирларнинг кавшани- ши, вақти-вақти билан п и ш и л л а б қўйишл ар и гин а эшитилади (С. Анорбоев, Эл фарзанди).

Келтирилган мисолларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг такрорийлиги ифодаланади. Лекин такрорийликни шу гап- лардаги ўқтин-ўқтин, ҳар замонда, вақти-вақти билан сўзла- ри билдиради. Қўй кўмакчи феъли эса ана шу вақти-вақти- билан, ўцтин-ўқтин, ҳар замонда юз берувчи ҳаракатнинг ҳар сафар бир марта бўлишини англатади.

Қўй кўмакчи феълининг бу (бйр , марталилик) мйъносн қўй мустақил феълининг маъноларидан қайси бирига боғ- ланади?

Қўй мустақил феъли «бирор ҳаракат-ҳолатни-тўхтатмоқ, ўзини бирор ҳаракат-ҳолатдан тиймоқ» маъносини билдира- ди (бу унищ' асосий м^ъноларидан бири):

Ҳой -йигитлар, нега куласизлар,— деди Бердибой бири олиб, бири қ ў й и б чувиллашаётганларга (Т. Сидиқбеков,

Тоғ орасида).

1 \ .

 Чайқалади денгиз беором...

Жўшишига қараб тўймайман.

Оқ чечакдек кўпиклар ўйнар,

Қарашимни асло қўймайман

(Ғайратий).

Бу икки мисолда қўй феъли «тўхтатмоқ», «тиймоқ» маъ- носи'ни билдиради. Қўй кўмакчи феъли ифодалайдиган «бир марталилик» маъноси қўй мустақил феълининг ана шу маъ- носи асосида келиб чиққан, яъни кулиб қўймоқ, йўталиб қўймоқ каби бирикувларда ҳам қўй феъли аслида «тўхтат- моқ», «тиймоқ» маъноси билан қатнашади. Лекин кулф

 " :

цўймоқ, йўталиб цўймоқ каби бирикувлардагй равишдош формасидаги феъл билдирган ҳаракат тайёр ҳолдаги ҳаракат -бўлг^айди, балки уни субъект юзага келтиради. Демак, субъект бу ҳаракатни тўхтатишдан аввал шу ҳарақатнинг ўзинй юзага келтиради — аввал кулади, сўнгра қўяди (тўх- татади). Ана щундан равишдош формасидаги феъл билдир- ган ҳаракатнинг бир марта бажарилиши маъноси келиб- чи- қади, яъни ҳаракатнинг юзага келиши ва тўхташи (йўққа айланиши) шу ҳаракатнинг бир марта бажарилиши маъноси- ии кедтириб чиқаради. !

Қўй кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирнкканда қуйидаги маъноларни билдиради.

Ҳаракатнинг бажарилиши ва унинг натижаси сифати- даги ҳОлатнинг юзага келиши маъносини билдиради: Ойнага урилиб щаётган ёмғир қалин кўкимтир пардадай Кўксой водийсини кўзлардан т ў с д и-қ ў йд и (С. Анорбоев, Оқсой). У чиройли йигитни кўрса, эс-ҳушини йўқотади-қўядц <С. Зуннунова, Иккинчи хотин). Менга қолса, шартта ташки- лотни ё п а р д им-ц ўя р д и м (Ойбек, Н. қ.).

Келтирилган Мисоллардаги тўсди-қўйди, йўқотади-қўяди, ёпардим-қўярдим формасидаги бирикувлар ўрнида тўсиб қўйди, йўқотиб қўяди, ёпиб қўярдим формасидаги бирикув қўлланса ҳам, ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъноси ифодаланади. Лекин биринчи формада (тўс- дй-қўйди формасида) шу маъно «кескин», «тез», «шартта», «бирпасда» бажарилиш оттенкаси билан ифодаланади.

Етакчи феълдаги ҳаракат хоҳиш-ихтиёрга қарама-қар-

ши ҳаракат эканлигини билдиради: Хўжабеков қўрқоқлик қилиб қочди. Бу билан ўзини фош 'қилд и-қ ў й д и (С. Анор- боев, О. ш.). Бунда ҳам ҳаракатнинг тез, осонгина бажари- лиши англашилади. Қиёсланг: сездириб қўйди — сездирди-

қўйди.

Бир марталилик («однократность») маъносини билди- ради. Бундай ҳолларда қўй феълининг асл маъноси («қуииш. тўхтатиш» маъноси) маълум даражада сезилиб туради

ё пирай, отаси, бормисиз? ... Эшикка қар айм а)н-қу я- ман, қ а р а й м а н-қ ў ям а н... (Ш. Тошматов, ЭдҚ-.). Э,

цизим, иш йўқ, зерикканимдан устарани қайрайма н-қ ў я- ман, қай р ай м а н-қў яман (Ойбек, Н. қ.).

Бундай ҳолларда қўй феълининг асл маъносицинг сезилиб туриш сабаби шундаки, қ а р а й м а н-қ ў я м ан деганда ҳар бир феъл алоҳида урғу билан айтилади, ҳар бйр феълнинг маъноси алоҳида таъкидланади. Қўй феъли -(й) б аффиқси

билан ясалган равишдошга бирикканда ана шу нарса бўл- майди: цараб қўйди, Шунинг учун ҳам бу формада цўй феъ- лининг асл маъноси бутунлай сёзилмайди. Умуман, бир мар- талилик маъносини ифодалашда қўй кўмакчи феълийинг ~(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бириккан формаси кенг ҳўлланади. Қаради-қўйди, қарайман-қўяман формаси эса, асосан, етакчи феълдаги ҳаракат бирдан ортиқ, такрор- ланиб бажарилган ҳоллардагина қўлланади. Шунинг учун бутун бирикувнинг ўзи ҳам такрорланган ҳолда қўлланади: қарайман-қўяман, қарайман-қўяман каби.

Бундан ташқари қарайман-қўяман формасида бир мар- тали ҳаракатнинг, умуман, бирдан ортиқ такрорланиши эмас, балки системали равишда такрорланиши ифодаланади. Агар ҳаракатнинг фақат бирдан ортиқ такрорланганлиги ифода- ланадиган бўлса, қўй кўмакчи феълининг -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бириккан формаси қўлланаверади ва бунда такрорийлик маъноси етакчи феълни такрорий ҳолда қўллаш ёки бошқа сўзлар орқали ифодаланади. Қиёсланг: қараб-қараб қўйди — қаради-қўйди, қарадц-қўйди.

Етакчи феълдаги ҳаракатнинг қаршиликсиз, ўйлаб ўтирмасдан, осонгина бажарилиши маъноеини билдиради: Лаълининг қўйнини шу вақтгача пуч ёнғоққа тўлдириб кела- ’ ётганини оппа-очиқ айт д и-қ ў йд и (Ҳ. Ғулом, Машъал). Битта болани қўшиб бер, б ошлаб б о рад и-қ ў яд и (Саид Аҳмад, Қўшиқ). Арслонбекнинг шунча мол-дунёни давлатга ихтиёрий топширишига ишондинги з-қ ўйдингизми? (Ҳ. Ғулом, Машъал).

Бу мисоллардаги айтди-қўйди, бошлаб боради-қўяди, ишондингиз-қўйдингизми бирикувлари ўрнида айтиб қўйди, бошлаб бориб қўяди, ишониб қўйдингизми формасидаги би-.» рикурларни қўллаб бўлмайди.

Буйруқ майли формасида қўлланганда, буйруқ маъно- си бутунлай бўлмайди, балки ҳаракатни бажаришга даъват, маслаҳат маъноси ифодаланади. Бунда етакчи феълдаги ҳа- ракатшшг мақсадга мувофиқ ҳаракат эканлиги, ўйлаб ўтир- масда'ндбажаравериш лозим бўлган ҳаракат эканлиги англа- шилаШ

Узищизни койитиб овора бўлманг, тайёр бизнинг қўшда ҳ а й д ан г-қ ў й и н г (А. Қодирий, О. к.). Ундай бўлса, би- ронта одамни туширинг-у, олдириб чиқин г-қ ў йин г-д а (М. Исмоилий, Ф. т. о.).

Қўй кўмакчи феъли айт, гапир, қара феъллари билан юқоридаги кўринишда бирикканда, субъектнинг шу феъллар билдирган ҳаракатга астойдил муносабатда бўлмаслиги, ҳа- ракатнинг «шунчаки бажарилиши» маъносини ҳам билдира-

ди: Мен ҳовлига югураман, олма тагида ёлғиз ўзи тинч ўйнаб ўтирган' акам Исамуҳаммадга (қанд ва попукни) кўз-кўз қиламан. У жуда ювош... ҳархашасиз бйлганидан, циз ициб қа р ай д и-қ ў яд и (Ойбек, Болалик). Гап кеп қолди, шун- чалик бир айт д и м-қ ў йд и м-д а (Уйғун, Қалтис ҳазил).

Қисқа хулосалар:

Қўй кўмакчи феъли етакчи феълга икки хил кўринишда бирикади: 1) равишдош ясовчи -(и)б аффикси орқали бири- кади: айтиб қўйди; 2) ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирикади: айтди-қўйди.

> 2. -(и)б аффикси билан ясалган равишдош формасига бирикканда 'Қуйидаги маъноларни билдиради:

ҳаракатнинг бажарилиши ва унинг натижаси сифати- даги ҳолатнинг юзага келиши: боғлаб щйди, ўраб қўйди. Бу маъно қўй феълида қўйиладиган шахс ёки нарсанинг борли- гидан ра қўйиладиган ҳолатнинг юзага келиши учун аввал ҳаракатнинг бажарилиши лозимлигидан келиб чиқади;

давомлилик маъносини билдиради. Давомлилик эса субъектнинг ҳаракат-ҳолатига нисбатан эмас, балки шу ҳа- ракат-ҳолатга қўйилган шахснинг ҳаракат-ҳолатига нисбатан бўлади: Шошириб қўь^и;

ҳаракатнинг хоҳиш-ихтиёрдан ташқари, хоҳиш-ихтиёр- га қарама-қарши тарзда бажарилиши маъносини билдиради: сездириб қўйди. Бу маъно қўй мустақил феълининг маънола- ридан бирортасига боғланмайди. Қўй кўмакчи феълининг ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъно- сида қол кўмакчи феъли билан умумийлика эгалиги кейин- чалик қўй кўмакчи феълининг ҳам, худди қол кўмакчи феъли каби, кутилмаганлик, хоҳиш-ихтиёрдан ташқари бажарилиш маъносида қўлланишига сабаб бўлган (шунга олиб келган) бўлиши керак.

бир марталилик («однократность») маъносини билди- ради: қараб қўйди, ўқрайиб қўйди. Бу маъно қўй мустақил феълининг «тўхтатмоқ», «тиймоқ» маъноси асосида келиб чиққан.

Етакчи феълга ҳеч 'қандай формасиз бирикканда қуйи- даги маъноларни билдиради:

ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши: бекитди-қўйди, ёзди-қўйди. Бунда ҳаракатнинг тез, шартта, ўйлаб ўтирмай бажарилиши оттенкаси ҳам бўлади;

хоҳиш-ихтиёрга қарши бажарилиш маъносини билди- ради: сездирди-қўйди. Бунда ҳаракатнинг тез, осонликча ба- жарилиш оттенкаси бўлади;

бир марталилик («однократность») маъносини билди- ради. Бу форма бир марталилик маъносида, асосан, ҳаракат сиетемали равишда такрорланган ҳоллардагина чланади. Шу сабаблй бирйкувнинг ўзи ҳам кўпинча такрор ҳолда қўл- лтад-п: ЦОрййман-қўяман, қараиман-цўяман;

етакчи феълдаги ҳаракатнинг осонгина, қийинчилик-

сиз, қаршиликсиз бажарилиши маъносини билдиради: -бора- ди-қўяди, сўрайди-қўяди, ишонади-қўяди; г

буйруқ майлида буйруқ маъноси йўқолиб, ҳаракатни

бажаришга даъват, маслаҳат маъноси ифодаланади: айт-қўй, кет-қўй, сўрасин-қўйсин. / '

Кет

Кет кўмакчи феълининг етакчи феъл билан бирикиши уч хил кўриниШга эга: 1) етакчи феълга равишдощ ясовчи (и)б аффикси орқали бирикади: йиқилиб кетмоқ, семириб кетмоқ;

рав'ишдош ясовчи -а, -й аффйкслари орқали бирикади: суриштира қетмоқ, йўрғалай кетмоқ; 3) ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирикади: ўтди-кетди, ёзди-кетди.

Бу кўмакчи феъЛ, асосан, ўтимсиз феъллар билан ва кам даражада ўтимли феъллар билан бирикади: кўпайиб кетмоқ, оқариб кетмоқ, савалаб кетмоқ.

Кет кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффикси би- лан ясалган турига бирикканда, қуйидагн маъноларни бил- диради.

' 1. Ҳаракатнинғ тўла бажарилиши маъносини билдиради: тарқаб кетмоқ, улғайиб кетмоқ, қўшилиб қетмоқ, ўрганиб кетмоқ каби.

Бундай ҳолларда кет қўмакчи феъли тўла бажарилиш маъ- носига яна бошқа қўШимча маъноларни \*ҳам бера олади:

субъектнинг равишдош формасидаги ҳаракат юз берган ўриндан яна нарига йўналиши (бошқа томонга кетиши) маъ- носини билдиради. Бунда кет феълининг асл маъноси маълум даражада сақланади (сезилиб туради): Назирқулнинг қалби- да кўтарилган тўфон вужудидаги ўчиш олдида турган учқун бетидан кулни с у п у р иб кетди (Саид Аҳмад, Ҳукм). Ана энди Ҳасанхон полвон кўп қўшиннинг ўртасидан эсон- олон яиқиб к ет д и («Далли»), Чийланинг 'тагидан шамол уриб турибди. Қозиқлар маҳкам бўлмаса, чайлани учириб кетадигандай (С. Анорбоев, О. ш.).

Келтирилган мисолларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъноси билан бйрга субъектнинг ёки ҳа- ракатни ўз устига олган объектнинг ўз ўрнидан бощқа томонга йўналиши маъноси ҳам ифодаланади. Бу маъно кет феъли- нинг асл маъносининг ўзидир. Шунинг учун ҳам келтирилган мисолларда кет феъли мустақил феълга ўхшаб кўринади.

^Аас^қўшиннинг ўртасидт эсо&омон чиқиб кетди гапидаги чиқиб кетди бирикувида «кетйш» тушунчаси брр. Лекин бу бирикувдаги асосий ҳаракат кетиш ҳаракати эмас, балки чит қиш ҳаракатидир. Қет феъли билдирган маъно чиқ феъли- нинг маъносига қўшимча тарздаги маънодир. Шунинг учун бу бирикувдаги кет феъли ўрнида ол кўмакчи феъли қўлланса ҳам, асосий маъно ўзгармайди: эсон-омон чщиб кетди — эсан-омон чищб олди; , ,<

нормал ҳолатдан кучлиликни (юқориликни) билди- .ради, яъни маънони кучли оттенка билан ифодалайди. Бундай ҳолларда' кет феълининг асл маъноси бутунлай йўқолади: хемириб кетмоқ, кўпцйиб кетмоқ, оқариб кетмоқ каби.

Кучайтириш қуйидаги ҳодисаларга нисбатан бўлади:

а) ҳаракат-ҳолатнинг даражасига нисбатан бўлади. Ха- барни ўқиб, шу қадар у ялиб ке т д имки, ўзимни шар- манда бўлгандай ҳис қила бошладим (Ж. Абдуллахонов, Юрак куйлари). Агар селитра ҳаддан ташқари кўп солинса, ғўза ғовлаб кетади-ю, ҳосил тугмайди (М. Жўра, Коммунизм куртаклари). Тошкент шунчсиик ўзгариб, щунча- лик ёша р иб кетибдики, Муҳиддин чарчаганини ҳам ,3'олиққанини ҳам унутди (Р. Файзий, Ч. б. к.);

б) кучайтириш вақтга нисбатан бўлади. Бунда етакчи феълдаги ҳаракатнинг юзага келганига анча вақт бўл] антиги (аича вақт ўтиши) ифодаланади: Замона кажрафтори режа- ларимизни остин-устун қилиб юбормаганда, ишимиз ўн чандон ссон кўчарди. Афсуски, катта трллар кесилиб кетди ,(Ҳ. Ғулом, Мащъал).— Йўқ,— патнусдан бир бурда нон олиб щ^авоб берди Йўлчи,— ер сот и л иб кетг ан (Ойбек, Қ. қ.).

Э, мухбцр ука, бормисиз? Биз томонларга сира к ел м а й ке т- дингиз (Саид Аҳмад, Хазина);

. в) кучайтириш масофага нисбатан бўлади. Бунда макон- даги масофанинг нормал ҳолатдан узунлиги (узрқлиги) ифо- даладади: Қўлтиқ таёқли цотаниш қиши орқада қолц$ кетди (Саид Аҳмад, Саргузашт). Узоқларга чўзилиб к е т г а н дарё лабидаги майсалар устига палос, кўрпачалар солинди (Ҳ. Зиёхонова, Унутилмас хатодар);

г) бир нафасда («моментально») юз бериши мумкин бўл- гзн ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирикканда, кучай- тирихц ҳаракатнинг тезлигига нисбатан бўлади, яъни ҳаракат- нинг жуда ҳам сезилмас (қисқа) вақт моментида бажарили- ши маъноси ифодаланади: Қоронғида тугмачасини шйпаслаб юраманми. Яна ўти тегцб к етмасин, деб қўрқаман (Ой- 1бек, О. ;В. ш.). Раис зум ўтмай, ўзи ўйлаган фиқрлардан ўзи щў н иб кегтди (Ш. Рашидов, В. к.). Узганинг фарзандида ўзига нисбатан фарзандлик ҳиссини қўзғатолган хотинга

юрагининг аллацаерида муҳаббат учцуни йилт эт иб кетганини сезмай қолди (Саид Аҳмад, Меҳрибои).

Демак, кет кўмакчи феълинииг маъиоларидан бири ҳара- кат-ҳолатнинг тўла даражада юз бериши маъносидир.

Бу ўринда шуни айтиб ўтиш кераккИ, ҳаракатнинг тўла бажарилиши деган сўз, ҳаракатНинг тугаши, тамом бўлиши (ўтиши) деган сўз эмас. Мас., қизиқиб кетмоқ, ғовлаб кетмоқ бирикувларида ҳаракатнинг тугаши (ўтиши) эмас, балки тў- ла даражада (ҳатто, ортиқ даражада) юз бериши маъносини билдиради: Қани энди, худо бизга ҳам ўғил берса, худди ма- на шунақа чопқиллаб юриб ке{ с а (Ҳ. Ғулом, Машъ- ал) ...бир ўспирин укаси бор экан, бу ҳам бировда ишлар экан, ўзини эплаб кетади (Ойбек, Қ. қ.).

Келтирилган мисолларда кет кўмакчи феЪли юриш ва эплаш ҳаракат-ҳолатининг тамом бўлиши (ўтиши) маъноси- ни эмас, балки тўла даражада юзага келиши маъносини бил- диради. Шунинг учун ҳам бу икки мисолдаги кет кўмакчи феъли ўрнида тугаш, тамом бўлиш маъносини билдирувчи бўл кўмакчи феълини қўллаб бўлмайди.

Айрим феъллар билан бирикканда, етакчи феълдаги ҳа- ракатнинг бошланиши (субъектнинг шу ҳолатни бажаришга киришиши) ва давом этиши маъносини билди'ради. Бундай ҳолларда ҳам маъно, кўпинча, кучли оттенка билан ифодала- нади. Кет кўмакчи феъли бу маънода ўтимли феъллар билан ҳам бирика олади: Олдинги сафда ўтирганлардан бири туриб ...яна сўз берилмаган йигитни дўппослаб кет ди (А. Қаҳҳор, Сароб). У, бирор киши билан учрашди дегунча, икки лунжини тўлдириб, гапга т у шиб кет ади («Муш~ тум»). Ҳевада кучли табиблардан шу киши қолди, дим сара одам,— дея Иброҳим ота Утар бувани мақтаб кетдик (Ж. Шарипов, Хоразм).

Кет кўмакчи феъли давомлиликни билдириши ва ҳаракат- ни кучли оттенкада ифодалаши билан бирга бу ҳаракатнинг олдин бўлмаганлиги, энди юзага келиши ва шу хилда давом этишини ҳам кўрсатади. Қиёсланг: дўппослаб ётмоқ — дўппос\* лаб кетмоқ, гапириб ётмоқ — гапириб кетмоқ.

Бундан ташқари, давомлиликни ифодаловчи барча кўмак- чи феълларда ҳаракат узлуксиз давом зтаётган бўлиши шарт эмас. Мас., ёзиб юрмоқд ёзиб турмоқ, ёзиб бормоқ бирикувла- рйда ёзиш ҳаракатининг давомлилиги маъноси ифодаланади. Лекин ёзиш ҳаракати узилмасдан давом этувчи ҳаракат си- фатида ифодаланмайди, балки ёзиш ҳаракати вақтнинг маъ- лум қисмларида бажарилмаслиги ҳам мумкин: воқеаларни

ёзиб бораман. Гап шундаки, буларда ҳаракатнинг тугамаган- лиги, бажарилишда. давом этиши ифодаланади.

 'Г'

Қет кўмакчи феъли эса субъектнинг ҳаракатни бажариш- га'киришиши ва шу пайтда давом эттиришда бўлишини билди- ради. Бу давомлилик, одатда, ҳаракат биринчи бор узилгунча бўладиган давомлиликдир: қучоқлашиб кетди, савалаб кетди, гапириб кетди, хаёл суриб кетди каби. Демак, кет кўмакчи феъли ҳаракатнинг, умуман, давомлилигини эмас, балки бош- лаиган вақтдаги давомлилигини билдиради.

Қет кўмакчи феъли ана шу хусусияти билан давомлиликни ифодаловчи барча кўмакчи феъллардан фарқланади.

Қет кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й, аффиксла,- ри билан ясалган турига бирикканда, етакчи феълдаги ҳара- катнинг бошланиши (субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракатни бажаришга киришиши) ва шу хилда давом этиши маъносини билдиради: Ана шунда Арслонбек жаноблари токчадан бир тахта қоғоз олиб, ў қий кет д и (Ҳ. Ғулом, Машъал). Ўйин ҳам бир турли назокат касб этиб, Гулсинбиби йў рғ а- лай кетди (А. Қодирий, У. к.).

Юқорида кўриб ўтдикки, кет кўмакчи феъли равишдош- нинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикканда ҳам худди шу маънони ифодалай олади. Лекин бундан кет кў- макчи феълининг равишдошнинг -(и)б аффикси орқали ясал- ган турига бириккан формаси билан -а, -й аффикслари орқа- ли ясалган турига бириккан формаси бу маънода ҳар жиҳат- дан бир-бирига тенг келади, деган хулоса чиқмайди.

Аввало, кет кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бириккан формаси оддий сўзлашувда жуда кам қўлланади. Юқорида кўрсатилган маънони ифода- лашда ҳам оддий сўзлашувда, асосан, кет кўмакчи феълининг -(и)б аффикси билан ясалган формасига бириккан тури қўл- ланади. Бундан ташқари, кет кўмакчи феълинннг -а, -й аф- фикслари билан ясаЛган равишдошга бириккан формаси ўр- нида унинг -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бирик- кан формасини деярли ҳамма вақт қўллаш мумкин бўлади. Лекин -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бириккан формаси ўрнида -а, -й аффикслари билан ясалган равишдош- га бириккан формасини қўллаш ҳамма вақт ҳам мумкин бў- Лавермайди. Мас., кет кўмакчи феъли равишдошнивг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикканда, ҳаракатнинг бош- ланищи ва давом этиши маъносини англатиш билан бирга субъектнинг шу ҳаракатга бутунлай берилганлигинк (шу ҳа- ракатда узоқ бўлишини) ҳам кўрсатади. Бунда, ҳатто, ҳа- ракатни бажаришга киришиш ва давом эттириш маъносига нисбатан (ҳаракатга бутунлай берилиш, шу ҳаракатда узоқ давохм этиш маъноси асосий ўринда бўлади. Ана шундай ҳол- ларда кет кўмакчи феълининг -(и)б аффикси билан ясалган равищдошга бириккан формасд ўрнида -а, -й аффиколари билан ясалган равишдошга бириҳкан формасини қўллаб бўл- майди: Кечирасиз, ҳасрат қилиигга туигиб кеўиб- ман (С. Анорбоев, Гўзаллик излаб). Ғуломжон узоқ ў й с у- р иб қетгани сабабли суҳбат узилиб қолди (М, Исмои- дий, Ф. т. о).

Кет кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай фор-ма ёрдамисиз бирикканда, ҳаракатнйнг тўла даражада бажари- лиши маъносини билдиради. Бундай ҳолларда ҳам маъно кучайиши булади: Мажлисдан қўрқиш керак эмас, ҳаммамиз ҳа<м мадслисдан ўтганмиз. Сени ҳамма билади, бир пасда ўта- 'сан-к етасйн' (Д. Қаҳҳор, Қ. ч.). Бир учи совуқ қор бўронла- ридан бошланиб, охири қуёшли гирдобларда чўмилган қадим ва азим мамлакат ў пи р илди-кет д и (Ойбек, Н. қ.). Уй ичида ўтиравериб зерикканингизда тепаликка чиқинг-у, .ат- 'ррфга бир қаранг..., дилингизни хира қилган ғашлик тутундай т'арқалади-Кетади (П. Турсун, Уқитувчи).

Кет кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай форма ёр- дамисиз бирикканда, маъно асосан, тезликка ниобатан кучая- ди. Равишдовднинг -(и)б аффикси билан ясалган турига би- рикканда эса кучлилик ҳаракатнинг даражасига нисбатан бў- лади. Қиёсланг: .ўтаб кетдц — ўтди-кетди, ўпирилиб кетди -— ўпирилди-кетди, ўзиб кетди — ўзди-кетди.

Юзаки қараганда, кет кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирикканда ҳам кучайтириш ҳара- катнинг даражасига ниобатан бўладигандай (ҳаракатнинг юқори даражаси ифодаланадигандай) кўринади. Мас., ғовла- ди-кетди бирикувида ҳам ғовлапхнинг юқори даражада юз берганлиги ифодаланадиганга ўхшайди. Ҳақиқатда эса бун- дай эмас. Чунки, биринчидан, кет кўмакчи феълининг аста- секин, даражама-даража ривожланиб, сўнгра нормал ҳолатда юзага келадиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан ҳеч қандай формасиз бирикиши деярли учрамайди. Мас., семи- рищ жуда теэ юз берадиган ҳодиса эмас. Шўнинг учун бу феъл билан кёт қўмакчи феъдщнпг семирди-кетди щаклида бйрикиши деярли учрамайди. Иккинчидан, кет кўмакчи феълн равищдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикиб, ҳаракат-ҳолатнииг нормал даражадан юқорилигини билдир- ган ҳолларда шу маънога мос келувчй жуда, ғоят, ниҳоятда каби сўзлар ҳам қўлланиши мумкин бўлади: жуда пишиб кетди, ғоят гўзал бўлиб кетибди, ниҳоятда купайиб кетади.

Кет кўмақчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай формасиз ’бирикканда, ҳаракат-ҳолатнинг юқори даражасини кўрсат- маслигй сабабли унинг олдидан жуда, ғоят, ниҳоятда каби сўзла!р қўллаймайди. Мас., кўпайди-кетдц дейилади (буйда

 -'- г

ҳаракатнинг тез юз берганлиги ифодаланади); лекин жуда. кўпайди-кетди дейилмайди.

Демак, тўла бажарилиш маъносини ифодаловчи кўпайди- кетди формаси билан кўпайиб кетди формасининг ўзаро фаради хусусияти биринчисида кучайишнинг тезликка нисба- тан, иккинчисида ҳаракатнинг даражасига ниобатан бўлиши- дир.

\_ ЮҚорида айтилганлардан маьлум бўлдики, кет кўмакчи феъли икки асосий маънони билдиради: 1) ҳаракатнинг тўла бкжарилиши; 2) давомлилик. (; ,

' Кет кўмакчи феълининг давомлилик маъносини ва тўла бажарилиш маъносини ифодалаши қизиқ ҳодисадир, яъни' тўла бажарилиш ва давомлилик маънолари бир-бирига қа- рама-қарши маънолардир. Шунинг ўзиёқ кет кўмакчи феъли билдйрадиган бу икки маънонинг келиб чиқиш асоси ва келиб чиқиш йўли бир хид эмаслигини кўрсатади.

Кет феъли субъектнинг ўзи мавжуд бўлган ўринДан бош- қа томонга йўл олиши маъносини билдиради. Бу деган сўз субъект ўз ўрнидан нари йўналди( нари ўтди) деган сўздир. Кет феъли айрим фёъллар билан бирикканда, шу феълдаги ҳаракатнинг бажарилиши ва субъектнинг ҳаракат ба^карил- ган пунктдан яна нари ўтиши маъносини билдиради: Қуёш дарёнинг этак ёғига ботиб кетди (Ҳ. Ғулом, Машъал).

Бу мисолда қуёшнинг ботганлиги ва ботган ўрнидан яна нари'ўтганлиги (яна нари катганлиги) ифодаланади. Демак, кет феъли худди юқорида кўрсатилган маъноси билан қат- нашган, яъни у субъект (қуёш)нинг бирор пунктдан (бу ўрин- да бо’гган пунктдан) ўтганлигини билдиради. Ана шу нарса ботиш ҳаракатининг тўла бажарилганлиги маъносини келти- риб чиқаради, яъни қуёш ботиш ҳаракати бажариладиган пунктга етган ва ундан яна нари ўтган (кетган) экан, албат- та, ботиш ҳаракати тўла бажарилган бўлади.

Кет\* кўмакчи феъли ўтимли феъллар билан бирикканда ҳаракатни ўз устига олгак «бъектнинг ў? ўрридан нари йуна- лиши (нари кетиши) ифодаланади. Ана шу нарса ҳам етакчи феълдаги ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъносини келтириб чиқаради: Шамол тол бутоцларига илинган окужун кўйлак- ларни учириб кетди (Саид Аҳмад, Саргузашт).

Бу мисолда етакчи феълдаги ҳаракатни ўз устига олган объектнинг (кўйлакларнинг) ўзи мавжуд бўлган ўриндан (де- мак, ҳаракат юз берган ўриндан) нарига кетиши ифодала- нади. Ана шундан ҳаракатнинг тўла бажарилишй маъноси' келиб чиқади, яъни субъект ҳаракатни объект мавжуд бўл- ган ўринда бажариб, уни яна ўзй йўналган томонга кетказган экан, албатта, бу ҳаракат тўла бажарилган ҳаракат бўлади.

Келтирилган мисолларда кет феъли маълум даражада ўз 'каъносини сақлашидан қатъий назар, у лексик-грамматик жиҳатдан мустақилликка эга эмас. Ботиб кетди, учириб кетди бирикувларида асосий ҳаракат кетиш ҳаракати эмас, балки ботиш ва учириш ҳаракатларидир. Кесимга қўйиладиган сўроққа ҳам шу феъллар жавоб бўлади. Қет феъли лексик мус- тақилликка эга бўлмаганлигидан, мустақил сўроқ талаб Эт- майди ҳам. Шу сабабли ботиб кетмоқ, учириб кетмоқ бири- кувларида бот, учир феъллари кет феълининг белгисини кўр- еатмайди. Бу нарса мазкур бирикувларда кет феълининг бот, учир феълларига нисбатан кўмакчи феъл эканлигини, шу феълларнинг маъносига қўшимча маъно билдирувчи феъл эканлигини кўрсатади. Лекин бу бирикувларда кет феъли бил- дирадиган қўшимча маъно шу феълнинг маълум даражада сезилиб турган ўз асл маъноси эмас, балки шу маъно асоси- да келиб чиқадиган тўла бажарилиш маъносидир. Чунки ботиб кетди бирикувида кет феъли ботиш ҳаракатининг ҳа- рактери'стикасини билдирувчи сўз ҳисобланади. Ботиш ҳара- катининг хара'ктеристикасини кўрсатувчи маъно эса кетиш маъноси эмас, балки тўла бажарилиш маъносидир.

Кет кўмакчи феълининг маънони кучли оттенка билан ифо- далашини (ҳаракатнинг юқори даражасини кўрсатишини) қандай изоҳлаш мумкин?

Юқорида кўрдикки, кет феъли субъектнинг ҳаракат юз берган пунктдан яна нари ўтишини билдиради. Ана шу нарса ҳаракатнинг юқори даражада юз бериши маъносини келтириб чиқаради. Мас., цуёш ботиб кетди гапида (қуёшнинг ботиш ҳаракати юз берадиган пунктдан яна нари кетганлигини бил- диради. Демак, шу ҳаракат бутунлай даражада юз бёрган бўлади. Семириб кетди бирикувида ҳам субъектнинг семириш юз берган пунктдан (семиришнинг нормал даражасидан) яна ўтганлиги, ундан юқорилашгани ифодаланади. Ана шундан семиришнинг нормал ҳолатдан юқори даражада юз бериши маъноси келиб чиқади:

Энди кет кўмакчи феълининг давомлилик маъносининг келиб чиқиши ва унинг шу маънони ифодаловчи кўмакчи феълга айланишига тўхтаймиз.

Ҳозирги ўзбек тилида кет феъли бирор ҳаракат-ҳолатга ки- ришиш ва берилиш маъносини ҳам билдиради. Бунда субъект киришадиган ва бериладиган ҳолат кет феълига боғланиб келган сўз орқали ифодаланади. Мас., сукутга кетмоқ, пи- накка кетмщ бирикувларида кет феъли худди шу маънони ифодалайди, Кет кўмакчи феълининг суриштириб кетди, га- пира 'кетди каби бирикувларда ифодалайдиган маъноси шу келтирилган мисолларда ифодалайдиган маъносининг ўзидир, яъни бунда ҳам кет феъли суриштиришга киришганлик ва берилганлик, гапиришга киришганлик ва берилганлик маъно- сини билдиради. Шунинг учун ҳам, кет кўмакчи феъли бун- дай бирикувларда еубъектнинг етакчи феълдаги ҳаракат-ҳо- латни бошлаганлиги ва шу хилда давом этиши маъносини билдиради, яъни бирор ҳаракат-ҳолатга киришди ва берилди, деган сўз шу ҳаракатни бошлади ва давом эттирди, деган сўздир: Аҳмад Ҳусайин тор, ҳаммомдай иссщ уйда ўтирар... Тез-те'з х аё л га кет ар э д и (Ойбек, Н. қ.) Раҳим ота шу ўтирганща х аё л сурибкетди (Р. Файзий Ч. б. к.). Кеч кирди, Ҳожи ака ўртачароц хуррак тортиб у йқуга кет д и (А. Қаҳҳор, Минг бир жон). Шу йўсин ивир-шивир, аччщ-су- чук ҳолат ичида ухлабкетди (А. Қодирий, У. к.).

Биринчи икки мисолдаги хаёлга кетмоц ва хаёл суриб кет- моқ бирикувлари ифодалаган маъно деярли бир хил. Шунинг- дек, уйқуга кетмоқ, ухлаб кетмоқ бирикувлари ифодалаган маъно ҳам деярли бир хил. Бошқача қилиб айтганда, тўртта- ла мисолда ҳам кет феъли бир хил маънони ифодалайди. Фарқ шундаки, хаёлга кетмоқ ва уйқуга кетмоқ бирикувлари- да кет феъли ўз мустақиллигини йўқотган эмас. Хаёл суриб кетмоқ, ухлаб кетмоқ бирикувларида эса у лексик-грамматик мустақиллигини йўқотган (кўмакчи феъл ҳисобланади).

Кет феъли субъектнинг бирор ҳаракат-ҳолатга берилиши маъносида қўлланганда, шу ҳаракат-ҳолатни билдирувчи сўз от бўлса, кўпинча, кет феълидан олдин туш феъли ҳам қўл- ланади: Ҳожиматнинг чакаги очилиб, г апг а т ушиб кет- ди (Саид Аҳмад, Қадрдон далалар). Оқсоқол опа уларнинг ишларини бир кузатиб чиққач, қаторга ўтиб, ишга т у шиб кетди (Саид Аҳмад, Оқсоқол опа).

Иккала мисолда ҳам, кет феъли берилиш маъносини бил- диради. Шу сабабли ишга тушиб, кетди гапи ишлаб кетди (ишлай кетди) тарзида ифодаланса ҳам, асосий маъно ўзгар- майди. Фар-қ шундаки, ишга тушиб кетди бирикувида кири- шиш (бошлаш) маъноси туш феъли орқали, берилиш маъноси кет феъли орқали ифодаланади. Ишлаб кетди (ишлай кетди) бирикувида эса иккала маъно ҳам кет феълига хос бўлиб қолади. Гапга туишб кетди, ўйинга тушиб кетди каби бири- кувлардан кет феъли тушириб қолдирилса, фақат ҳаракатнинг бошланиши маъноси ифодаланиб, давомлилик маъноси бўл- майди: гапга тушди, ўйинга тушди. Демак, гапга тушиб кетди бирикувида ифодаланадиган давомлилик маъноси бевосита кет феълига хос маъно ҳисобланади. Лекин бу давомлилик шу ҳаракатнинг бошланган вақтидаги давомлиликдир, яъни ишга тушиб кетди гапида субъектнинг ишга тушган вақтдаги шу ҳаракатга (ишга) берилганлиги ифодаланади. Савалаб кетда, сўрай кётди, ишлай кетди бирикувларида ҳам худдй шундай ма'ЬНО ифодаланади. Бунда субъектнинг шу ҳаракат- ҳолатда яна қанча давом .этиши назарда тутилмайди.

Кет кўмакчи феълининг ҳаракатнинг бошланиши ва бош- ланган вақтидаги давомлилиги маъносини ифодалаши, биз- нингча, шундай изоҳланади. ;

Қисца хулосалар;

Кет кўмакчи феълйнинг етакчи феълга бирикиши уч хил

кўринишга эга: 1) етакчн феълга равишдош ясовчи -(и)б аф- фикси орқали бирикади: тугаб кетди; 2) равишдош ясовчи -а, -й аффйкслари орқали бирикади: ўйнай кетди; 3) ҳеч қан- дай форма ёрдамисиз бирикади: тугади-кетди:

Равишдощнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикканда, икки хил маънони билдиради: 1) ҳаракат-ҳолат- нинг тўла даражада юзага келиши маъносини билдиради. Ҳаракат-ҳолатнинг даражаси нормал ҳолатдан юқори бўлиши мумкин бўлса, кет к}гмакчи феъли ҳамма вақт унинг юқори даражаси юзага келишийи кўрсатади: битиб кетди, тугаб кет- ди, семириб кетди, ёришиб қетди; 2) ҳаракатнинг бошланиши ва шу бошланган вақтдаги давомини билдиради: ўйнаб кетди, гапириб кетди.

РавиШдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган ту-рига бирикканда, фақат ҳаракатнинг бошланиши ва шу момент- Даги давоми маъносини билдиради: ўйнай кетди, гапира кет- ди. Лекин кет феълининг -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бириккан формаси шу маънода ҳам -(и)б аф- фиксй билан ясалган равишдошга бириккан формасига нис- батан кам қўлланади. ,

Етакчи феълга ҳеч қандай формасиз бирикканда, ҳара\* катнинг тўла бажарилиши маъносини билдиради. Бунда ҳа- ракатнинг бажарилиш тезлиги ортади: утди-кетди, битди- кетди.

Кет кўмакчи феълининг тўла бажарилиш маъноси кет мустақил феълининг лексик мундарижасидан келиб чиқмаган, балки шу маъно таъсирида (субъектнинг ҳаракат юз берган пунктдан яна нари кетишидан) келиб чиққан.

Ҳаракатнинг бошлайиши ва шу моментдаги давомлили- ги маъноси кет феълининг бирор ҳаракат-ҳолатга киришиши Ва унга берилиш маъносидан келиб чиққан.

Юбор

Юбор кўмакчи феъли етакчи феълга икки хил кўринишда бирикади: 1) равишдош ясовчи -(и)б аффикси орқали бири- кади: парчалаб юбормоқ, тўкиб юбормоц, йиғлаб юбормоқ.

каби; 2) ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирикади: ташлади- ворди, жўнади-ворди каби.

Бу кўмакчи феъл ўтгимли феъллар билан ҳам ўтимсиз феъллар билан ҳам бирика олади. Лекин ўтимсиз феъллар\* билан бирикиши кам феъллар доирасида учрайди.

1. Юбор кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракат- нинг тўла бажарилиши маъносини билдиради: Икки\_ кундан бери чарақлаб турган қуёшнинг тапти кўп ерларда қорларни эритиб, ер бағрига сингдириб юбо р д и (Ҳ. Шамс, Душ- ман). Мавсумга олдиндан ҳозирлик кўрилмаган жойларда... бошоқ иссиқда қовжмраб, донйни т ў киб ю б о рад и (Қ. У.). Макта&дОшим, балки мени унутиб юборгандир- сан (Саид Аҳмад, Севгингга содикман).

Юбор кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда етакчи феълдаги ҳаракатнинг хусусиятига қараб, тўла бажарилйш маъносига кўшимча тарздаги яна бошқа маънолар ҳам ифо- даланади.

Юрор кўмакчи феъли айрим феъллар билан бириккан- да, ўз Ъсл маънбсини" маълум даражада сақлайди.. Ана шу маъноси тўла бажарилиш маъносйга қўшимча тарздаги маъ- но ҳисобланади. Бунда ҳаракатни ўз устига олган объектни ўзи мавжуд бўлган ўриндан бошқа томонга йўналтириШ (к>бо- риш) ифодаланади:

Сурхонни бўғиб, унинг сувини омборга б у р иб ю б о р и ш керак («Муштум»). Она кўриб-билиб туриб укасини қўл- диН чиқа р иб ю б о р г а н катта ўғлидан хафа бўлди (Щуҳ- рат, Она рози). Кечқурун борганида уни эшик олдида биров қарши олиб, йўлакка к и р г и з и б юборди (А, Қаҳҳор, Сароб).

Бирор феълдаги ҳаракат даражасининг ҳар хиллилик. (паст, нормал, юқори) эҳтимоли бўлса, юбор кўмакчи феъли бундай ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирикканда, шу ҳаракатнинг юҳорй (кучли) даражаси юз беришини бил- диради. Бундай хрлларда юбор феълинйнг асл маъноси бу- тунлай сезилмайди (йўқолади): Ҳадича аянг яхши аёл-ку, ... лекин ўғлияи талтайтириб ю б о р и б д и-д а (Ҳ. Назир,

С. ч.). Сўк совуқни оширади, тақсир, меъдани с у сайт и'р и б ю б о р ад и (Ҳ. Ғулом, Машъал). Булардан чиққан қаттиқ оооз қулоқни том битириб юборгудай эди (Ҳ. На- зир, С. ч.).

Бир зумда («моментально») бажарилиши мумкин бўл- ган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирикканда, ҳара- Катнинг жуда қисқа (сезиларсиз) вақт ичида юз бериши мэъ- носини билдиради, яъни маънонинг кучайиши тезликка нис-

^батан бўлади: Шайтон энди ёнбошга келтираман деб тур- еанда мингбоши чалиб юборди (М. Исмоилий, Ф, т. о.). Қайища шалоп этиб тушганида, унинг савдойила'рникига ўх- шаш ёшли кўзлари дармони қуриб ётган Степанни ҳам ўрни- •дан ту рғ азиб юб о р д и (А. Мухтор, Қор. қ.). Нарзи тоға жўрттага ва цўщисдан айтиб ю б о р г а н бу сўзидан ўзи хам хирсанд бўлиб, тишининг оқини кўрсатди (Ш. Тошматов,

Э. қ.у.

Юбор кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай форма «рдамисиз бирикканда ҳам, ҳаракатнинг тўла даражада юз бериши маъносини билдиради ва маънони кучли оттенка би- лан ифодалайди. Бунда маънонинг кучайиши тезликка нис- батан оўлади, яъни ҳаракатнинг шартта, ўйлаб ўтирмасдан, тез бажарилиши ифодаланади: Мен ҳам битта-яримта қир- чиллама қиз топаман-у, уйланаман-вораман (Уйғун, Қалтис ҳазил).

— Нега кетди?..

Билмасам,... «Отни олиб чиқ», деди. Кетди-ворди (П. Турсун, Уқитувчи).

Юбор кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирикканда, ҳамма вақт вор тарзида қўлланади (юбор > ювор > вор). Худди шундай қўлланиши ~(и)б аффикси билан ясалган равишдош формасига бирикканда . ҳам учрайди. Бунда етакчи феълнинг охиридаги «б» товуши (равишдош ясовчи аффикси) ҳам тушиб қолади: Қамбар акангиз нархимни жуда ерга уриворд и-к у! (Уйғун, Қал- тис ҳазил). Ҳў садағанг кетай маликалар, унақа эмас, бу- нақа, деб то гап уқдиргунимча, чувиллаишб, қулоқ-миямни еворай дейишди (С. Анорбоев, Оқсой).

Юбор кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирикканда кучайтириш тезликка нисбатан бўлиши сабабли тез, шартта ўйлаб ўтирмасдан бажарилиши мумкин бўлмаган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бу формада бирикмайди. Мас., қариш, қаритиш шартта, тез юз берадиган (бажариладиган) ҳаракат эмас. Шунинг учун ҳам юбор кў- макчи феъли қарит феъли билан қаритди-ворди формасида бирикмайди.

Ҳаракатнинг тўла даражада юзага келиши маъносини билдириши ва шу маънони кучли оттенка билан ифодалашига . кўра, юбор кўмакчи феъли кет кўмакчи феълининг синоними ҳисобланади, яъни кет кўмакчи феъли ҳам ҳаракатнинг тўла юзага келиши маъносини билдиради ва шу маънони кучли от- ггенка билан ифодалайди. Фарқ шундаки, ҳаракатнинг тўла бажарилиши\* маъносини 'билдиришда ва маънони кучли от- тенка билан ифодалашда кет. кўмакчи феъли, асосан, ўтимсиз

феъллар билан бирикади. Юбор кўмакчи феъли эса, асосан, ўтимли феъллар билан бирикади. Қиёсланг: ошиб кетди—оши- риб юборди, ўтиб кетди — ўтказиб юборди, чўзилиб кетди —: чўзиб юборди, семириб кетди — семиртириб юборди, исиб кетди — иситиб юборди ва бошқалар.

Юбор кўмакчи феълининг тўла бажарилиш маъносини билдиришини қандай изоҳлаш мумкин?

10қорида кўриб ўтдикки, юбор кўмакчи феъли ҳаракат- нинг'тўла (бутунлай) бажарилишини билдириши ва маънони кучли1 оттенкада ифодалаши билан кет кўмакчи феълига ўхшайди. Бунинг сабаби кет ва юбор феълларининг асосий феъл сифатида қўлланганда ифодалайдиган маъносида бир хил моментнинг мавжудлигидир. Мас., кет феъли субъектнинг ўзи мавжуд бўлган ўриндан бошқа томонга қараб жўнаши маъносини билдиради. Юбор феълида ҳам ўзи мавжуд бўл- ган ўриндан бошқа томонга жўнаш бор. Бнроқ фарқ шунда- ки, юбор феълида субъектнинг ўзи эмас, балки бошқа шахс жўнайди (жўнашни бошқа шахс бажаради). Қиёсланг: уйга кетди — уйга юборди (уйга кетди — уйга жўнади, уйга юбор- ди — уйга жўнатди). Демак, юбор феъли «кетказмоқ», «жў-- натмоқ» маъносини билдиради (бу унинг маънолариданбири). Ҳозирги ўзбек тилида юбор феъли шу маънода кенг қўлла- нади:

Иним Раззоқвой, нафсиламир, шу ерда қолганингиз маъқул.

Раззоқвойни ҳеч қаерга юбормайми з... (Ҳ. Ғулом, Машъал).

Бу мисолда юбор феъли «кетказмоқ», «жўнатмоқ» маъно- сини билдиради. Юбор феълининг кўмакчи феъл сифатида қўлланганда ифодалайдиган маъноси унинг худди шу маъно- си асосида (таъсирида) келиб чиққан. Шунинг учун кет ва юбор кўмакчи феъллари маъно жиҳатдан умумийликка эга. Кет кўмакчи феълининг, асосан, ўтимсиз феъллар билан би- рикиши, юбор кўмакчи феълининг эса, асосан, ўтимли феъл- лар билан бирикиши шу феълларнинг аслида бири (кет) ўтимсиз, иккинчиси (юбор) ўтимли феъл эканлиги билан изоҳланади.

Демак, юбор феълининг кўмакчи феълга айланиши ва унинг маъно-сининг келиб чиқиш йўли ҳам худди кет феъли- нинг кўмакчи феълга айланиши ва у ифодалайдиган маъно- нинг келиб чиқиш йўли билан б.ир хил бўлади.

Юқорида айтдикки, юбор феъли ҳаракатни ўз устига олган объектни ўзи мавжуд бўлган ўриндан бошқа томонга жўна- тиш маъносини билдиради. Бу деган сўз ҳаракатни бевосита бажарувчи шахсни ўзи мавжуд бўлган ўриндан нарига жўна- тиш (кетказиш) деган сўздир. Бунда субъектнинг ўзи мав- жуд бўлган ўрни йўначчиш 'бошланган пункт ҳисобланади. Ҳаракатни бевосита бажарувчи шахс шу пунктдан нарига жўнайди (нарига ўтади). Юбор кўмакчи феълй феъллар би- лан бирикканда ҳам шу маъносини ифодалайверади ва бунда ана шу юбор феълига бирикиб келган феълдаги ҳаракатнинг бажарилиш пункти жўиатиш (юбориш) бошланадиган пункт бўлади: Саври хола неварасшш кўчага чиқариб юбо рибг самовар цўйишга уннаб кетди (Р. Файзйй, Қайнана).

Бу мисолда юбор феъли лексик-грамматик жиҳатдан тўла мустақилликка эга бўлмаса ҳам, лекин у ўз маъносини бу- тунлай йўқотган эмас. Бунда субъектнинг бевосита ҳаракат бажарувчи шахсни чиқарилган пунктдан яна нари жўнатган- лиги (юборганлиги) ифодаланади. Ана шундан юбор феълига бирикиб келган феъл (чщар феъли) билдирган ҳаракатнинг тўла-тўкис бажарилганлиги маъноси келиб чиқадн. Демак, ҳаракатнинг тўла-тўкис (бутунлай) бажарилиши маъносн юбор феълининг таъсирида келиб чиқяпти. Юбор феъли юқо- ридагй каби бирикувларда л1ексик>-грамматик жиҳатдан мус- тақилликка эга бўлмаган ҳолларда унинг ўзи ифодалайдиган' маъноси (жўнатищ маъноси) эмас, балки шу маъно таъсирй- да келиб чиқадиган юқорида кўрсатилган маъноси (ҳаракат- нинг тўла-тўкис бажарилищини кўрсатиши) асосий ўринга ўтади, яъни у «жўнатмоқ» маъносини ифодаловчи сўз сифа- тида эмас, балки тўла-тўкис бажарилиш маъносини ифода- ловчи сўз сифатида қаралади. Буни Келтирилган’ Мисолда ҳам аниқ кўриш мумкин. Ундаги «... кўчага чщариб юбо- риб,...» гапида юбор феъли ўз маъносини маълум даражада сақлаган. Ҳатто, бу гапйинг мазмунини «...кўЧага юбориб,,,.»- тарзида ифбдалаш ҳам мумкин. Лекин чщариб юбормоц бирикувида юбор кўмакчи феъли ўз маъноси билан қатнаш- ганлигидан қатъий назар, у лексик-грамматик жйҳатдан тўла мустақилликка эга эмас. Акс ҳолда равишдош формасидаги феъл синтактик жиҳатдан ҳол вазифасида, юбор феъли эса кесим вазифасида бўлар эди.

Чщариб юбормоқ бирикўвида чиқар феъли юбор феъли- нинг белгисини кўрсатмайди, балки шу феъл ифодалаган ҳа- ракат асосий ҳаракат ҳисобланади ва кесимга қўйиладиган сўроҳқа ҳам шу феъл жавоб бўлади. Бу бирикувда асосий маъно равишдош формасидаги феъл орқали ифодаланар экан ва бу феъл юбор феълининг белгисини кўрсатмас эқан, ўз- ўзидан, юбор феъли бу феълнинг бирор белгисини кўрсатувчи сўз (унинг маъносини бирор томондан конкретлаштирувчи Сўз) сифатйда бўлади. Демак, чщариб юбормоқ бирикувида юбор феълининг маъноси эмас, балки шу маънодан келиб чиққан маъноси (чиқар феълидаги ҳаракатнинг тўла бажа- рйлганлигини кўрсатиш) асосий ўринда туради. Шунинг учун ҳам чщариб юбормоц бирикувида юбор феълининг ўз маьно- си сезилиб туришидан қатъий назар, у шу маънони ифодалов- чи сўз сифатида эмас, балки чиқар феъдидаги ҳаракатнинг тўла бажарилганлигини кўрсатувчи сўз сифатида қаралади.

Юбор кўмакчи феълининг маънони кучли оттенка билан иффдалашини (ҳаракат-ҳолатнинг кучли даражасини кўрса- тийи'ни) қандай изоҳлаш мумкин?

Юқорида кўрдикки, юбор феъли ҳаракатни ўз устига ол- ган ооъектни ҳаракат юз берган пунктдан яна нари жўнатиш маъносини билдиради. Ҳаракатнинг юқори даражада юз бе-' риши маъноси ҳам юбор феълининг ана шу маъноси таъсири- да ’келиб чи,қади. Мас., дўпписини учириб юборди гапида юбор феъли маълум даражада ўз маъносини сақлайди ва дўппининг учиш пунктидан бутунлай узилиши, шу пунктдан нари жўнатилиши англашилади. Дўппи учган ва учиш пунк- тидан яна нари юборилган экан, албатта, учиш ҳаракати тўла даражада юз берган бўлади. Юбор кўмакчи феъли даражама- даража юз берадиган ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бирикканда ҳам, ҳаракатни ўз устига олган объектнинг ҳара- кат юзага келган пунктдан (нормал даража пунктидан) яна яарй ўтганлиги, нормал пунктдан юқорилашганлиги ифода- ланади. Мас., ғовлатиб Юбормоқ бирикувида ғовлатилган нар- санинг ғовлаш юз берган пунктдан (ғовлашнинг нормал да- ражасидан) яна нари юборйлиши (яна юҳори кўтарилиши) ифодаланади. Ана шундан ғовлаш ҳаракат-ҳолатининг нор- мал даражадан юқорилиги маъноси келиб чиқади.

Айтилганлардан маъдум . бўлдики, юбор кўмакчи феъли ’билдирадйган тўла бажарилиш ва ҳарака'тнинг юқори дара- жада юз бериши маънолари бевосита юбор мустақил феъли- нинг лексик мундарижасидан келиб чиққан маънолар бўлмай, шу маънонинг таъсирида келиб чиққан маънолардир.

Қ.исқа хулосалар:

Юбор кўмакчи феълининг етакчи феълга бирикищи ик- ки хил кўринишга эга: 1) етакчи феълга равишдош ясовчи (-й)б аффикси орқали бирикади: қизиқтириб юб&рдщ 2) ҳеч цандай форма ёрдамисиз бирикади: кетди-ворди.

Равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган формасига бирикканда ҳам, шунингдек, етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрДамисйз бирикканда ҳам, ҳаракатнинг тўла бажарилишини билдиради ва маънони кучли оттенка билан ифодалайди. Фарқ шундаки, равишдошнинг ~(и)б аффикси билан ясалган турига бирикканда, кучайтириш, асосан, ҳаракатнинг дара- жасига нисбатан бўлади. Етакчи феълга ҳеч қандай форма

ёрдамисиз бирикканда эса кучайтириш тезликка нисбатан бўлади.

Ҳаракатнинг тўла бажарилишини билдириши ва маъ- нони кучли оттенка билан ифодалашига кўра, юбор кўмакчи феъли кет кўмакчи феълининг синоними ҳисобланади. Бу маънода юбор кўмакчи феъли, асосан, ўтимли феъллар билан, кет кўмакчи феъли эса, асосан, ўтимсиз феъллар билан би- рикади.

Тўла бажарилиш маъноси юбор мустақил феълининг лексик мундарижасидан эмас, балки унинг таъсирида келиб

чиққан маънодир.

Ташла

Ташла кўмакчи феълининг етакчи феълга бирикиши икки хил кўринишга эга: 1) равишдош ясовчи ~(и)б аффикси орқа- ли бирикади: ёзиб ташлади; 2) ҳеч қандай воситасиз бирика- ди: ёзди-ташлади.

Бу кўмакчи феъл фақат ўтимли феъллар билан бирикади.

Ташла кўмакчи феъли -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бирикканда, худди кет ва юбор кўмакчи феълла- ри каби, ҳаракатнинг тўла юзага келиши маъносини билдира- ди ва шу маънони кучли оттенка" билан ифодалайди: Урмон- жон соқолини буткул қирдириб ташлагани ва бунинг устига каттакон оқ қалпоқ кийиб олгани учун юзи кичкина ва қоп-қора кўринар эди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Бцр қўли кўкраги аралаш дока билан б оғ л аб ташланган э д и (С. Зунну- нова, Гулхан). Отлиқ аскарларимиздан бир грўппаси Н. қиш- лоғидаги душман гарнизонини б урд алаб т а ш л а д и (Н. Сафаров, Қаҳрамоннинг туғилиши).

Ташла кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда етак- чи феълдаги ҳаракатнинг хусусиятига қараб тўла бажари- лиш маъносига қўшимча тарздаги яна бошқа маънолар ҳам ифодаланади:

ташла кўмакчи феъли айрим феъллар билан бириккан- да, ўз асл маъносини маълум даражада сақлайди. Унинг ана шу маъноси тўла бажарилиш маъносига қўшимча тарздахи маъно ҳисобланади: Раҳматилла гўё ўз ғояларининг амалга ошувидан умид. узган ва бу ғояларни кўнглидан чиқариб ташлаган... (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Дастурхон ёзиб, топган- тутганини т ў киб ташл ад и (С. Анорбоев, О. ш.). У исиб кетди шекилли, нарироқда ўтириб маҳсини ечиб т а ш л а д и (Ҳ. Зиёхонова, Учрашганда);

айрим феъллар билан бирикканда, ҳаракатнинг юқори (кучли) даражада юз беришини билдиради (маънони кучлй

оттенка билан ифодалайди). Бундай ҳолларда ташла феълиг нинг асл маъноси деярли сезилмайди (деярли йўцолади): Уйинг куйгур бу камбағалчилик одамнинг ёруғ дунёдан бўл- 7 ган умидини кемириб, зангдай еб ташларэкан (А. Қаҳ- ҳор, Қ. ч.). Ботиралининг ўлимидан кейинги воцеалар мени жуда э зиб т ашлади (Ҳ. Ғулом, Машъал). Бу ёғини мен- га қўйиб берасиз, қийиб ташлайман (Уйғун, Қалтис ҳйзил);

ташла кўмакчи феъли айрим феъллар билан бириккан- да, етакчи феълдаги ҳаракатнинг тез, субъект учун қийинчи- ликсиз бажарилиши ҳам .англашилади. Бу нарса ташла кў- макчи феълининг маънони кучайтириш хусусиятидан, шунинг- дек, етакчи феълдаги ҳаракатнинг хусусиятидан келиб чи- қади: Муҳаммад Жамол пок, самимий ишқини тасвир этувчи янги-янги шеърларини шу замон тўқибташлар э д и (Ой- бек, Н. қ.). Бошқалар бир йилда 70—75 лекция ўқиса, мек тезкорлик билан 250—300 лекция ў қиб ташлайма н («Муштум»);

айрим феъллар билан бирикканда, ҳаракатнинг кўп мар- та юз бериши йфодаланади: тирнаб ташлади, уриб таиХлади,

' гапириб ташлади, тишлаб ташладц каби.

Бундай бирикувларда ҳаракатнинг кўп марта юз беришв\* маъносининг ифодаланиши ҳам ташла кўмакчи феълининғ маънони кучайтириш хусусияти билан изоҳланади. Мас.,. баданини кўкартириб ташлади гапида кўкартириш ҳаракат- ҳолатининг баданда тўла даражада юз берганлиги ифодалана- ди ва шу маъно кучли оттенка билан ифодаланади. Кўкар- тириш баданнинг бир пунктида (бир ўрнида) эмас, балк№ барча қисмида юз берган экан, албатта, бу ҳаракат-ҳолат бир- дан ортиқ ўринда (демак, бирдан ортиқ марта) юз берган- бўлади. Чимчилаб ташлади, тишлаб ташлади бирикувларида ҳам худди шундай.

Ташла кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирикканда ҳам, етакчи феълдаги ҳаракатнинг тў- ла-тўкис( бутунлай) бажарилиши маъносини ифодалайди. Фарқ шундаки, етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирикканда, тўла-тўкис бажарилиш маъноси билан бирга ҳаракатнинг тез, бирпасда, шартта бажарилиши ҳам ифода- ланади, яъни бунда маънонинг кучайиши ҳамма вақт тезлик- ка'нисбатан бўлади.

Ташла кўмакчи феъли -(и)б аффикси билан ясалган ра- вишдошга бирикканда ҳаракатнинг тез, бирпасда бажарили- ши ифодаланиши мумкин. Лекин тезликнинг даражасидаги юқорилик етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирик- кандагича бўлмайди. Қиёсланг: ёзиб ташлади—ёзди-ташлади.

Равишдош формасига бирикканда, маънонинг кучайиши тезликка нисбатан эмас, балки ҳаракатнинг даражасига нйс- •батан бўлиши ҳам мумкин. Бундай ҳолларда ташла кўмакчй феълининг -(и)б аффикси орқали ясалган равишдошга бирик- кан формаси ўрнида етакчи феълга ҳеч қандай воситасиз би- риккан формасини қўллаб бўлмайди. Мас., оғир меҳнат уни эзиб ташлади гапида ташла кўмақчи феъли етакчи феълдаги ҳаракатнинг тез юз берганлигини эмас, балки юқори даража- да юз берганлигини билдиради. Ташла кўмакчи феъли етакчи феълга ҳеч қандай формл ердамисиз бирикканда, ҳеч вақт .ҳаракатнинг юқори даражада юз бериши маъносини билдир- л майди. Щунинг учун ҳам эзиб ташлади формаси ўрнида эзди- ташлади формасини қўддаб бўл.майди.

Умуман, ташла кўмакчи феълининг етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрдамисиз бириккан турига нисбатан равиш- дош формасига бириккан тури кўп қўлланади.

Ташла кўмакчи феъли ҳар қандай ўтимли феъл билан ҳам бирикавермайди. Бунинг сабаби ташла кўмакчи феълининг стилистик жиҳатдан нейтрал эмаслигидадир. Кўриб ўтдиқки, тащла кўмакчи феъли ҳаракатнинг тўла бадаарилганлиғини кучли отТёнка (билан ;иф0далайди. Узбек тилидаги феъллар билдирадиган ҳаракатларнинг ҳаммаси ҳам кучлй оттенка билан (кучайтирил'иб) ифодаланиши мумкин бўлган ҳаракат эмас. Уларнинг баъзиларини кучли оттенка билан ифодалаш , мумкин, баъзилари эса кучайтирилмайдиган характердаги ҳа- ракатлар 'бўлади. Мас.„ асрамоқ, сайламоқ, сезмоқ, тащмоқ, эсламоқ феъллари ўтимли феъллар ва бу феъллар ифодалаган ҳаракатлар ҳам тўла юзага келиши мумкин бўлган ҳаракатлар- дир. Лекин ташла кўмакчи феъли бу феъллар билан бирика олмайди. Чунки бу ҳаракатлар ташла кўмакчи феъли ифода- лайДйган оттенкада қучайтириладиган ҳаракатлар эмас.

Ташла кўмакчи феьли ўтимли феъллар билан бирикиши за ҳаракатнинг тўла юз бериши маъносини кучли оттенкада ифодалаши билан юбор кўмакчи феълига жуда яқин туради. Ҳатто, баъзан айрим феъллар доирасида тащла кўмакчи феъли ўрнида юбор кўмакчи феълини ва, аксинча, юбор кў- макчи феъли урнида ташла кўмакчи феъЛини қўллаш мумкин бўлади: Мас., қирибюбормоқ—қириб ташламоқ, парчалабташ- ламоқ — парчалаб юбормоқ, эзиб юбормақ — эзиб гашламоқ, янчцб'ташламоқ — янчиб юбормоқ каби. Жуда вўп ҳолларда ташла кўмакчи феъли ўрнида юбор кўмакчи феълини ва, ак- синча, юбор кўмақчи феъли ўрнида ташла кўмакчи феълини қўллаш мумкин бўлмайди. Мас., бирор томонга қараб йўна- лувчи ҳаракатни билдирадиган қувмоқ, тортмоқ, топширмоқ, ҳайдамоқ каби феъллар билан деярли ҳамма вақт юбар кў- макчи феъли бирикади (қувиб юбормоқ, тортиб юбормоқ, топшириб юбормоқ, ҳайдаб юбормоқ).

Шунингдек, юбор кўмакчи феъли айрим феъллар билан бирикканда, егакчи феълдаги ҳаракатнинг нормал дараЖа- дан юқорилигини билдиради. Ташла кўмакчи феъли худди шу феъл [ар билан бирикмаслиги мумкин (бу ҳақда кейинроқ гапирамиз). Мас., ташла кўмакчи феъли семиртирмоқ, тал- тайтирмоқ, руҳлащирмоқ каби феъллар билан деярли бирик- майди. Бу феъллар билдирган ҳаракатнинг тўла юзага кел- ганлигини ва унинг нормал даражадан юқорилигини ифода- яашда деярли ҳамма вақт юбор кўмакчи феъли қўлланади.

Кўринадики, ташла кўмакчи феъли тўла бажарилиши ва кучайтирилиши мумкин бўлган ҳаракатни билдирувчи феъл- ларнинг ҳам,маси бидан ҳам бирикавермайди. Шу жиҳатдан унинг қўлланиш доираси янада тораяди.

Юбор кўмакчи феъли бирикадиган айрим феъллар бйлан ташла кўмакчи феъли ҳам бирика олади ва иккаласи ҳам ҳа- ракатнинг тўла бажарилиши маъносиНи билдирадй. Лекин бунда юбор ва ташла кўмакчи феъллари маъноси ва маъно оттенкаси билаи бир-бирига бутунлай тенг бўлмайди, балки тўла бажарилганлик маъносидан бошқа қўшимча маънолари ва маъно оттенкалари билан ўзаро фарқланади.

Мас., юбор кўмакчи феъли тепмоқ, урмоқ, тпрнамоқ, чиз- моқ каби баъзи феъллар билан бирикканда, ҳаракатнинг бйр марта Тў'ла бажарилиши маъносини билдиради, ташла кўмак- чи феъли шу феъллар билаи бирикканда, ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъносини билдириш билан бирга унинг бирдан ортиқ (кўп) юз беришини ҳам кўрсатади. Қиёсланг: тепиб юбормоқ — тепиб ташламоқ, уриб юбормоқ — уриб ташламоқ, тирнаб юбормоқ — тирнаб ташламоқ, гапириб юбормоқ — га- лириб ташламоқ, сачратиб юбормоқ — сачратиб ташламоқ.

Юбор феъли айрим феъллар билан бирикканда, маъно.ни кучаитйрмай, умуман, ҳаракатнинг тўла бажарилишини ифо- далаши мумкйн. Ташла кўмакчи феъли эса худди шу феъл билан бирикканда, маънони кучли оттенкада ифодалащи мум- кин. Қиёсланг: эшикни очиб юбор — эшикни очиб ташла, бе- китиб юбор — бекитиб ташла.

Бундан ташқари, юбор ва ташла феъллари кўмакчи феъл сифатида қўлланган айрим ҳоллардаулариингўз асл маъноси ҳам маълум даражада сезилиб туради. Шундай ҳолларда, гарчи юбор ва ташла феълларининг бири ўрнида иккинчисинй эқўллаш мумкин бўлса ҳам, лекин маънода, қисман бўлса-да» ўзгариш юз беради: Щундай бўлгандан кейин полдаги сувни яна оч иб ю бо р ишнинг қандай нафи бор? (Р. Файзий,

Ч. б. к.). Бу кунни кўрадиган кўзимни ўйиб ташласам бўлмайдими? (Саид Аҳмад, Ҳукм).

Бу мисолларда юбор ва ташла феълларининг ўз (асл) маъноси маълум даражада сақланган. Шунингучун ҳам улар- нинг бири ўрнида иккинчиси қўлланса, бир оз бўлса-да, маъ- нодл ўзгариш юз беради.

Юбор ва ташла кўмакчи феъллари ўз асл маъноларин» бутунлай йўқотиб, ҳаракат-ҳолатнинг кучли (юқори) даража- да юз беришини билдирган ҳолларда баъзан уларнинг бири ўрнида иккинчисини қўллаш мумкин бўлади. Бунда даража- нинг кучлилиги юбор кўмакчихфеълидагига нисбатан ташла феълида юқори бўлади. Қиёсланг: қийнаб юборди — қийнаб: ташлади, бузиб юборди — бузиб ташлади.

Ташла кўмакчи феълининг тўла бажарилиш маъносини ифодалашини қандай изоҳлаш мумкин?

Ташла кўмакчи феъли билдирадиган тўла бажарилилг маъноси ташла мустақил феълининг биринчи маъноси («бро- сать» маъноси) асосида келиб чиққан. Ташла феълининг бу маъноси билан қўй феълининг маъносида умумий томон — ҳар икка'ласида ҳам субъектнинг ўзидаги (асосан, қўлида) мавжуд нарсани ерга ёки бошқа нарса устига ўтказиш бор. Фарқ шундаки, қўйиш жараёнида нарса қўйиладиган жой- гача >қўл билан кузатилади, қўйилгандан сўнг қўл ундан узи- лади. Ташлашда эса ўзидан бошқа ўринга ўтказиладиган нар- са ўша ўрингача қўл билан кузатилмайди, балки ўша ўринга иргитилади. Қиёсланг: ерга қўймоц — ерга ташламоқ, столга қўймоқ — столга ташламоқ.

Ташла феъли отлар билан бирикиб келганда, деярли ҳам- ма вақт лексик-грамматик жиҳатдан мустақиллигини сақлай- ди ва синтактик жиҳатдан гапнинг мустақил бўлаги (асосан, кесим) вазифасида, унга бирикиб келган жўналиш ёки чиқииг келишигидаги сўз зса ўрин ҳоли вазифасида келади: ерга таш- лади, сувга ташлади.

Ташла феъли феъллар билан бирикиб келганда ҳам лек- сик-грамматик жиҳатдан мустақиллигини сақлаши мумкин. Лекин айрим ҳолларда, ташла феъли- ўз маъносини сақлаши- дан 'қатъий назар, у ифодалаган ҳаракат асосий бўлмай, ра- вишдош формасидаги феъл ифодалаган ҳаракат асосий ҳара- кат бўлиши мумкин: Менинг бу ерга келишимдан мақсадим... колхоз тузишда ҳамма меҳнаткашларнинг қонини сўриб кел- ган муштумзўрларни таг-томири билан ю либ ташлашда сиз ога-иниларимга ёрдам беришдир (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).— Ҳаётхон,— деди Ғуломжон, эзиб турган юкни устидан ағ д а- р иб ташлагандек, кифтларини ростлаб (М. Исмоилий, Ф. т. о.). Аҳмадоюон... қора қалин сочи орасидан сизиб'' пешо- насига тушаётган қонни дам-бадам бармоғи билан с ид и- р и б т ашлар э д и (А. Қаҳҳор, О. ю.).

" \*

Келтирилган учала мисолда ҳам ташла феъли маълум да- ражада ўз маъносини сақлаган. Мас., сидириб ташлади би- рикувида сидириш ҳам, ташлаш ҳам бор. Лекин бундан қатъий назар, мазкур бирикувда ташла феъли лексик-грам- 'матик жиҳатдан тўла мустаҳилликка эга эмас. Шунинг учун ҳам, у жўналиш келишигидаги сўзни бошқариб келмайди (бундай сўз талаб этилмайди ҳам). Кесимга 'қўйиладиган сўроққа ҳам ташла феълининг ўзи жавоб бўла олмайди. Ра- вишдош формасидаги феъл (сидир феъли) эса махсус сўзни («қонни» сўзини) бошқариб келган. Бу нарса унинг лексик мустақиллигини сақлаганлик 'белгисидир. Сидириб ташла бирикувида ташла феъли лекеик жиҳатдан тўла мустақиллик- ка эга бўлмас экан, ўз-ўзидан, грамматик жиҳатдан ҳам ҳо- ким бўлмайди. Натижада, бу бирикувда лексик жиҳатдан мустақиллигини тўла сақлаган сидир феъли асосий феъл си- фатида, ташла феъли эса шу феълнинг маъносига қўшимча маъно ифодаловчи (унинг маъносини юирор жиҳатдан ойдин- лаштирувчи) сўз сифатида бўлади. Бу қўшимча маъно ташла феълининг асл маъноси эмас, балки шу маъноси таъсирида келиб чиқадиган маъно—тўла бажарилиш маъноси бўлади.

Сидириб ташла, ечиб ташла каби бирикувларда тўла ба- жарилиш маъноси қандай келиб чиқади?

Юқорида айтилдики, сидириб ташла бирикувида сидириш ҳам, ташлаш ҳам бор. Бунда ташлаш юз беришидан олдин сидириш юз бериши керак. Сидириш юз бергандан кейингина ташлаш бажарилади, яъни аввал сидирилади сўнг ташланади. Ана шундан сидириб ташла бирикувида сидир феъли билдир- ган ҳаракатнинг тўла юз бериши маъноси келиб чиқади. Бу маъно бевосита ташла феълининг қатнашуви билан келиб чиқадиган маънодир.

Демак, сидириб ташла, чиқариб ташла каби бирикувларда ташла феълининг ўз маъноси сезилиб турса-да, лекин у ўз маъносини ифодало-вчи сўз сифатида эмас, балки тўла бажа- рилганлик маъносини ифодало^вчи сўз сифатида қатнашади. Бошқача қилиб айтганда, бундай бирикувларда ташла феъли лексик ва грамматик жиҳатдан мустақиллигини сақламаган- лиги туфайли, у ўзининг қатнашуви билан келиб чиқаднган тўла бажарилиш маъносини ифодаловчи сўзга айланади. Бу маъно равишдош формасидаги феъл ифодалаган маънога қўшимча тарздаги маъно бўлгани учун ташла феъли ҳам ана шу равишдош формасидаги сўзга ннсбатан ёрдамчи (кўмакчи) сўз сифатида бўлади. ,

Ташла кўмакчи феълининг маънони кучли оттенка билан ифодалашини [қандай изоҳлаш мумкин? Ташла феъли билан қўй феъли қиёсланса, бунинг сабаби аниқ бўлиб қолади.

; Юқорида ташла феъли билан қўй феълининг маъносида умумий томон борлиги ва буларнинг бирида (қўй феълида) қўйиладиган нарса қўйиладиган жойгача қўл билан кузати- лиши, иккинчисида эса кузатилмаслиги, балки ўша жойга ирғитилиши айтилди. Щунинг ўэидан кўриниб турибдики, ташла феъли бйлдирган ҳаракатнинг бажарилишида кескин- тик бор. Қўй феълида эса ҳеч қандай кескинлик йўқ. Ташла феыи 'билдирган ҳаракатдаги ана шу кескинлик у кўмакчи феъл сифатида кўлланганда, маънонинг кучайишига (қучли оттенкада ифодаланишига) сабаб бўлгай деб қараш мумкин. 'Қўй феълида кескинлик бўлмаганлиги сабабли у кўмакчи феъл сифатида қўлланганда, тўла бажарилиш маъносини • йфодалайди, холос. Бунда маъноцинг кучайишй бўлмайди. Қиёсланг: чщариб қўй — чщариб ташла, еб қўй — еб ташла.

Ташла феълиДа ҳаракатаинг бажарилиши кесвднлик би- >ан бўлиши билан бирга, кўиинча, субъект ҳаракатни ўз устига олган объектга нисбатан бефарқ, ҳагто, салбий муно- сабатда бўлади. Шу сабабли ташла кўмакчи феъли ҳаракат- нинг кучли даражада юз беришини ифодалашда, асосан, ҳаракат йўналган о^ъеқт учун салбий характердаги ҳаракат- ни билдирувчи феъллар (билан бирикади: жершб ташламоқ, қириб ташламоқ, қийнаб ташламоқ каби. Ҳаракат йўналган объектнинг манфаатига мос бўлган ҳаракатни 'билдирувчи феъллар билан эса деярли бйрикмайди. Мас., руҳлантирмоқ, қизщтирмоқ, мақтамоқ каби феъллар билан бирикмайди. Бу феъллар билдирган ҳаракатнинг юқори даражада юз бери- шинй ифодалаш учун юбор кўмакчи феъли қўлланади: руҳ- лантириб юборади, қизиқтириб юборади, мщтаб юборма каби.

Қ и с қ а х у л о с а л а р:

Тйшла кўмакчи феълининг етакчи феълга бирикиши Йкки хил кўринишга эга: 1) етакчи феълга равишдош ясовчи -(и)б аффикси орқали бирикади: янчиб ташлади; 2) ҳеч <қан- дай форма ёрдаМисиз бирикади: ёзди-ташлади.

, 2. Бирикувнинг иккала турида ҳам етакчи феълдаги ҳара- катнинг тўла бажарилиши маъносини билдиради ва маъно кучли оттенка билан ифодаланади.

Равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига би- рикканда, кучайтйриш тезликка ёки (кўпинча) ҳаракатнинг даражаснга нисбатан бўлиши мумкин. Етакчи феълга ҳеч қандай форма ёрдамисиз бирикканда, кучайтйрщц ҳамма вақт тезликка нисбатан бўлади ва -(и)б аффикси билан ясал^ ган равишдошга бириккандаги тезликнинг даражасига нис- батан кучлй бўлади.

Тўла ба^арилиш гмаъшк:й чщариб ташлймщ, сидщшб ташламоц каби бйгрикувларда ташла феълидаги ҳаракатнинг чщар, сидир феълларидаги ҳаракатдан кейин бажарилиши- дан келиб чиққан.

;Маънонинг кучли оттенка билан ифодаланиши ташла феъли билдирган ҳаракатнииг бажарилишидаги кескинлик- нинг таъсирида келиб чиққан.

Сол

Сол кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б ва -а, -й аффикс- лари билан ясалган турига бирикади: Бутун дардини тўкиб солди. Тура солиб югуриб кетди. Ву кўмакчи феъл ўтимли феъллар билан ҳам, шунннгдек, ўтимсиз феъллар билан ҳам бирика олади.

Сол кўмакчи феъли равишдошнинт -(и)б аффикси би- лан ясалган турига бирикканда, ҳаракатнинг тўла-тўкис ба- жарилиши маъносини билдиради ва шу маънони кучли оттен- ка билан ифодалайди. Бу маънода у фақат ўтимли феъллар билан бирикади: Сен мендан ҳар қанча хафа бўлсанг ҳам, кўнглимга тугиб қўйганимни энди айт иб солмасам иложи йўқ (А. Қодирий, О. к.). Унинг кўзлари Жамилага бошқд.ча боқар эди. Балки юрагида борини ҳозир о чиб с о л- моқчи бўлгандир (Ж Абдуллахонов, Албатта кут). Рус, татар, яҳудий савдогарларидан бу кун эшитган кўнгилсиз во- қеаларни, подшоҳ ҳукуматининг аҳволи анча тан-г эканини тўкиб солди (Ойбек, Қ. (Қ.).

Сол кўмакчи феъли ўтимли феъллар билан бирикиши ва ҳаракатнинг тўла, бутунлай бажарилиши маъносини ифодалаш хусусйяти билан ташла кўмакчи феълига жуда яқин туради. Лекин улар ўзига хос хусусияти билан бир-биридан фарқла- нади.' Шунинг учун ҳам уларнинг бири ўрнида иккинчисини қўллаш ҳамма вақт ҳам мумкин бўлавермайди.

Умуман, сол кўмакчи феъли ташла кўмакчи феълига нис- батан ғоят паосив. Бу кўмакчи феъл жуда кам феъллар билан- гина бирика олади. Сол кўмакчи феъли бирикадиган1 феъл- лар билан ташла кўмакчи феъли ҳам бирика олади, лекин ташла кўмакчи феъли бирика оладиган феълларнинг жуда кўпчилиги билан сол кўмакчи феъли бирика олмайди. Мас., кесиб ташламоқ, бўяб ташламоқ, ғижимлаб ташламоқ, ёнди- риб ташламоқ каби бирикувлардаги етакчи феъл билан сол кўмақчй феъли бирика олмайди (бунинг сабаби ҳақида кейинроқ гапирамиз).

Шу нарса ҳам характерлики, сол кўмакчи феъли бирор феъл билан бирикиб, шу феълдаги ҳаракатнинг тўла бажа- рилиши маъносини ифодалаган ҳолларда етакчи феъл бошқа- риб келган сўз билдирган нарса-предмет бирдан ортиқ бўла- ди. Шунинг .учун ҳам етакчи феълга бошқарилган сўз кўп ҳолларда ё кўплик формасида бўл.ади, ёки контекстда шу сўз билдирган нарса-предметнинг кўплигини (бирдан ортиқлиги- ни) кўрсатувчи сўз қатнашади: Юрагига тўплаяиб қолган ўз туйғуларини очибсолди (П. Турсун, Уқитувчи). Добро- творцев... бу жойлар ҳақида китобларда ўқиб билганининг ҳаммасини айтиб солмоқда (А. Мухтор, Опа-с.). Ботир- алига бор гапни айтибсолди (Ҳ. Ғулом, Машъал).

Етакчи феъл бошқариб келган нарса-предметнинг бирдан ортиқлиги сол феълининг маънони кучайтириш хусусиятидан келиб чиқади. Тўғрироғи, етакчи феъл бошқариб келган нарса-предмет бирдан ортиқ бўлганлиги ва етакчи феълдаги ҳаракат улар устида тўла бажарилиши учун ҳам бундай ҳол- ларда сол кўмакчи феълини қўллаш мумкин бўлади. Мас., айтмоқ феъли. Агар айтиладиган нарса битта бўлса (битта гап, бир оғиз сўз бўлса), бундай ҳолларда айт феъли билан бирга сол кўмакчи феъли ҳам қўлланмайди. Айтиладиган нарса кўп бўлса (яъни гап кўп бўлса), сол кўмакчи феълини қўллаш мумкин бўлади.

Сол кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда тўла ба- жарилиш маъносининг ифодаланишини қандай изоҳлаш мумкин?

Сол кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда ифода- ланадиган тўла бажарилиш маъноси равишдош формасидаги феъл билдирган ҳаракат билан сол феъли билдирган ҳара- катнинг бажарилишидаги кетма-кетликдан келиб чиқади. Мас., тўкиб солмоқ бирикувида тўкиш ҳаракати солиш ҳа- ракатидан олдин бажарилади. Кейин юзага келадиган ҳара- катнинг бажарилиши ҳақидаги тасаввур, ўз-ўзидан, ундан олдин бўладиган ҳаракатнинг тўла бажарилишини кўрсатади, яъни олдинма-кейин юзага келадиган ҳаракатларнинг кейин- гисининг юзага келиши ҳақида гап бўлар экан, ундан аввал- гисининг тўла бажарилиши шубҳасиз бўлади. Чунки аввалги- си бажарилмаса, кейингиси ҳам бажарилмайди. Тўкиб солмоқ каби бирикувларда тўла бажарилиш маъносининг ифодала- ниш сабаби ана шунда.

Сол кўмакчи феълининг қўлланиш доирасининг маълум феъллар доирасида чегараланганлиги (жуда кам феъллар би- лан бирикиши) унинг ўз асл маъносини тамомила йўқотма- ганлиги билан изоҳланади, яъни сол кўмакчи феълида шу феъл .ифодалайдиган ҳаракатга хос белги бутунлай йўқолма- хан. Буни қуйидаги мисолларни қиёслаганда аниҳ сезиш злумкин: Бирорта киши йўқки, худди Норматнинг кўнглида бўлган талабни очиб жанжал бошласа-ю, Нормат ҳам шунга -цўшилиб иатагини бутун айтиб с о л с а (Ҳ. Шамс, Ишла- май тишлаган — оғримай ўлади). Юраги типирчилаб, бор гапни очиб солгиси келди-ю, яна Ҳадича аянинг қайта- кайта қилган илтимоси эсига тушди (Ҳ. Назир, С. ч.). Шунча -гапиНгиз бор экан, нега мажлисга солмадингиз? '(Саид Аҳмад, Қ. д.). Ўзинг ўйлаб кўр Усмонжон!—деди 'Сафарбой унга маслаҳат солиб (Т. Сидиқбеков, Тоғ орасида).

Келтирилган тўрт мисолнинг ҳаммасида ҳам сол фе'Ьли бир асосий маъноси билан қатнашган, яъни буларнинг ҳам- масида ҳам сол феъли бирор нарсанинг ўртага солиниши тушунчасини ифодалайди. Фарқ щундаки, кейинги икки ми- сойда сол феъли мустақил феъл, биринчи икки мисолда эса жўмакчи феъл ҳисобланади. Лекин биринчи икки мисолда ҳам сол феъли ўз маъно мустақиллигини тўла сақламаган бўлса- да, шу феълдаги ҳаракатга хос хусусият сақланган, яъни буларда етакчи феълдаги ҳаракатни ўз устига олган объект (истак ва гап)нинг, сўзловчи ва тингловчи ўртасига (ёки ўзга хиахс олдига) «солиниши» сезилиб туради (солиш тушунчаси •бор). Сол феъли кўмакчи >феъл вазифа-сида қўлланганда ҳам ана шу «солиш» тушунчаси деярли ҳамма вақт сақланиши сабабли сол кўмакчи феълининг қўлланиши жуда кам феъл- лар доирасида чегараланиб қолади. Мас., дарахтни кесиш ^аракатининг тўла бажарилишини кучли оттенка билан ифо- далашда юбор, ташла кўмакчи феъллари қўлланаверади: кесиб юборди, кесиб ташлади. Лекин сол кўмакчи феъли қўл- ланмайди. Чунки кесиш ҳаракати ва бу ҳаракатни ўз устига олган объект ўртага йўналмайди. Шу сабабли дарахтни кесиб солди дейилмайди.

Сол кўмакчи феъли равишдошнинг -а аффикси билан ясалган турига бирикканда, ўзи ҳам деярли ҳамма вақт -(и)б аффикси билан ясалган равишдош формасида бўлади ва етак- чи феъл билан бирга содда гап таркибидаги равишдош обо- ротнинг кесими вазифасида келади. Бунда субъектнинг етак- чи феълдаги ҳаракатни тугатган (бажарган) замоноқ, шу оннинг ўзидаёқ содда гапнинг кесими вазифасида келган феъл- даги ҳаракатни бажаришга ўтиши (шу ҳаракатни бажариши) жфодаланади: Йўлчи пичощи о ла с о либ, узоща отди :(Ойбек, Қ. қ.). Саидғози қўлидаги цаламини қўя солиб, чапакка зўр берди (С. Анорбоев, Оқсой).

Бу маънода сол кўмакчи феъли ўтимсиз феъллар билан ҳам бирика олади: Йўғон киши ўрнидан тура солиб, Са- фаровга ташланди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.). У кела с о ли б, тро- туардаги арқонларга ёйилган кирларга кўз ташлади: (Щ Тошматов, Э. қ.). У шийпон олдида «Оқтой»дан туша с о л и б, Қудратга мақтанди (Ҳ. Назир, С. ч.).

Шу нарса характерлики, ҳозирги ўзбек тили нуқтаи наза- ридан тура солиб, кела солиб каби бирикувларда бевосита сол кўмакчи феълининг ўзйга хос бўлган маъно ҳақида гапи- риш Цийин, яъни буларда фақат сол кўмакчи феълийинг ўзк орцали 'ифодаланадиган маъно йўҳ. Бунинг далили сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

' а) тура солиб, кела солиб каби бирикувлардан сол кўмак- чи феъли тушириб қолдирилса-да, маъно ўзгармайди (бу асо- сий далилдир). Қиёсланг: кела солиб ишга тушди — кела ишга тушди, тура солиб қочди — тура қочди.

Агар кела солиб ишга тушди гапида кел феълидаги ҳа- ракатнинг бажарилиши биданоқ иккинчи ҳаракатга ўтищ маъноси бевосита сол кўмакчи феълига хос маъно бўлганида эди, бу гапдан сол кўмакчи феълини тушириб қолдириш мум- кйн бўлмасди;

б,)‘ ҳар қандай кўмакчи феъл, етакчи феълга қандай фор- мада 'бирйкишидан қатъий назар, ўзи бирикиб келган феъл- нинг маъносига қўшимча маъно беради. Туша солиб, кела солиб каби бирикувдарда аса сол кўмакчи феъли бирикиб келган феъллар билдирган ҳаракатла-р бирор томондан кон- Кретлаштирилмайди, йалки тезлик бйлан иккинчи ҳаракатга ўтиш ифодаланади. Мас., кела солиб ишга тушди гапида ке- лишнинг жуда тез бажарилганлиги ифодаланм'айди — келищ секин-аста бўлиши мумкин. Бунда ишга тушишнйнг келган оннинг ўзида юз берищи ифодаланади. Кўринадикй, тезлик: маъноси ҳам сол кўмакчи феъли бирики-б келган феъллардаги ҳаракатга эмас, балки бошқа феълдаги (ундан кейин бошла- нувчи) ҳаракатга хбс. Кўмакчи феълларнинг бирортасида х'ам бундай ҳодиса бўлмайди. Ҳар қандай кўмакчи феъл ўзи бирикиб келган феълнинг маъносига қўшимча маъно беради (уйинг маъноси ўзй бирикиб келган феълдаги ҳаракатга ало- қадор бўлади);

в) кўмакчи феълларнинг -(и)б ёки -а, -й аффикслари би- лан ясалган равишдошга бирикканда йфодалайдиган маъно- си фақат у (кўмакчи феъл) равишдош формасида қўллангай- дагина реаллашмай, балки унинг маъноси шахс-сон билан тусланганда ҳам, ҳатто, инфинитив формасида қўлланганда ҳам ифодалана^веради. Мас., сол кўмакчи феълининг -(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бирикканда билдиради- ган маъноси шу феъл барча майл формасида қўлланганда ҳам, барча замон формасида қўлланганда ҳам аниқ ифода- ланаверади: тўкиб солса, тўкиб сол, тўкиб солди, тўкиб сола- ди, тўкиб солмоқчи, тўкиб солмоқ каби. Бундай бирикувларда сол кўмакчи феъли ўзига хос маъно ифодалаши сабабли, ту- шириб қолдирилса, сол кўмакчи феълига хос маъно ҳам йўқолади. Қиёсланг: гапирмоқ — гапириб солмоқ. Шунга кў- р\*а, сол кўмакчи феъли -а, -й аффикслари билан ясалган ра- вишдощ формасига бирикканда ўзига хос бирор қўшимча маъ- но.ифодалайдиган бўлеа, унинг бу маъноси фақат равишдош формасида қўллангайдагйна змас, балки турли майл формала- рида, турли замон формаларида, ҳатто инфинитив формасида ҳам .реаллашаверар эди.

Айтилганларнинг ҳаммаси кела солиб (ишга тушди) каби бирикувларда ҳозирги ўзбек тили нуқтаи назаридан сол феълининг фақат ўзига хос маъно борлиги ҳақида гапириш; қийин эканлигини. кўрсатади.

Қисқа хулосалар:

Сол кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б ва -а, -й аф- фикслари билан ясалган турига бирикади.

-(и)б аффикси билан ясалган равишдошга бирикканда, ҳаракатнинг тўла бажарилишп маъносини билдирадй. Бунда фақат ўтимли феъллар билангина бирикади.

Ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъносини ифодалаган ҳолларда ҳам, кўпинча, сол мустақйл феълидаги ҳаракатга хос белгини («солиш» оттенкасини) сақлайди. Ана шу от- тенкаси билан тўла бажарилиш маъносини ифодаловчи бошқа кўмакчи феъллардан фарқланади.

Сол кўмакчи феъли ифодалайдиган тўла бажарилиш'

маъноси равишдош формасидаги феъл билдирган ҳаракат- нинг сол феълидаги, ҳаракатдан аввал бажарилиши хусусия- тидан келиб чиқади. 1

Равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган турига бирикканда, ўзи ҳам ҳамма 1вақт равишдош формасида қўл- ланади ва бунда етакчи феълдаги ҳаракатдан тезлик билаш (кескин) бошқа бир ҳаракатга ўтиш маъноси ифодаланадй. Декин бу маъно ҳозирги ўзбек тилида сол кўмакчи феълисиз: фақат -а аффикси билан ясалган равишдош формаси орқали ҳам ифодаланаверади.

Туш

Тущ кўмакчи феъли, асосан, равишдошнинг -(и)б аффикси орқали ясалган турига бирикади ва қуйидаги маъноларни билдиради.

Ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъносини пастга (қуйига) йўналиш оттенкаси билан ифодалайди: ДиректОр' оғйр гавдасини кўтариш учун жон-жаҳди билан интилди-ю, яна юмшоқ қумга ағдарилиб т у шд и (Ш. Рашидов, Б. к.). От мункиб кетганда эгарпинг устидан дўмбалоқ ош-иб тушган паранжисиз қиз, ўйноқи каптардай абжир- лик билан ўзини ўнгғариб олди-да, жувонга ёрдам бергани шошилди (А. Қаҳҳор, Мастон).

Келтирилган мисолларда ҳаракатнинг тўла >бажарилиши маъноси билан бирга юқоридан пастга йўналиш тушунчаои ҳам бор.

Туш кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда ифода- ланадиган тўла бал<арилиш маъноси туш мустаҳил феълининг бирор маъносидан келйб чиқадиган маъно эмас. Тўла бажа- рилиш маъноси бундай бирикувларда равишдош формасидаги феъл 'билдирган ҳаракат билан туш феълидаги ҳаракатнинг олдинма-кейин бажарилишидан келиб чиқади. Мас., ирғиб тушмоқ бирикувида аввал биринчи феълдаги ҳаракат сўнгра иккинчи феълдаги ҳаракат бажарилади, яъни аввал. ирғйш сўнгра тушиш бўлади (ирриш бўлмаса, тушиш ҳам бўлмай- ди). Олдинма-кейин бўлувчи ҳаракатнинг кейингисига ўтиш (кейингисининг бажарилиши) биринчисининг тўла бажарили- ши маъносини келтириб чиқаради, яъни ирғиб тушмоқ бири- кувидаги тушиш ҳаракатининг бажарилиши «рғиш ҳаракати- нинг тўла бажарилганлигини кўрсатади. Бу маъно туш феъ- лининг бирор маъносидан келиб чиқмаса-да, туш кўмакчи феълининг қатнашуви билан келиб чиқиши сабабли шу кў- макчи феълга хос маъно сифатида ҳаралаверади.

Туш кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда ифода- ланадиган юқоридан пастга йўналиш тушунчаси туш муста- қил феълининг асл маъносининг ўзидир. Лекин бундай бири- кувларда туш феъли лексик-грамматик жиҳатдан мустақил- ликка эга бўлмайди. Равишдош формасидаги феъл эса лек- сик-грамматик жиҳатдан мустақиллигини сақлайди. Шу са- бабли равишдош формасидаги феъл асосий феъл, туш феъли кўмакчи феъл ҳисобланади ва унинг маъноси ҳам асосий маънога қўшимча тарздаги маъно (асосий маънонинг оттен- каси) ҳисобланади.;

Туш кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларда баъзан равишдош формасидаги феъл тушириб қолдирилса ҳам ёки туш феъли тушириб қолдирилса ҳам асосий маъно ўзгармай- ди: Қовоғи осилиб тушди. Бундай ҳолларда қайси феъл- нинг асосий феъл эканлигини белгилаш қийинроқ бўлади: Мингбоши, қўққисдан чаён чақиб олгандай, сесканиб кетди. Ранги ўчди, қовоғи яна баттар т ушди (М. Исмоилий, Ф. т. о.). Акасининг бу ҳаракатидан Раънонинг кўнгли бузи- либ, қовоғи осилди-ю, аразлаганча ҳовлига тушиб кетди (Ҳ. Назир, С. ч.).

Равишдош формасидаги феълни тушириб қолдириш мум- кинлиГидан бундай ҳолларда туш феъли асосий феълдек кў- ринади. Ҳақиқатда эса қовоғи осилиб тушди бирикувида туш феъли асосий феъл змас, балки кўмакчи феъл ҳисобланади. Чунки, ,биринчидан, бундай бирикувларда раВ'Ишдош форма- сидаги феълнинг ёки туш феълининг тушириб қолдирилиши равишдош формасидаги феъл маъно жиҳатдан туш феълига жуда яқин ёки унинг синоними 'бўлгандагина мумкин бўлади. Равишдош формасидаги феъл маъно жиҳатдан туш феълига жуда яқин бўлганлигидан уни тушириб қолдириш мумкин ва унинг маъноси туш феъли орқали ифодаланаверади. Қовоғи осилиб тушди бирикувида ҳам осил феъли маъно жиҳатдан туш феълига жуда яҳин (у ҳам юқоридан пастга йўналишии кўр'сатади) бўлганлигидан осил феъли тушириб қолдирилса ҳам, унинг маъноси туш феъли орқали ифодаланаверади. Ле- кин 'бундай феъллар уч-тўрттадан ошмайди.

Иккинчидан, бундай бирикувларда туш феълини тушириб қолдириш мумкинлигининг ўзиёқ унинг асосий феъл эмасли- гини кўрсатади. Гап шундаки, равишдош формасидаги феъл билан шахсли феълнинг ўзаро бирикувида асосий феъл шахс- ли феъл бўлиб, у грамматик жиҳатдан ҳокимдир. Шахсли феъл ана шу белгисини сақлаган бўлса, уни тушириб қол- дириш мумкин бўлмайди.

Учинчидан, қовоги осилиб тушмоқ бирикувида туш феъли- ни тушириб 'Қолдириш ҳамма вақт мумкин бўлади. Лекин осил феълини тушириб қолдириш ҳамма вақт мумкин бўла- вермайди: Мамарайим афандининг калтакесак терисига ўх- шаган юзидаги жилмайиш о с и л и б т у шг а н хунук қовоқ- ларигача етиб борди (М. Исмоилий, Ф\_ т. о.).

Келтирилган мисолда туш феълини тушириб қолдириш мумкин, лекин осил феълини тушириб бўлмайди. Бу ҳодиса мазкур бирикувда осил феълининг етакчи феъл, туш феъли- нинг кўмакчи феъл эканлигини кўрсатади.

Демак, ағдарилиб тушмоқ, осилиб тушмоқ каби бирикув- ларда 'туш феъли ўз маъносини қай даражада сақлашидан <қатъий назар, туш феъли тушириб қолдирилса-да, а-сосий маънонинг ўзгармаслиги мазкур бирикувларда унинг кўмак- чи феъл эканлигини кўрсатади. Айрим ҳолларда равишдош формасидаги феълни (етакчи феълни) тушириб қолдирищ мумкинлиги эса шу феълнинг маъно жйҳатдан туш феълига жуда яқин бўлиши ;билан изоҳланади.

Умуман, туш кўмакчи феъли юқоридаги маънода кўллан- ган ҳолларда унинг асл маъноси ҳамма вақт маълум дара- жада сақланади. Шу сабабли унинг бу маънода қўлланипь доираси жуда тор (кам феъллар доирасида қўлланади). Чун- ки, биринчидан, бундай ҳолларда туш феълининг асл маъ- носи маълум даражада сақланар экан, у ўтимсиз феъллар бйлангина бирика олади. Йккинчидан, ҳамма ўтимсиз феъллар билдирадиган ҳаракат юқоридан пастга йўналувчи ҳаракат эмас, балки маълум ўтимоиз феъллардагина йўналиш юқо- ридан пастга бўлиши мумкин. йўналйш объектив ҳолда юқо- ридан пастга бўлмаса, бундай ҳолларда туш кўмакчи. ф'еъли- ни қўллаб бўлмайди. Мас., аланглсшоқ безмоқ, чангимоқ, етмоқ, завқланмоқ, исимоқ, йўталмоқ, кулмоқ, мириқмоқ, сайрамоқ, семирмоқ, титрамоқ, тўхтамоқ, уялмоқ, чанқамоқ, ярамоқ, қутулмоқ, ҳайиқмоқ каби феълларда қуйига (пастга) йўналиш бўлМайди. Шу сабабли туш кўмакчи феъли бундай феъллар билан бирикмайди. Бу нарса туш кўмакчи феъли- нинг қўлланиш доирасини яна ҳам чегаралаб қўяди.

2. Туш кўмакчи феъЛи ярашмоқ, еқмоқ каби айрим феъл- лар билан бирикканда, субъектнинг ҳаракат йўналган объект- га етакчи феълдаги ҳолатда ўринлашиши (шундай ҳолатда келищИ), маъносини билдиради: Ҳошиясига аллақандай жи- вир-живир гул нақшланган бу тўн унинг паст бўйига, қотма гавдасига жуда яр ашиб т у игиб д и (Ҳ. Ғулом, Машъал). Куй Ойқиз юрагига жуда ёқиб тушди шекилли, ичида унга жўр бўлди^ (Ш. Рашидов, Б., к.). Аммо бу икки ўрим соч қирқ кокилга қараганда жуда ҳам ўзига келишиб т уш и б, анга яна бир қайта улуғворлик ва олийлик бағишладилар (Д. Қодирий, У. к.).

Келтирилган мисолларда туш кўмакчи феъли юқоридак қуйига йўналишни кўрсатмайди. Чунки унинг бу маъноси туш мустақил феълининг «юқоридан қуйига йўналмоқ» .маъносига боғланмайди, балки «мос келмоқ, тўғри келмоқ» (русча «подходйть») маънооига боғланади; Комилжон... хир- гойи қилиб ашула айт.ди.. Деҳқонбой ҳам қўйшлди. Бироқ упйнг овози ж ў р ту ш ма гач: «Ошналарга ғараз ноошно- дир кйзларинг»! Тамом!—деб пилоткасини қўлига урди Ко- Милжон (Н. Сафаров, Львов ҳақида ҳикоя).

От-анжоминг Хўп тушибди му носиб, Томоша қилгали келдим, Авазжон

(«Хушкетди»)

Туш кўмакчи феълийинг юқорида келтирилган уч мисотда битдирган маъноси мана шу икки мисолдаги туш феълининг маъносига мос келади. ^

Тцш кўмакчи феъли бу маънода жуда ҳам саноқли феъл- лар доирасида қўллаиа олади. БуниНг сабаби Шундаки, туис

феъли мустақил феъл сифатида ҳам («подходить» маъносида) жуда кам қўлланади. Туш феъли бу маънода қўлланган ҳол- ларда, кўпинча, ўзи бирикиб келған сўа билан бир бўтунликни тащкил этади, яъни таркибидаги сўзларнинг мустақиллиги\* дан кўра, бир бутунлик белгиси кучлирбқ бўлади: мос туш- моқ, маъқул тушмоқ, жўр тушмоқ каби. Туш кўмакчи феъли ҳам юқоридаги маънода ҳар қандай феъллар билан эмас, балки маъно жиҳатдан туш феълининг шу маъносига («под- ходить» маъносига) жуда яқин бўлган феъллар билангина бй- рика олади. Бундай феъллар эса саноқлидир.

Қисқа хулосалар:

Ҳозирги ўзбек адабий тилида туш кўмакчи феъли ра- вишдошнинг -(и)б аффикслари билан ясалган турига бирика- ди ва қуйидаги маъноларни билдиради: 1) ҳаракатнинг тўла бажарилиши маъносини қуйига (.пастга) 'қараб йўналиш от? тенкаси билан ифоддлайди: ағдарилиб тушди; 2) субъекгнинг ҳаракат йўналган объектга етакчи феълдаги ҳолатда ўринла- шиши маъносини билдиради: келишиб тушди, жўр бўлиб тушди.

Туш кўмакчи феъли ҳамма вақт асл маъносинр маълум даражада сақлаши туфайли унинг қўлланиш доираси Жуда чегарали (кўмакчи феъл вазифасида жуда кам феъллар дои- расида қўлланади).

Ул

Ўл кўмакчи феълй равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикади. Бу феъл ўтимли феъллар билан ҳам, ўтимсиз феъллар билан ҳам бирика олади: кулиб ўлди-кул- дириб ўлди, шошиб ўлди — шошириб ўлди каби.

М а ъ н о с и:

Ҳаракат-ҳолатнинг юқори даражада (нормал ҳолатдан юқори) юз беришини билдиради (соғиниб ўлмоқ, чанқаб ўлмоқ каби) :

Бай^бай-бай, с о в у қ е б ў либс а н-к у, уйга кира қол (Т. ҳ.). Бир оздан кейин чиқиб ойим билан сўрашинг, кир- маганингиз учун қайин оналарингиз севинишиб ўла- ё т и б д и л а р (А. Қодирий, У. к.). Эрталабдан берй тинмай- ди. Чақир, бир оз дамини олсин, чарчаб ўлд.и (Қ. У.).

Давомлилик, такрорийлик маъносини билдиради (су- рищтириб ўлди, чақириб ўлди каби): Шу бугун ўзим уйқудан қолиб мудраб ўляпман (Ҳ. Зиёхонова, Икки врач). Аллавақтгача ухлай олмадим, қўрқиб ўлдим (сўзлашув- Дан).

Ўл кўмакчи феълининг кўрсатилган иккала маъноси ҳам унинг (ўл мустақил феълинийг) бир кўчма маъносига боғ- ланади.

Ул мустақил феъли «бирор ҳаракатни бажаришга ортиқ даражада берилмоқ, бирор нарсага ортиқ даражада мойил бўлмоқ» маъносини билдиради (бу унинг кўчма маънолари- дан биридир). Ул кўмакчи феълининг маъноси ўл феълининг кўчма маъноларидан ана шунисига боғланади: Ҳаммадан

сени шуниси қизщтирган бўлса керак-а... Уйин-кулги деса ўласан (Ҳ. Зиёхонова, Биринчи мактуб). Ҳалиги Мамасаид деганимизнинг қизи ҳам бўйига етиб, кўзга кўриниб қолди. Бирорта ҳамёни каттароща пулласам, деб, томоғи тақиллаб ўлиб юрибди (П. Турсун, ўқитувчи).

Келтирилган мисолларнинг ҳаммасида ҳам ўл феъли, асосан, бир хил маънони—ортвқ даражада берилиш, ҳаракат- ҳолатнинг ортиқ даражада бўлиши маъносини билдиради. Фарқ шундаки, юқоридаги икки пунктда келтирилган мисол- дарда ўл феъли равишдош формасидаги феъл билдирган ҳа- ракатнинг характеристикасини кўрсатади (унинг маъноси ра- вишдош формасидаги феълнинг маъносига қўшимча маъно- ҳисобланади). Шунинг учун ҳам у кўмакчи феълдир. Кейинги мисолларда эса ўл феъли мустақил феъл !бўлади. Ҳатто, охир- ги мисолда унинг ўзи етакчи феълдир.

Ўл кўмакчи феълининг маъноси ўл мустақил феълининг юқорида кўрсатилган кўчма маъносининг ўзи эканлигини яна шунда ҳам очиқ кўриш мумкинки, ўл феълидан ясалган ра- вишлар ҳаракатнинг ортиқ даражада юзага келиши маъно- сини билдиради, яъни худди ўл кўмакчи феъли ифодалаган маънони ифодалайди. Қиёсланг: ўлгудай чарчадим — чарчаб ўлдим, ўлгудай йиғлади — йиғлаб ўлди; ўлгудай кулдим — кулиб ўлдим, ўлгудай чацирди—чақириб ўлди.

Чарчаб ўлди бирикувидаги ўл феъли ўлгудай чарчади бирикувидаги ўлгудай равиши билан бир хил маъно ифода- лаганидан, у ҳам мустақил сўздек кўринади. Ҳақиқатда эса бундай эмас. Чунки ҳаракатнинг белгисини кўрсатищ ва син- тактик жиҳатдан ҳол вазифасида келиш равишларга хос ху- суоиятдир. Шунинг учун ҳам ўлгудай чарчади бирикувида ўлгудай сўзи лексик жиҳатдан мустақил сўз (равиш), синтак- тик жиҳатдан эса ҳол ҳисобланади. Равишдош формасидаги феъл билан шахсли феълдан ташкил топган бирикувларда шахсли феълнинг равишдош формасидаги феълнинг белгиси- ни кўрсатиши ва синтактик жиҳатдан ҳол вазифасида келиши мустақил феълларга хос хусусият эмас. Икки феълнинг ўзаро -бирикувида ҳамма ва>қт бунинг акси бўлади, яъни равишдош формасидаги феъл шахсли феълдаги ҳаракатнинг белгисини ‘кўрсатади. Шахсли феълнинг равишдош формасидаги феъл-

л

«'Инг белгисини кўрсатиши фақат кўмакчи феълларга хос ху- сусиятдир. Шундай экан, чарчаб ўлди -бирикувида ўл феъли ўзининг кўчма маъноларидан бирини ифодалашидан қатъий назар, кўмакчи феъл ҳисобланади.

Агар ўл феъли шу маъноси билан равишдош формасида қўлланиб, ўзи бирикиб келган феълнинг белгисини кўрсатса, у мустақил сўз ҳисобланади (ўлиб ишламоқ каби): Турғун- бой ака ҳар куни эрта билан чиқиб кетиб, ҳуфтонга яқин ўлиб чарчаб келарди (Ойдин).

Бу Мисолда ўл феъли мустақил сўз ҳисобланади. У ўзи бирикиб келган феълнинг белгисини кўрсатиб, синтактик жи- ҳатдан ҳрл вазифасида келган.

Демак, чарчаб ўлди, севиниб ўлди каби бирикувларда ра- вишдош формасидаги феъл ўл феълининг белгисини кўрсат- май, аксинча, ўл феъли равишдош формасидаги феълнинг белгисини (характеристикасини) кўрсатиши сабабли у (ўл феъли) кўмакчи феъл ҳисобланади.

Ҳаракатнинг ортиқ даражада бажарилиши маъноси ҳара- катнинг юқори (кучли) даражада бажарилиши маъносини ва такрорийлик, давомлилик маъносини келтириб чиқаради, яъни ортиқлик ҳаракат-ҳолатнинг кучига нисбатан бўлиши ҳам мукин, шу ҳаракатнинг миқдорига нисбатан бўлиши ҳам мумкин. Ул кўмакчи феъли айрим феъллар билан бириккан- да, фақат ҳаракатнинг кучи (даражаси) даги ортиқлик ифо- даланади: чанқаб ўлмоқ, совуқ еб ўлмоқ, соғиниб ўлмоқ, чар- чаб ўлмоқ каби. Айрим феъллар билан бирикканда эса ор- тиқлик ҳаракатнинг миқдорига; нисбатан бўлади ва бунда такрорийлик, давомлилик маъноси ифодаланади. Чунки ҳа- ракат бирдан ортиқ бўлди, деган сўз такрорланди, давом эт- ди, деган сўздир: сўраб ўлди, чақириб ўлди, югуриб ўлди, қу- либ ўлди каби. Лекин бунда ҳам маънонинг кучайиши^бор, яъни сўраб ўлди — жуда кўп сўради, кулиб ўлди — роса кул- ди, жуда кўп кулди. Шу хусусияти билан ўл феъли такрорий- лик маъносини ифодаловчи бошқа кўмакчи феъллардан фарқ- ланади.

Ҳаракатнинг кучи (даражаси) нинг нормал ҳолатдан юқо- рилигини бошқа кўмакчи феъллар, мас., кет кўмакчи феъли ҳам ифодалайди. Лекин кучлилик (юқорилик) ўл кўмакчи феълида яна ҳам ор'тиқ бўлади. Қиёсланг: чанқаб кетдим — чанқаб ўлдим, чарчаб кетди — чарчаб ўлди.

Ўл кўмакчи феъли барча кўмакчи феъллардан фарқланув- чи ўзига хос, қизиқ бир хусусиятга эга. Бу кўмакчи феъл етакчи феълдан олдин ҳам қўлланади: ўлди севиниб, ўлди

кула-кула, ўлди ёзғириб, ўлди суриштириб каби. Бу ҳодиса оддий сўзлашувда кўп учрайди. Кўмакчи феълнинг етакчи «Ьеълдан аввал қўлланиши бошқа бирорта ҳам кўмакчи феъл- да ўчрамайди.

/Ўл кўмакчи феъли етакчи феълдан олдин қўлланганда, маъно яна ҳам кучаяди, шахс-сон билан тусланган ўл феъли- -ни равишдош формасидаги феълдан олдин қўллаш билан маъно яна ҳам кучайтирилади: суриштириб ўлди—ўлди су- рйштириб, севиниб ўлди — ўлди севиниб. Буларн^нг иккин- чисида маъно бйрйнчисидагига нисбатан кучли бўлади. Бун- дай ҳолда ўл феъли алоҳида урғу билан айтилади.

Сўз охирида шуни ҳам айтиш керакки, ўл феъли кўрса- тилган маънода мустақил феъл сифатида қўлланганда ҳам, шунингдек, кўмакчи феъл сифатида цўлланганда ҳам, кўпин- ча, салбий оттенкага эга бўлади. Шунинг учун ҳам, субъект ўл феълини бу маънода ўз ҳаракатига еки ўзи бйлан сирдош, ҳар нарсани тортинмай гаплашиши мумкин бўлган шахснинг Харакатига нисбатан қўллайверади. Лекин субъект учун жу- да ҳурматли бўлган шахенинг ҳаракатига нисбатан қўлла- майдИ'. Мас., субъект ўзининг мудраш ҳаракатининг ортиқ даражада юз беришини «мудраб ўляпман» тар'зида ифодалай- веради. Шунингдек, ҳар нарсани очиқчасига гапираверадиган дўстига нисбатан «мудраб ўляпсан» деяверади. Лекин ҳар .нарсани очиқ гаплашавермайдиган (азиз) меҳмонига нисба- тан «мудраб ўляпсан», демайди.

Қисқа хулосалар:

, 1. Ул кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффиксй би- лан ясалган турига бирикади ва икки маънони ифодалайди:

, ҳаракат-ҳолатнинг кучли даражада юзага келиши маъно- <и: чарчаб ўлди; 2) такрорийлик, давомлилик маъноси: м'ақ- таб ўлди. Бунда ҳам маънонинг кучайиши бўлади.

Ул кўмакчи феълининг иккал^ маъиоси ҳам ўл муста- ақил феълининг бир кўчма маъносидан — ортиқ даражада бе- рилмоқ, ор'Гиқ даражада мойил бўлмоқ маъносидан келиб чиққан.

Ул кўмақчи феъли етакчи феълдан олдин ҳам қўллана •олади. Бунда маъно яна ҳам кучаяди: ўлди севиниб.

Кўр

Кўр кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б ва -а, -й аф- фикслари билан ясалган туриг.а бирикади. Бу кўмакчи феъл ўтимли феъллар билан ҳам, ўтимсиз феъллар билан ҳам би- рика олади: ишлаб кўр, бориб кўр, ялиниб кўр, айта кўрма каби.

VI. Кўр кўмакчи феъли равишдошнинг -(и) б аф- фикис билан ясалган турига бирикканда, етакчи феълдаги

гқаракат синаш, билищ учун бажариладиган ҳаракат (билиш, «инаш ҳаракати) эканлиги маъносини билдиради: Зокир ота Сидиқжонга бир оз ғўза чопт ир иб кў р д и-ю, чопища ящоятда чечан эканини кўриб: <гОтангга раҳмат!»— деди

(А. Қаҳҳор, Қ. ч.). Майли, толеи йўқ, дўстингни бугун бўлма- са, эртага ёқлаш тўғрисида ў йлаб кў р ама н (Ш. Ра- шидов, Б. к.), Мирқосим извошдан тушиб, ...сийрак катта те- ракларни қучоцлаб, чамалаб кўрди (Ҳ. Ғулом, Машъгл).

Кўр мустақил феълининг асосий маъноларидан бири «си\* намоқ, текшйрмоқ, тажрибадан ўтказмоқ» маъносидир:

Сен ўн беш кунда саводини чщарсанг, мен ўн кунда

чиқараман. ..'''.'

Ҳўп, иккита одам топ, кўрамиз! (А. Қаҳҳор, Мир-

зо). .•

Бир йигитнинг аслин билай десангиз,

Маъракада ўтириб-туришин к ў р иНг (Махтум-

қули),

Ботирсинган йигитни Ёр келганда кў р амиз.

Чечансинган йигитни

Дов келганда кўрамиз (Мақол).

Кўрайчи, цадамим муборак бўлармикан (А. Қодирий, У. к.).

Кўр кўмакчи феълининг маъноси кўр мустақил феълининг ана шу маъносиНинг ўзидир. Фарқ шундаки, кўр феъли «си- наш, текшириш» маъносида равишдош формасидаги феъл би- лан бйрикиб келганда, лексик-грамматик жиҳатдан мустақил- лиги йўқолади. У ифодалаган маъно равишдош формасидаги феъл ифодалаган маънога қўшимча тарздаги маъно ҳисоб- ланади, яъни бунда кўр феъли равишдош формасидаги феъл билдирган ҳаракатнинг характеристикасини кўрсатади. Шу сабабли у кўмакчй феъл ҳисобланади. Кўр феъли шу маъно- да ўзй якка қўлланганда (райишдош формасидаги феълга бирйкмаганда), лексик-грамматик жиҳатДан мустақйллиги тўла сақланади: Нима эканини билдингми?.., Турган-битгани асал... мана, чайнаб кў р! Кў р гин, бўлмаса, иннай- кейин дегйн (А. Қаҳҳор, Анор). ; ,

Бу мисолда кўр феъли чайнаб кўр бирикувида ҳам,\* шу- нингдек, якка ҳолатда ҳам бир хил маънода қўлланган — ик- каласида ҳам синаш, текширнш маъносини билдиради. Лекин бундан қатъий назар, чайнаб кўр бирикувида кўр феъли кў- макчи феъл ҳисобланади. Чунки у равишдош формасидаги феъл билдирган ҳаракат билиш, белгилаш учун бажарилув- чи ҳаракат эканлигини, демак, шу феълдаги ҳаракатнинг ха- рактеристикасини кўрсатади. Равишдош формасидаги феъл билан шахсли феълнинг ўзаро бирикувида иийла феъл лек- сик ва грамматик жиҳатдан мустақиллигини сақлаган ҳол- ларда ҳамма ва,қт равишдош 'формасидаги феъл шахсли феъл- нинг белгисини кўрсатади ва грамматик жиҳатдан унга тобе бўлади. Шахсли феълнинг рав'ишдош формасидаги феъл бил- дирган ҳаракатнинг белгисини—характеристикйсини кўрса- тиши фақат кўмакчи феълларга хос хусусиятдир, яъни етакчи, ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувлардагина шун- дай ҳодиса бўлади.

Демак, ичиб кўр, еб кўр, ёзиб кўр каби бирикувларда кўр феъли ифодалайдиган маъно шу феълнинг мустақил феъл сифатида ифодалайдиган маъноларидан биридир. Лекинг, бундай бирикувларда кўр феъли равишдош формасидаги феъл билдирган ҳаракатнинг характеристикасини кўрсатишй сабабли у (кўр феъли) кўмакчн феъл ҳисобланади.

. 2. Кўр кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффиксла-

ри билан ясалган турига ҳам бирикади. Бу ҳодиса фақат буйруқ майли доирасидагина учрайди, кўр феълининг ўзи эса ҳамма вақт бўлишсиз формада қўлланади, Бунда ҳара- катни бажармасликни қатъий таъкидлаш, қатъий огоҳланти- риш маъноси ифодаланади (бора кўрма, ола кўрмасин каби): Формада о либ б о р а кў р м а... ЗАГС мудирининг жини қўзғамасин тағин (А. Қаҳҳор, Оғриқ тишлар). Қақилдоқсан- ки, отанг эшита кў р ма син... (Ойбек, Н. қ.). Бу сирни ҳеч кимга айта кўрма (Ғайратий, Тепалик мозор).

Қара, боқ

Қара ва боқ кўмакчи феъллари фақат равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикади ва кўр кўмакчи феъли равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикканда ифодалайдиган маънони — етакчи феълдаги ҳа- ракат билиш, белгилаш, аниқлаш учун бажарилувчи ҳаракат эканлиги маъносини билдиради: Малоҳат суриштиргани корхо- нага борибди. Суриштириб қараса, Жонфиғон фа- қат ўн етти кун ишлабди, холос (А. Қаҳҳор, Жонфиғон). Ра- шид ака хотинининг ўша кунги гапидан кейин бундоқ ў й л аб қараса, колхозда гўё унинг мавқеи тарози босмайди (Шуҳрат, Мукофот). Ҳа, яна бир камчилик: ...ҳужуминг бу сафар суст кўринади. Мана ў.қиб боқ (Ойбек, Н. қ.). Шербекнинг юзига қўлининг орқасини қў йиб б о қс а, ҳойнаҳой иссиқ чиқаётгандир {С. Анорбоев, 0. ш.).

Бир хил маъно ифодаловчи кўр, қара, боқ кўмакчи феъл- лари ўртасида стилистик жиҳатдан бирор фарқ йўқ. Шунинг-

дек, улардан бирини фақат бирор шевага хос, деб ҳам бўл- майди. Бу кўмакчи феъллар жонли сўзлашувда ҳам, ёзувда ҳам аралаш қўлланаверади: '

V йлаб кў р инг, бу улар учун жуда ҳам катта меҳнат, машащат эмасми?... Энди ў йлаб қ а р а с а м, у бахти- ни эмас, бахтсизлигини йўқотган экан (Саид Аҳмад, Баҳор сувлари).

Битта эмас қўлинг қизим,

Иккита-ку санаб б о ц:

Санаб кў р ар у яна жим Ва циқирлар цақаноц (Т. Тўла, Иқбол қў-

шиғи).

Етакчи феълдаги ҳаракатнинг синаш, билиш учун бажари- лувчи ҳаракат эканлиги маъносини ифодаловчи юқоридаги уч кўмакчи феъл фақат қўлланиши жиҳатидан ўзаро фарқ- ланади. Булар ич’ида энг актив (кў.п) қўлланувчиси кўр кў- макчи феълидир. Қара кўмакчи феъли унга нисбатан анча кам қўлланади. Қара кўмакчи феълига нисбатан боқ кўмакчи феъли яна ҳам кам қўлланади.

Қара феълининг асосий ма.ъноси «назар ташламоқ, на- зар солмоқ» маъносидир. Бу маънода у ҳамма вақт жўналищ келишигидаги сўзни бошқариб келади. Кўр феъли эса бирин- чи маъносида ҳамма вақт тушум келишигидаги сўзни бошқа- риб келади: китобга қара — китобни кўр. Лекин қара феъли ҳозирги ўзбек тилида кўр феълининг синоними сифатида кенг қўлланади ва худди кўр феъли каби тушум келишигида- ги сўзни бошқариб келади: гапини кўр — гапини қара, ран'ги- ни кўр — рангини қара, ҳидини кўр — ҳидини қара каби. Шу- нингдек, қара феъли ҳам кўр феъли каби «синамоқ» маъно- сига эга: Бир-икки кун ишлай. Қейин қарайман, ёқмаса, бошқа ерга кетамйн (сўзлашувдан).

Бу мисолдаги қара феъли ўрнида кўр феъли қўлланса ҳам, маъно ўзгармайди. Қара кўмакчи феълининг маъноси ҳам униНг шу маъносининг ўзидир, яъни ишлаб қара 0ирикувида ҳам қара феъли натижани билиш маъносини билдиради. Бу маъно равишдош формасидаги феълнинг маъносига қўшимча тарздаги маъно бўлгани учун қара феъли кўмакчи феъл ҳи- собланади.

Боқ феъли мустақил феъл сифатида «синамоқ, текширмоқ» маъносига эга змас. Лекин у «назар солмоқ» маъносида қа- ра феълининг синоними ҳисобланади. Бизнингча, бу феълнинг ҳаракатнинг билиш, белгилаш учун бажарилиши маъносини ифодаловчи кўмакчи феъл сифатида қўлланиши унинг қара феъли' билан Синонимлиги таъсирида бўлса керак.

Бил

Бил кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффикслари орқали ясалган тури билан бирикади ва етакчи феълдаги ҳа- ракатни бажаришга қодирлик, шу ҳаракатнинг субъект қў- лидан келиши (бўлишсиз формада қодир змаслик, қўлидан келмаслик) маъносини билдиради. Шунга кўра, у ол кўмакчи феълининг синоними ҳисобланади: ...фирқа сенинг душман- ларинг билан ҳам ҳисоблаша олади, турмушингни ҳам т у- з ат а б илад и (А. Қодирий, О, к.). Бунинг устига Шерна- зарбой Шомурод бахши билан Вакил ўртасидаги адоват ва келишмовчиликлардан яхши фойд алана билди Ж. Шарипов, Хоразм). Қани илбжи бўлса, битта одам тут- масдан, бутун ишни 0зинг эплай билс а«г... (Ойбек, Қ, қ.). Чўпоннинг ишй пахтакорникидан қолишмайди. Фақат ҳамма гап ишщ д ў нд.и р а б илишд а (С. Анорбоев, Ҳа- ракатда баракат).

Проф. Н. А. Баскаковнинг кўрсатишича, бу маънода бил кўмакчи феълининг қўлланиши ўғиз группасига мансуб бўл- ган туркий тиллар учун характерли (норма) ҳисобланади. Бошқа группага оид тилларда эса бу маънода, асосан, ол кў- макчи феъли қўлланади\*. Проф. А. Н. Кононов ўзбек адабий тилида ҳаракатни бажаришга қодирлик маъносида бил кў- макчи феълининг қўлланишини «нормадан четланиш» деб ҳисоблайди[[35]](#footnote-35). Проф. А. Ғ. Ғуломов ҳаМ юқоридаги маънода бил кўмакчи феъкининг қўлланиши ўзбек адабий тили учун характерли змас, балки «баъзан учраб қолувчи» ҳодиса деб кўрсатади[[36]](#footnote-36).

Бил кўмакчи феълининг қўлланиши ҳақида айтилган бу фикрлар ҳақиқий ҳолатга мос келадй. Бу кўмакчи феъл ўз- бек адабий тили учун асос бўлувчи шеваларда деярли қўл- ланмайди[[37]](#footnote-37), балкй у ўзбек тилинИнг ўғиз лаҳжасига оид ше- валарда, мас., хоразм шеваларида қўлланади ва маъно жи- ҳатдан адабий тилдаги ол кўмакчи феълига тенг келади83.

Узбек адабий тилида ҳаракатни бажаришга қодирлик (ба)каришнинг қўлдан келиши) маъносида ол кўмакчи феъ- лини қўллаш нормал ҳолат ҳисобланади. Бу кўмакчи феъл жисмоний ҳаракатни бажаришга қодирлик маъносини ифо- далаш учун ҳам, ақлий ҳаракатни бажарищга қодирлиқни ифодалаш учун (яъни у русча «мочь» ва «уметь» маъноларй- да) ҳам қўлланаверади: тура олмоқ, чопа олмоқ, ўқий олмоқ, ёза олмоқ каби. ,

Бадиий адабиётларда бил кўмакчи феълининг ҳам «мочь», «уметь» маьноларида қўллариши кўп учрайди. Леқин бундай қўллашнинг ҳозйрги адабий тил нуқтаи назаридан сунъийли- ги кўп ҳолларда сезилиб туради. Бу ҳодиса, айниқса, бил кў- макчи феъли •Ьючь» маъносида қўлланганда жуда аниқ се- зилади: Энди рухсат, кета биласиз... (М. Исмоилий, Ф. т. о.). Содиқ Саркор чангалидаги калитларни икки-уч тор- тиб ҳам ола билмадц (Ҳ. Щамс. Ҳуқуқ) ...агар ўз ,да- даси ва акалари эшитса, улар Иўлчининг шалоқгйигит экани- га ишонадилар, ҳайдайдцлар; кейин Йўлчини хизматкорликка 'ола 'бцлмайди (Ойбек, Қ. қ.) ...кун обдон қизиққандан кейин ҳаммалари ишдан чиқиб икки соат ухлаб оладилар. Шунда улар тилаганча чой ичк биладилар (А, Қодирий,

О. к.). -

Келтирилган мисолларда бил феълининг «мочь» маъноси- да қўлланиши адабий тил нуқтаи назаридан нормал ҳолат ҳи- собланмайди ва бу нарса аниқ сезилиб туради.

Бил кўмакчи феъли ақл билан бажариладиган ҳаракат- ларга нисбатан («уметь» маъносида) қўлланганда, сунъийлик сезилмайди, балки адабий тил нуқтаи назаридан ҳам нормал ҳолат сифатида бўлаверади. Чунки бунда бил кўмакчи феъли- нинг маъноси унинг мустақил феъл сифатида қўлланганда ифодалайдиган маъносига тўғри келади: Лекин масала тўғри йўлни, ҳақиқатни кўрсата билишда (Ойбек, II. қ.).... ...ҳар бир меҳнаткащ оқни қорадан, дўстни душмандан аж- р ата б илиши ке рак (Ҳ, Ғулом, МаЩЪэл). Шароит би лан алдамасдан, ишлата билищ керак одамларни (А. Мухтор, Туғилиш). Алиқул фикрини ошкор айтиш зарура ти туғилиб қолганда ҳам ўзини тута биларди (1и. Ра- шидов, Б. к.).

Келтирилган мисолларда бил кўмакчи феъли билдирган маъно унинг мустақил феъл сифатида қўлланганда ифодалай- диган маъносининг ўзи эканлиги сезилиб туради. Шунинг учун ҳам келтирилган мисолларда бил феълининг қўлланиши- да сунЪийлик сезилмайди, яъни юқоридаги мисолларда бцл

кўмакчи феълининг қўлланиши Шу кўмакчи феъл қўлланмай- диган шеваларнинг вакиллари учун ҳам сунъий («ғалати») сезилмайди. Шунга кўра, бизнингча, бирор ҳаракатни ба- жаришни билиш («умение производнть к.-л. действия»)' маъ- носини ифодалаш учун бил кўмакчи феъли қўлланган ҳо- латларни нормадан четланиш, деб қарамаса ҳам бўлад#4. Ҳатто, бу маънода ол кўмакчи феълига нисбатан бил кўмак- чи феълини қўллаш, кўп ҳолларда, жуда ўринли бўлади. Юқорида келтирилган мисоллардаги бил кўмакчн феъли ў'р- нида ол кўмакчи феъли қўлланса, бу нарса аниқ кўринади: ажрата билиш керак — ажрата олиш керак, ишлата билиш керак — ишлата олиш керак. Албатта, бу бирикувларда ол кўмакчи феълига нисбатан бил кўмакчи феълини қўллаш ўринлидир.

Ёз

Ёз кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффйкслари билан ясалган турига бирикади ва қуйидаги маъноларни билдиради:

Ҳаракатнинг юз беришига оз қолганлйги, лекин ҳали бажарилмаганлигй маъносини билдирадй: Қизнинг паранжи- сини кўриши биланоқ йигитнинг юраги қинидйн чиқа ёз- ди (Ойбек, Қ. қ.). Осилжонни қаттиқ титроқ босди, уларнинг салобатидан қўрқиб, ўйлаб қўйган гапин-и йўқот а ёз- д и (Ж. Шарипов, Хоразм). Агар Офтобхон тасодифан ки- риб қолмаса, онангдан ажралаёзган экансан (Ҳ. Зиёхонова, Арз,анда). Ҳаммалари кулишиб, айниқса, Ҳолмирза аканияг хи-хилашдан ичаги узилаёзди (А. Қо- дирий, О. к.).

Ҳаракатнинг тўла даражада бажарилишига яқинлаш- ганлик, оз қолганлик маъносини билдиради: Қумушбиби эн- ди ўн еттини қўйиб, ўн саккизга қадам босганлигидан бўйи > ҳам онасига ет а ёзган, аммо жуссаси онасига кўра тўла- р.оқ эди (А. Қодирий, У. к.). Механик-ҳайдовчи ярим соатдан бери чиқаза олмай, моторни гувиллатавериб ёнилғини туг а- та ёзган экан (Саид Аҳмад, Чўл бургути).

Қўлдошвой, рўйхат нима бўлди?

Рўйхат тамо м б ў л а ёзд и (Ҳ. Шамс, Душман).

Ёз кўмакчи феъли ҳаракатнинг бажарилишга яқинлаш- ганлиги (бажарилйш арафасида эканлиги) маъносини ифо-

далаган ҳолларда етакчи феъл, одатда, тугал бажарилинг маъносини нфодаловчи феъллар бўлади. Агар бирор феЪя ^билдирган ҳаракат шундай характерга эга бўлмаса, бу ҳара- катнинг бажарилишига яқинлашганлиги маъносини ифода^ лашда ёз кўмакчи феъли билан бирга бўл кўмакчи феъли ҳам қўлланади: Ҳамма ўз пилласини топшириб б ў л а ёзди-ю,.. (3. Фатхуллин, Ғунчалар). Мана, Кўкорол пахта- зори ғумай, циёқ, печак каби ўтлардан тозаланиб б ў ла ёзди (Ҳ. Назир, С. ч.).

Юқоридаги иккала пунктда келтирилган мисолларда ҳам ёз кўмакчи феъли, умуман, оз қолганлик маъносини билди- ради. Фарқ шундаки, йицила ёзди, ўла ёзди каби бирикувлар- да ҳарақатнинг бажарилишига оз қолганлиғи, лекин бажа- рилмаганлйги маъноси (русча «чуть не...» деган маъно) ифо- даланади. Тугата ёзди, ўқиб бўла ёзди каби бирикувларда эса ҳаракатнинг бажарилмаганича қолиши (яъни «чуть не...» „деган маъно) ифодаланмайди, балки ҳаракатнинг тўла бажа- рилишга яқинлашганлиги ифодаланади. Шу сабабли ёз кў- макчи феълининг йицила ёзди бирикувида ифодалаган маъ- носи билан ўқиб бўла ёзди бирикувида ифодалагаи маъносини бир-биридан фарқли маънолар сифатида қараган маъқулроқ.

Ез кўмкачи феъли билан ясалгаи бирикувлар, асосан, ўт- ган' замон формасида қўлланади. Бу ҳодисани фақат ўзбек тилигагина эмас, шунингдек, бошқа туркий тилларга нисба- тан ҳам айтиш мумкин.

А. Харисовнинг кўрсатишича, бунинг сабаби ёз кўмакчи -феъли билан ясалган бирикувларда етакчи феълдаги ҳара- катнинг тасодифий ҳаракат бўлишидир[[38]](#footnote-38). Агар шундай бўлса, у ҳолда ёз кўмакчи феълининг тасодиф маъносига эгалиги кўрсатил'иши кер'ак эди. Лекин автор бу ҳақда ҳеч нарса де- майди. Бошқа туркий тилл^рга оид адабиётларда ҳам ёз кў- макчи феълининг тасодиф маъносига эгалиги кўрсатилмайди.

А. Харисовнинг ишида келтирилган мисолларнинг ҳам ярми- дан кўпида тасодиф маъноси йўқ.

Тўғри, ёз кўмакчи феъли айрим феъллар билан бириккан- да, етакчи феълдаги ҳаракат тасодифий ҳаракат эканлиги англашилади. Лекин бу маъно ёз кўмакчи феъли орқали ифо- даланмайди, балки етакчи феълдаги ҳаракатнинг хусусияти- дан келиб чиқади. Мас., йиқила ёзди бирикувида етакчи феълдаги ҳаракатнинг тасодифий ҳаракат эканлиги англаши- лади. Лекин бундаги тасодиф маъносининг ёз кўмакчи феъ- лига дахли йўқ. Ёз кўмакчи феъли бу бирикувда ҳам оз қол-

ганлик маъносини билдиради. ТаСодиф маъноси эса етакч№ феълдаги ҳаракатнинг хусусиятидан келиб чиқади, яъни бу ҳйракат (йиқилиш) субъект онгли равишда бажарадигай ҳа- ракат эмас. Бу ҳаракатнинг юз бериши субъектнинг хоҳиш-их- тиёридан ташқари бўлади. Ана шундан тасодиф маъноси ке- либ чиқади. 1,

Айтайлик, ёз кўмакчи феъли тасодиф маъносига эга бўл- син. Лекин бу билан ёз кўмакчи феълининг деярли ҳамма вақт ўтган замон формасида қўлланиш сабабини исботлаб' бўлмайди. Чунки келгусида бўладиган ҳаракат ҳам тасоди- фий ҳаракат бўлиши мумкин. Мас., қол кўмакчи феъли тасо- диф маъносига эга. Лекин қол кўмакчи феъли бу маънода фақат ўтган замон маъносидагина эмас, шунингдек, ҳозиргй замон, келаси замон маъноларида ҳам қўллана олади: Биров келиб қолса, қаерга яширинамиз? '

Ёз кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларнинг деярли ҳамма вақт ўтган замон формасида қўлланиши шу кўмакчи феълнинг ўз маъноси билан изоҳлайади, яъни ҳаракатнинг юзага келишига оз қолиши фақат шу ҳодиса юз берган ҳол- лардагинй реаллашади. йўқ ҳаракатнинг (келгусида бўла- диган ҳаракатнинг) бажарилйшига оз қолиши ҳақида аввал- дан ҳуқм чиқариш мантиққй тўғри келмайди. Мас., эртага бўладиган йиқилиш ҳаракатининг бажарилишига оз қолиш» ҳақида бугун ҳукм чиқарилмайди. Шунга кўра, ҳеч вақт «эр- тага йиқила ёзасан» дейилмайди. Кулиш ҳаракатининг ҳам келгусида бажарилишига оз қолйши ҳақида илгаридан ҳукм чиқариб бўлмайди (эртаеа кула ёзади дейилмайди) ва ҳока- зо. /Гз кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларнинг келасй' замон маъносида ҳўлланмаслик сабабй, бизнингча, ана шунда.

Ҳозирги замон формасида ҳаракат сўзловчининг кўз олди- да (яънй унинг учун реал факт сифатида) бўлади. Шундай’ экан, ёз кўмакчи феъли ҳозирги замон формасида қўлланиши лозим бўлади. Ҳақиқатда ҳам ёз кўмакчи феъли ҳозирги за- мон маъносида қўлланиши мумкин. Лекин шуниси борки,. ҳаракатнинг бажарилишига оз қолиб, лекин бажарилмаслик-; нинг юзага келишда давом этавериши объектир ҳолда кам бўладиган ҳодиса. Мас., йиқилишга ёки кўришга оз қолиш- нинг сўзловчи кўз олдида давом этавериши жуда ҳам кам бўладиган ҳодиса. Шунга кўра, ёз кўмакчи феълининг ҳозир- ш замон формасида қўлланиши (йиқила ёзяпман, кўра ёзяп- ман формасида қўлланиши) ҳам деярли учрамайди.

Ҳаракатнинг бажарилиш олдида бўлиши объектрв ҳолда кўп бўладиган ҳодиса. Лекин ёз кўмакчи фе'ьли ҳаракатнинг бажарилиш олдида эканлиги маъносини йфодаламайди. У

ҳамма вақт ҳаракатнинг бажарилишга оз қолганлиги, леки1Г бажарилмаганлиги маъносини ифодалайди. Ҳаракатнинг. бажарилмаганлиги назарда тутилмай, унинг фацат бажари- лишга оз қолганлиги (бажарилиш олдида эканлиги) маъно- синй ифодалашда қол кўмакчи феъли ёки де феълининг би- ринчи шахс истак майлига бириккан формаси қўлланади Мас., бирор нарсанинг йиқилиш арафасида (йиқилиш ол- дида) мавжудлигини ифодалашда дсярли ҳамма вақт демоқ феълининг биринчи шахс истак майлига бириккан формаси қўлланади: йиқияай деяпти. Бунда ҳаракатнинг юзага келма- ганлиги ифодаланмайди. Фақат шу ҳаракатнинг бажарилииг олдида эканлиги ифодаланади: Вой, ахир гуручини с о лай д е япман-а, болам (Р. Файзий» Қайнана). ,

Бу мисолда субъектнинг гуручни солиш арафасида тур- ганлиги — гуручни солишга жуда оз вақт қолганлиги ифо- даланади. ёз кўмакчи феъли бу маънони ифодаламаслиги са- бабли солай деяпман бирикуви ўрнида сола езяпман бирик)- пини қўллаб бўлмайди.

Демак, ҳаракатнинг бажарилишга оз қолиб, унинг бажа- рилмасликда (йўқ ҳаракатлигича қолишда) сўзловчи кўз ол- дида давом этиши ҳам объектив равишда жуда кам бўладиган ҳодиса. Ёз кўмакчи феъли билан ясалган бирикувларнинг ҳ'озирги замон формасида жуда кам қўлланишининг сабаби ҳам ана шунда.

ёз кўмакчи феъли ҳақида фикр баён қилинган адабиёт-: ‘ ларнинг баъзиларида ёз мустақил феълининг «писать» маъ- носи[[39]](#footnote-39), айримларида «лишиться» маъноси[[40]](#footnote-40), баъзиларида эса «ошибаться» маъноси[[41]](#footnote-41) кўрсатилади. Бу билан авторлар ёз кўмакчи феълининг маъноси унинг ана шу ўзлари кўрсатгак маъносига боғланади, деб қарайдиларми ёки, умуман, ёз мустақил феълининг шу маънога эгалигини кўрсатадиларми, бу нарса ҳам аниқ эмас. '

Ез кўмакчи феълининг «хат ёзмоқ», , «қанот ёзмоқ», «дастурхон ёзмоқ» каби бирикувларда ёз феълига алоқаси йўқлигига шубҳа бўлмаса керак. Чунки бу бирикувлардаги ёз феъли ифодалайдиган маъно билан йиқила ёзди бирикуйи- даги ёз феъли ифодалайдиган маъно ўртасида ҳеч қандай боғ- ланиш (алоқа) йўқ.

Шунингдек, ез кўмакчи феъли ифодалайдиган маъно

бажарилишга оз қолиш маъносини ёз мустақил феълининг «гуноҳ қилмоқ» маъносидан келтириб чиқариш ҳам мумкин эмас. Чунқи гуноҳ, қилишда «оз қолиш» элементи йўқ.

Йиқила ёзди каби бир-икки бирикувларда ҳаракатнинг та- содифан юз беришининг англашилишидан ёз кўмакчи феъли- нинг кўрсатилган маъноси билан ёз мустақил феълининг «адашмоқ», «янглишмоқ» маъноси ўртаеида боғланиш бордек кўринади, яъни йиқила ёзди бирикувида ҳам ҳаракатни «билмасдан бажариш» анғлашилади. Лекин ёз кўмакчи феъли билдирадиган «оз қолганлик» маъносини ёз мустақил феълининг «адашмоқ, янглишмоқ» маъносидан келтириб чи- ҳариб бўлмайди. Чунки, биринчидан, ёз кўмакчи феъли бир- иккита феъл билан бириккандагина шу феълдати ҳаракатнинг тасодифан, хоҳиш-ихтиёрдан ташқари юз бериши англашила- ди. Лекин бу маъно ҳам, юқорида кў^иб ўтганимиздек, етак- чи феълдаги ҳаракатнинг хусусиятидан келиб чиқади. Иккин- чидан, адашиш, хато қилиш, янглишишда «оз қолиш» эле- менти йўқ. Шунга кўра, субъектнинг бирор ҳаракатни билмас- дан (янглишиб) бажаришидан ҳеч вақт оз қолиш, яқинлашиш маъноси келиб чиқмайди. Аксинча, билмасдан, янглишиб ба- жариб қўйиладиган ҳаракат фақат тасодифий, хоҳиш-ихтиёр- дан ташқари юз берувчи ҳаракат бўлади. Демак, ёз феъли «адзшмоқ», «янглишмоқ» маъноси билан кўмакчи феълга айланган бўлганида, бу кўмакчи феъл оз қолганлик маъноси- ни эмас, балки тасодиф маъносини йфодалаши керак эди.

Бизнингча, ёз феъли тарихан ҳозирги ўзбек тилида озай- моц феъли билдирадиган маънога («камаймоқ, оз қолмоқ» маъносига) ҳам эга бўлган бўлса керак. Ҳозирги ўзбек тили- да озмоц феъли бйлдирадиган маъно ҳам бунга маълум да- ражада далил бўла олади. Оэмоқ феъли ҳозирги ўзбек тилида тананинг нормал ҳолатдан озайиши маъносини билдиради. Бунда камайиш, оз қолиш тушунчаси бор, яъни «озди» деган- да танадаги гўШт, ёғ кабиларнинг нормал даражадан оза- йиши (камайищи) ифодаланади. Оз феъли тарихан ҳам худди шу маънога эга бўлган бўлиши керак. Унинг фақат киши ёки бошқа жониворларнинг танасидаги гўшт-ёғнинг камайи- ши маъносида қўлланиши кейин юз берган ҳодиса бўлса г керак. Аслида эса, умуман, озайиш (оз қолиш) маъносида 1 /қўлланган бўлса керак[[42]](#footnote-42). Худди шу маънода оз феъли билан

бирга ёз феъли ҳам қўлланган, деб қараш мумкин. Чунки тарихан оз ва ёз феъллари деярли бир хил маънода қўллан- ган. Бу ҳодисани ҳозирги туркий тиллардаги ёз ва оз феъл- л&рини қиёслаганда ҳам аниқ кўриш мумкин. Мас., ўзбек тилидаги ацлдан озмоц, йўлдан озмоц бирикувларидаги оз феъли ўрнида бошқирд тилида ёз феъли қўлланади[[43]](#footnote-43). Бу ҳо- диса ҳозирги ўзбек тилига оид бадиий асарларда ҳам учраб туради: Дарҳақиқат ақлд ан ёзиб кўчаларда кезиш ва ки- шанга тушишнинг ўзи ҳам Зайнаб учун кичкина жазо ҳисоб- яанмас эди (А. Қодирий, У. к.).

Хуллас, бизнинг тахминимизча, ёз феъли тарихан «озай- моқ» (оз қолмоқ) маъносига ҳам эга бўлган. Йиқила ёзди, бўла ёзди каби бирикувларда ёз кўмакчи феъли ифодалай- диган маъно ана шу маънонинг ўзидир. Бунда -а, -й аффикс- лари билан ясалган йиқила, бўла формасидаги равишдош «бўлишга, йиқилишга» деган маънони билдирган. ёз феъли эса «оз қолди, кам қолди» маъносини билдирган, деб қараш мумкин, яъни йиқила езди — йиқилишига оз қолди, оўАа ёзди — бўлишига оз қолди.

Қўринадики, ёз феъли «озаймоқ, кам қолмоқ» маъносини ифодаловчи мустақил феъл сифатида ҳозир қўлланмайди. Шу маънони ифодаловчи кўмакчи феъл сифатйда эса кўпчи- .лик туркий тилларда қўлланади.

Қисқахулосалар:

Ёз кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган турига бирикади ва ҳаракатнинг бажарили- шита оз қолганлик маъносини билдиради. Бунда икки хил ҳолат бўлиши мумкин:

ҳаракатнинг бажарилишига оз қолганлиги, лекин ба- жарилмаганлиги (русча «чуть не...») маъноси ифодаланади: йиқила ёзди;

ҳаракатнинг бажарилишига оз қолган (яқинлашган) ҳолатда эканлиги ифодаланадр: ишлар бита ёзди.

Ёз кўмакчи феъли билан ясалган бирикувлар деярли ҳамма вақт ўтган замон формасида қўлланади.

Ёз кўмакчи феълининг маъноси шу феълнинг «озаймоқ» («оз қолмоқ») маъносига боғланади. Лекин ёз феъли ҳозир- ги ўзбек тилида шу маънони ифодаловчи мустақил феъл си- фатида қўлланмайди.

III. КУМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СЕМАНТИК КЛАССИФИКАЦИЯСИ

Кўриб ўтдикки, кўмакчи феълларнинг ҳар бири ўзи бири- киб келган равишдош формасидаги феълнинг (асосий феъл- нинг) маъносига турли қўшимча маъноларни ифодалаш учун хизмат қилади, Кўмакчи феълларнинг ҳар бири ўзига хос хусусиятларга эга бўлйши билан бирга улар маъно ва вази- фаларидагй умумий томонлари билан маъпум группаларга: ^ам бўлйнади, Мас., кўмакчи феълларнинг аиримлари ҳара- кат проиессининг характеристикасини кўрсат'ади, айримлари модал маъноларни ифодалайди ва ҳоказо. Маъноси ва вази- фасидаги ана шУвдай умумий томонларига қараб кўмакчи феълларни қуйидаги группаларга ажратиш мумкин:

ҲараКат процессининг ҳарактеристикасини кўрсатувчи кўмакчи феъллар.

Модал маъноларни ифрдаловчи кўмакчи феъллар.

3/Иўйалиш маъноСини ифодалойчи кўмакчи феъллар,

Ҳаракат процессининг ' характеристикасини кўрсатувчи

кўмакчи феъллар

Ҳаракат процессининг характеристикасини кўрсатувчи кў- макчи феъллар маъно ва вазифаларига кўра, ўзаро яна ало- ҳида грудпаларга (турларга) бўлинади:

ҳар^катнинг бошланғич фазасини кўрсатувчи кўмакчи феъллар;

ҳаракатнинг бажарилишдаги фазасини кўрсатувчи кў- макчи феъллар;

3 ҳараказдинг бажарилишга яқинлашган фазасини кўр- сатувчи кўмакчи фсъллар;

ҳаракатнинг тўла (туғал) бажарилиш фазасини кўр-

-сатувчи кўмакчи феъллар; , :

ҳаракатнинг юқори (интенсив) фазасини кўрсагувчи «ўмакчи феъллар;

ҳаракатнинг нормал (тўла) даражага етмаган фазаси- \ ,

ни кўрсатувчй кўмакчи фёъллар; 4

ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши фазасини кўрсатувчи кўмакчи феъллар;

'ҳаракатнинг бир марталилигинй билдирувчи кўмакчй феъллар;

ҳаракатнинг бир лаҳзада (сезиларсиз вақт ичида) юз беришини билдирувчи кўмакчи феъллар.

Ҳаракатиинг бошланғич фазасини кўрсатувчи кўмакчи феъллар

Бу группага бошла, кел, кет кўмакчи феъллари киради.

Бошла кўмакчи феъли, умуман, ҳаракатнийг бошданиши, субъектнинг етакчи феълдаги ҳаракатни бажаришга кнриши- ши маъносини билдиради. Ҳаракатнинг бошлангандан сўнг давом этганлиги ёки давом этмаганлиги назарда тутилмайди. Бошла кўмакчи феъли ҳаракатнинг бошланиши маъносига бошқа бирор қўшимча маъно ёки қўшимча оттенка ифода- ламайди.

Кел кўмакчи феъли ҳар қандай феъллар билан эмас, бал- ки баъзи аста-секин, даражама-даража ривожланиб, сўнгра тўла (нормал) ҳолатда юз берувчи ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бириккандагина ҳаракатнинг бощланғич фа- заси юзага келиши маъносини билдиради. Мас., узумнинг пишиши, қўйнинг семириши, дарахтнийг гуллаши бирданига юз, берадиган ҳодиса эмас, балки аста-секин, даражама-да- ража юз берадиган ҳодисадир. Кел кўмакчи феъли ана шун- дай характердаги ҳаракатни билдирувчи феъллар билан би- рикканда, ҳаракатнинг бошланғич фазаси юзага келиши маъносини билдиради: пишиб келяпти, семириб келяпти, гул- лаб келяпти, ўрганиб келяпти, қоронғилашиб келяпти каби.

Кел кемакчи феъли ҳаракатнинг умуман бошланишй маъ- носини эмас, балки бошланғич фазасининг юзага келиши ва ҳаракатнинг нормал даражага Қараб йўналиши, маъносини билдиради. Бунда ҳаракат нормал даражага қараб йўналиш- да (ривожланишда) бўлади. ,,

Бундан ташқари, кел кўмакчи феъли ҳаракатнинг бощ- ланғич фазасини билдиргаи ҳолларда, кўпинча, ‘ҳаракат-

ҳолатнинг жуда элементар тарзда эканлиги англацшлади- Бошла кўмакчи феъли эса бу маънони таъкидламай, балки, умуман, бошланиш маъносини билдиради. Мас., бодом гул- лай боиыади, деганда гуллаш ҳаракатининг бошланганлиги /ифодаланади. Бунда, албатта, бодомда гуллар пайдо бўлгаге у бўлади; Бодом гуллаб келяпти деганда эса бодомда ҳали би- рорта ҳам тўла очилган гул йўқ бўлиши мумкин. Бунда бо- домнинг гуллашга ўтиш процессида эканлиги (гулнинг бош- ланғич элементлари юа берганлиги) ифодаланади.

Кет кўмакчи феъли ҳар қандай феъллар билан эмас, бал\*, ки баъзи феъллар билан бириккандагина ҳаракатнинг бош- ланғич фазасини кўрслтади. Кет кўмакчи феъли бир текисда давом этадиган характердаги ҳаракатни билдирувчи феъллар билан бириккандагина шу ҳаракатнинг бошланғич фазасини (бошланғич фазаси юзага келишини) кўрсатади. Ҳаракат бир текисда давом этувчи ҳаракат бўлганидан бундай ҳол- ларда бошланғич фазадаги давомлилик ифодаланади, яън» ҳаракатнинг умуман бошланиши эмас, балки бошланғич ҳо- латдаги давомлилиги ифодаланади. Бошла кўмакчи феъли, эса фақат ҳаракатнинг бошланиши маъносини билдиради. Қиёсланг: гапира бошлади — гапира кетди, ўйнай бошлади — ўйнай кётди.

Кет кўмакчи феълининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири шуки, у кўпинча, маънони кучли оттенка билан ифода- лайди, яъни субъектнинг ҳаракатга берилиб бутун вужуди билан киришишини билдиради.

Хулора қилиб айтганда, Ҳаракатнинг бошланғич фазаси- ни кўрсатувчи кўмакчи феъллар ичида энг кўп (универсал) қўлланувчиси бошла кўмакчи феълидир. Бу кўмакчи феъл ҳаракатнинг бошланиши маъносига бошқа бирор қўшимча маъно ёки қўшимча оттенка ифодаламайди. Кел ва кет кў- маКчи феъллари ҳаракатнинг бошланғич фазасини ифоДа- лашда ҳар қандай феъл билан бирикавермайди. Уларнинг бу маънода қўлланиши маълум феъллар доирасида чегаралан- ган. Кел ва кет кўмакчи феълларининг ҳар бири ҳамма вақт ўзига хос бирор қўшимча маъно ёки қўшимча оттенка ҳам ифодалайди. Бу кўмакчи феълларнинг бири ўрнида иккинчи- сини қўллаш ҳеч вақт мумкин бўлмайди. Кел ва кет кўмавди феъллари ўрнида бошла кўмакчи феълини қўллаш мумкин. Бу билан бошланғич фазанинг юз бериши маъноси ўзгар- майди. Лекин кел ёки кет кўмакчи фёъллари ўрнида бошла кўмакчи феъли қўлланса, кел ва кет кўмакчи феъллари ифо- далайдиган қўшимча маънолар йўқолади.

" 'V Ҳаракатнинг бажарилишдаги

фазасини кўрсатувзд кўмакчи феъллар

Бу групяага ёт, тур, юр, ўтир, бор, кел, бер (вер) кўмакчи феъллари киради. Бу кўмакчи феълларнинг ҳаммаси ҳам субъектнинг ҳаракат-ҳолатни бажаришда мавжудлигини (мавжуд бўлганлиги, мавжуд бўлиши), бажаришда давом этиши маъносини билдиради.

ёт, тур, юр, ўтир кўмакчи феъллари ўзига хо>с умумий бел- ги-хусусиятлари билан бор, кел ва бер (вер) кўмакчи феъл- ларидан фарқланади. Бу кўмакчи феъллар, умуман, субъект- нинг ҳаракат-ҳолат процессида мавжуд бўлиши маъносини билдиради. Буларда ҳаракатнинг бошланиш ёки тугаш фаза- ларга муносабати ифодаланмайди: ишлаб ётмоц, ишлаб

турмоқ, ишлаб юрмоҚ, ишлаб ўтирмоқ каби.

Бор ва кел кўмакчи феъллари субъектнинг ҳаракат-ҳолат- ни бажариш процессида мавжуд бўлиши шаъпбси билан бирга шу ҳаракат-ҳолатнинг бошланиш ва тугаш пунктлари- га муносабатини ҳам ифодалайди, яъни булар ҳаракатнинг йўналиш бошланган ва йўналиш қаратилган пунктлар бўйлаб давом этувчи ҳаракат эканлигини билдиради: тарбиялаб бор- моқ, тарбиялаб келмоқ^.

Бер (вер) кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган формасига бирикканда, субъектнинг ҳаракат- ни бажариш процвссида бўлиши маъносини (давомлилик маъносини) билдиради. Бундай ҳолларда бер кўмакчи феъли субъектнинг ҳаракатни бажариш процессида бўлиши маъно- си билан бирга унинг (субъектнинг) шу ҳаракатдан қайтмас- лиги, тўхтамаслиги, шу ҳаракатни қаршиликсиз, монеликсиз бажариши каби маъноларни ҳам ифодалайди: ўйнайверади, ишлайверди, ухлайверди каби. °

Ҳаракатнинг бажарилишга яқинлашган фазасини кўрсатувчи кўмакчи феъллар

Бу группага қол ва ёз кўмакчи феъллари киради.

Қол ва ёз кўмакчи феъллари ҳар қандай феъллар билан эмас, балки бирор ҳаракатнинг якунини, унинг тугаш пунк- тини билдирувчи бўл, бит, ет каби феъллар билан бириккан- дагина яқинлашганлик маъносини (ҳаракатнинг бажарилиш\* га яқин фазада эқ&нлигини) билдиради: етиб қолдик, ета ёздик, битиб цолди, бита ёзди каби.

Бошқа феъллар бйлдирган ҳаракатнинг бажарилишга яқин фазада эканлигини ифодалашда қол ёки ёз кўмакчи феълларидан олдин тугаллик маъносини йфодалрвчи бўл кў- макчи феъли ҳам қўлланади: ёзиб бўлиб қолди, ёзиб бўла Лзди; топшириб бўла езди, топшириб бўлиб қолди каби. Бу маънода ёз кўмакчи феъли қол кўмакчи феълига нисбатан кам қўлланади. Вз кўмакчи феълида яқинлик даражаси қол қўмакчи фе-ьлидагига нисбатан кучлироқ бўлади, яъни топ- шириб бўла ёзди бирикувида ҳаракат топшириб бўлиб қолди бирикувидагига нисбатан бажарилиш (тугаш) пунктига яқин ҳолатда бўлади.

Ҳаракатнинг тўла (тугал) бажарилиш фазасини кўрсатувчи кўмакчи феъллар

Бу группага бўл, бит, битир, чиқ, ёт, ўт, ол, қўй, кет, юбор, ташла, сол, туш кўмакчи феъллари киради. Бу кўмакчи феъл- лар ичида энг кўп. (унйверсал ҳолда) қўлланувчиси бўл кў- макчи феълидир.

Бит, битир кўмакчи феъллари тўла бажарилиш (тугал- лик) маъносида бўЛ кўмакчи феълига нисбатан жуда кам қўлланадй. Бу кўмакчи феъллар қўлланган ҳолларда тугал- лик маъноси алоҳида та'ькидланади. Шунинг учун ҳам бит ва Ы'тйр феълларининг мустақиллик даражаси бўл феълида- гига нисбатан кучлироқ бўлади: ёниб, битмоқ, 'еб битирмоқ кабя. ,'.1

Чиқ кўмакчи феъли ҳаракатнинг тўла (тугал) бажарили- ши маъносцда қўлланганда ҳам шу феъл билдирган ҳаракатга хос хусусият маълум даражада сақланади, Шунинг учун ҳам чиқ кўмакчи феъли бирор феълга бирикиб, тугаллик ма1ьно- сини ифодалайи учун шу феълдаги ҳаракатни ўз устига ол- ган (ёки ҳаракат йўналган) объект кириш ва чиқиш пунктла- рига эга бўлган объект бўлиши керак. Акс ҳолда ҳаракатнинг тугаллиги маъносини ифодалаш учун чиқ кўмакчи феъли қўл- ланмайди.

Агар объект кириш ва чиқиш пунктларига эга бўлмаса еки феъл ўтимсиз бўлса, чиқ кўмакчи феъли ҳаракатнйнг туга лигини эмас, балки вақтнинг тугаллигини билдиради: кечаси билан ёғиб циқмоқ, кечаси билан эшикни қоқиб чиЩщ каби.

Ет кўмакчи феъли ҳам ҳамма вақт ўз асл маъносини маъ- лум даражада сақлайдй. Бу кўмакчи феъл, асосан, Даражама- даража юз берадиган ҳаракатни билдирувчи феъллар би,дан •бирикади ва ҳаракатнинг тўла даражада юз бериши (тўла даражага етиши) маъносини билдиради.

Ут кўмакчи феъли, асосан, воқеа-ҳодисаларнииг тугалли- ғини ифодалаш учун қўлланади: тўй бўлиб ўтди каби. Бу кў- д^акчи феъл ҳам ҳамма вақт ўз асд маъносинй маълум да- ражада сақлайди.

Ол ва қўй кўмакчи феъллари ҳаракатнинг тўла бажари- лиш фазасини кўрсатган ҳолларда ҳамма вақт ўзига хос би- рор қўшимча оттенка ҳам ифодалайди. Мас.,0л кўмакчи феъли ҳаракатнинг субъект учун бажарилиши оттенкасини билдиради: еб ол, ичиб ол каби. Қўй кўмэкчи феъли, кўпинча, ҳаракатнинг хоҳиш-ихтиёрга қарама-қарши бажарилиши, тасодифан юз бериши маъносини бйлдираДи: еб қўймоқ, ичиб қўймоқ. Лекин ол ва қўй кўмакчи феъллари тугаллик тўла бажарилиш маъносини ифодаловчи сўз сифатида қўлланган- да, улар ифодалайдиган бошқа маънолар асосий ўринда бўлмайди. Ҳатто, баъзи ҳолларда, улар ифодалайдиган қў- шимча маънолар жуда сезиларсиз даражада бўлади ва фа- қат тўла бажарилиш маъносининг ўзи ифодаланади: чЫинг- ни ичиб қўй («қолмасин, ҳаммасини ич»).

Кет ва юбор кўмакчи феълларининг тўла бажарилйш маъ- носида қўл^аниши анча чегараланган. Бу ҳЪдиса шу феъл- ларнинг ўзига хос хусусияти билан изоҳланади.

Ташла кўмакчи феъли ҳар жйҳатдан кет ва юбор кўмакчи феълларига яқин туради. Қиёсланг: кўмилиб кетди — кўмиб юборди — кўмиб ташлади.

Сол кўмакчи феъли ҳам ўз асл маъносини маълум дара- жада сақлайди. Бу кўмакчи феъл саноқли даражадаги ўтимли феъллар •билан бирикади ва ҳаржат йўналган объектларнинг шу ҳаракатга тўла даражада тортилганлигини билдиради: бор гапни айтиб солмоқ, тўкиб солмоқ каби.

Туш кўмакчи феъли ҳам бу маънода жуда кам қўлланади ва, кўпинча, йўналиш оттенкасини ҳам ифодалайди: йиқилиб тушди, сўлиб тушди каби.

Ҳаракатнинг юқори > ,

(ннтенсив) фазасини кўрсатувчи кўмакчи феъллар

Бу группага кет, юбор, ташла, ўл кўмакчи феъллари ки- ради. Бу кўмакчи феъллар турли даражада (нормал, паст, юқори даражада) юз бериши мумкин бўлган ҳаракатни бил- дирувчи феъллар билан бирнкканда, ҳамма вақт ҳаракатнинг

юқори даражаси (фазаси) юз беришини билдиради: семириб' кетди, семиртириб юборди; чарчаб кетди, чарчатиб юборди,, чарчаб ўлди. Ул кўмакчи феъли ҳаракат-ҳолатнинг кет, юбор ташла кўмакчи феъллари билдирган даражадан ҳам юцори- лигини билдиради: қийналиб кетди, қийнаб юборди, щйнуб\* ташлади, қийналиб ўлди.

Ҳаракатнинг нормал (тўла)

даражага етмаган фазасини кўрсатувчи кўмакчи

феъл — қ о л феъли

Крл кўмакчи феъли аста-секин, даражама-даража ривож- ланиб, сўнгра тўла даражаси юз берувчи ҳаракатнй билди- рувчи феъллар билан бирикканда, шу ҳаракатнинг нормал даражага етмаганлигини (маълум даражада юз берганлиги- нй) билдиради. Бу жиҳатдан у кет ва юбор кўмакчи феълла- рининг антоними ҳисобланади: семириб цолибди — семириб» кетибди.

Ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши фазасини кўрсатувчи кўмакчи феъллар

Бу группага ол, қол, цўй кўмакчи феъллари киради. Ол„ қол, қўй кўмакчи феъллари равишдошнинг -(иб) б аффикси билан ясалган турига бирикканда, ҳаракатнинг бажарилиит ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини билдиради. Бу маъно- ни ифодалашда ол кўмакчи феъли ўтимли феъллар билан ҳам, ўтимсиз феъллар билан ҳам бирика олади. Қол кўмакч» феъли асосан, ўтимсиз феъллар билан, қўй кўмакчи феъли ўтимли феъллар билан бирикади. Ҳаракатнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъносини ифодалаган ҳоллар- да ол, қол ва қўй феъллари ўз асл маъноларини маълум да- ражада сақлайди. Қиёсланг: суяб олди — суяб қолди — суяб Қўйди.

Ҳаракатнинг бир марталилигини билдирувчи кўмакчи феъллар

Бу группага ол ва қўй кўмакчи феъллари киради. Ол ва қўй кўмакчи феъллари айрим феълларга равишдош ясовчи -(и)б аффикси орқали бирикиб, ҳаракатнинг бир марта ба- жарилиши маъносини билд’иради: Айвонда ўтирган хотинлар оқсоқол опани кўриб, бир-бири билан кўз уриигтириб олдилар (Саид Аҳмад, Оқсоқол опа). Сидиқжон... бош ирғитиб, илжайиб қўйди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Ҳаракат бирдан ортиқ (такрорий) бажарилищи ҳам мум- кин. Лекин шунда ҳам ол ва /$ў#.кўмакчи феъллари ҳаракат- нинг ҳар сафар бир марта (бўлиниб-бўлиниб) бажарилишини билдиради: Ҳамма болалар бир-бир шу томонга қараб о лишарди (Р. Файзий, Биринчи хат). Эрининг қаҳр-ғаза- бидан юрак олдиргани учун ҳам орқасига қ а р а б-қ а р,а б қўярди (Ш. Рашидов, Б. к.).

Ҳаракатнинг бир лаҳзада (сезиларсиз вақт ичида) юз беришини билдирувчи кўмакчи феъллар

Бу группага кет, юбор, туш кўмакчи феъллари кирадй. Кет, юбор, туш кўмакчи феъллари бир нафасда юз бериши мумкин бўлган ҳаракатни билдирув'щ феъллар билан бирик- канда, ҳаракатнинг жуда тез, кўз очиб юмгунча бўлиб ўтищи маъносини билдиради: чўчиб кетди, чўчиб тушди, чўчитиб юборди каби. Бундай ҳолларда учала кўмакчй феъл ҳам маънони кучли оттенка билан ифодалайди. Маънонинг ку- чайиши эса тезликка нисбатан бўлади.

Модал маъноларни ифодаловчи кўмакчи феъллар

Қўмакчи феълларнинг маълум бир группаси сўзловчининг ҳаракатга бўлган турли муноеабатини кўрсатувчи маъно- ларни—модал маъноларни ифодалайди. Бундай маънолар ҳар бир кўмакчи феълнинг анализида айтиб ўтилган бўлсаг да, бу ўринда қайси кўмакчи феълнинг модал маънони ифрг далашини, шунингдек, кўп маъноли кўмакчи феълларнинг қайси бир маъноси модал. маъно эканлигини кўрсатиб ўта миз. ,

Кўмакчи феъллар ифодалайдиган модал маънолар жуда хилма-хил. Модал маъноларни ифодалаш нуқтаи назаридан кўмакчи феълларни йирик-йирик группаларга ажратиб бўл- майди. Шу сабабли ҳар бир кўмакчи феълнинг қандай модал маънони ифодалашини алоҳида-алоҳида кўрсатиб ўтамиз.

0 л кўмакчи феъли. Бу кўмакчи феъл равишдошнинг .-а, аффикслари орқали ясалган турига бирикиб, қодирлик маъ- носини ифодалайди: цила олади, ёза олади, ўқий олади кабщ Бил кўмакчи феъли. Бу кўмакчи феъл ҳам равишдошг

няйг -а, -й аффикслари билан ясалган турига бирикиб, цо- ди-рлик маъносини билдиради: қила билади, ажрата билади.

Б ўл кўмакчи феъли. Бу кўмакчи феъл ҳаракатнинг бажа- рилиши учун объектив имкониятнинг мавжудлиги маъносини (мумкинликни) билдиради: ўқиб бўлади (ўқиш мумкин), ўтиб бўлиди (ўтиш мумкин, ўтиш имконияти бор).

Қол кўмакчи феъли. Бу кўмакчи феъл равишдошнинг ~(и)б аффикси билан ясалган турига бирикканда уч хил мо- даэт маънони ифодалайди:

ҳаракатнинг тасодифан, кутилмаганда юз бериши маъ- носини билдиради: Қандай қилиб бу хат қўлингга т у шиб қолди? (Ойбек, Қ. қ.). Қарим отанинг та^мини т ўғ ри чиқиб қолди (А. Қаҳҳор, Тўйда аза);

ҳаракатнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги, хоҳиш-ихти- ёрга қаршилиги маъносини билдирзДи: Нафас олса, жонбах- шидан, дилкашидан айр илиб қоладигандек жим эшитди (М. Исмойлцй, Ф. т. о.). Қочинг, биров кў р иб қо- лади (Ҳ. Ғулом, Мащъал)’;

«ғанимат1» маъносини, ҳаракатни бажариш учун имкон берувчи шароит ўткинчи («ғанимат») шароит эканлигини бялдиради: Юр теэроқ, вагондан жой олиб қолайлик (3. Фатхуллин, ҒуНчаДар) . Қйнц, жуфтаКни р о с т л а б қ о- линг-чи («МуШтум»).

Қол кўмакчи феъли равишдошнинг -а, -й аффикслари би- лан ясалган турига бирикканда, турли майл формаларида қўлланишига қараб ҳар хил модал маъноларни ифодалайди.

Буйруқ майли формасида қўлланганда, хайрихоҳлик, ил- тимос, даъват, рухсат каби маъноларни ифодалайди: ола қол, бера қолинг, ёза қолсин Чкабй.

Аниқлик майли формасида ҳаракатнинг мақсадга муво- фиқ ҳолда, осонлик билан, иият қилгандек юз бериши маъно- ларини билдиради тушуна қолади, кета қолди, бера қолди ка&и.

Шарт маили формасида сўзловчи ёки субъектнинг ҳара- катнинг тезррқ бажарилишига жуда тарафдорлиги, шуни жуда хоҳлаши маъносини билдиради. Қани энои Ханкаси чушмагур уламани та қ а қолса (Саид Аҳмад, Ханка билан Танка). Нима эди-я, эҳ,... эсимга т у ш а қолса-чи {Р. Фай- зий, Ростини айтдим).

Қўй кўмакчи феъли. Бу кўмакчи феъл ҳаракатнинг хо- ҳиш-ихтиёрдан ташқари юз беришн, етакчи феълдаги ҳаракат бажарилмаслиги керак бўлган ҳаракат эканлиги маъносини билдиради. Мени кечиринг, Эъзозхон, кўнглингизга озо р бер иб қў йд им (Ҳ. Ғулом, Машъал). Сидиқжон буна балди р иб қў ймаслик учун эрталаб чойдан кейин ёр- жўралариш кўриб келиш баҳонаси билан уйдан чиқиб кетди (А. Қаҳҳор, Қ. ч.).

Б е р (ве р) кўмакчи феъли. Бу кўма«чн феъл равишдош^ нинг^ -а, -й аффикслари билан ясалган турига бирикканда, ҳаракатнинг бажарилиши учун тўсиқ, монеликнинг йўқлип\* каби модал маъноларни билдиради: еяверади, кетавераман, беравер, олаверди каби.

Кўр кўмакчи феъли. Бу кўмакчи феъл икки хил модал маънони билдиради: 1) равишдошнинг -а, -й аффикслари би- лан ясйлган турига бирикканда, асосан буйруқ майлида ва бўлишсиз формада қўлланиб, ҳаракатни бажармасликни қатъий таъкидлаш, қатъий огоҳлантириш маъносини билди- ради: ола кўрма, бора кўрмасин каби; 2)равишдошнинг -(и)б аффикси бйлан ясалган турига бирикканда, етакчи феълдаги ҳаракат синаш, билиш (белгилаш) учун бажарилувчи ҳара- кат эканлиги маъносини билдиради: ўқиб кўр, еб кўрди, сў- раб кўраман каби.

Қ а ра, бо қ кўмакчи феъллари. Бу иккала кўмакчи феъл ҳам етакчи феълдаги ҳаракат синаш, билиш (белгилаш) учуи бажарилувчи ҳаракат эканлигини билдиради: ўқиб қара, ўқиб боқ. еб қара, еб боқ каби.

Т у р кўмакчи феъли. Тур кўмакчи феъли ҳаракатнинг вақ- тинча бирор бошқа ҳаракат ёщ ҳодиса юз бергунча бажа- рилишда (ёки бажарилмасликда) бўлищй маъносини {«вақ- тинча», «ҳрзирча» деган маънони) билдиради: ишлай тур,

бормай тур, айтмай тур каби.

Ю р, ў т и р кўмакчи феъллари. Бу кўмакчи феъллар ҳа- ракатнинг бажарилиши маъқул ^маслиги маъносини билди^ ради: ... мен уни излаб марказга б о р иб ю риб ма н (Ш. Ғу- ломов, Бўз ер уйғонди). Бирор зиён-заҳмат етказиб ю р- м а с и н тағин (С. Анорбрев, Оқсой). Тирик одамни дабду- рустдан «йўқ қйлинди» д е 'б ў т и р и б д и (А. Мухтор, Опа-с,).

Е з кўмакчи феъли. Бу кўмакчи феъл ҳаракатнинг базка- рилишига сал қолганлиги, лекин бажарилмаганлиги (русча «чуть не...») маъносини билдиради: ўла ёзди, йиқила ёзди каби.

Йўналиш маъносини ифодаловчи кўмакчи феъллар

Ҳаракатниг ўзга учун ёки субъектнинг ўзи учун бажарили- Шй (ҳаракат натижасининг ўзига ёки ўзгага йўналиши) маъ- носйни ифодалащи билан ол ва бер кўмакчи феъллари ало- ҳ,ида группани ташкил этади. ,

ол кўмакчи феъли равишдошнинг -(и) б аффикси билан ясалган турига бирйкканда, ҳаракат натижасининг субъект манфаатига йўналганлиги маъносини билдиради: ўрганиб олмоқ, ўйнаб олмоқ каби. Бер кўмакчи феъли равишдош- нинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикканда, аксйн- ча, ҳаракатнинг ўзга учун бажарилиши маъносини билдира- ди: ўщб бермоц, ўйнаб бермоц, сўзлаб бермоц каби.

Узбек тилидаги бор, кел, кет, юбор, туш кўмакчи феълла- ри ҳам йўнадишни билдиради. Лекин буларни йўналиш маъ- носини ифодаловчи ол ва ,бер кўмакчи феъллари билан бир группага киритиб бўлмайди, Чунки, биринчидан, бу кўмакчи феъллар асосан йўналишни ифодаловчи кўмакчи феъллар эмас, яъни йўналиш маъноси бу кўмакчи феълларнинг асосий маъноси эмас, балки бошқа бир маъносига қўшимча тарздаги маънодйр. Мас., йиқилиб кетмоқ, учириб кетмох бирикувла' рида кет кўмакчи феълининг асосий маъноси ҳаракатнинг тў- ла бажарилиши маъносидир. Езиб олмоқ, ёзиб бермоқ каби бирикувларда ол ва бер кўмакчи феъллари ифодалайдиган йўналиш маъноси шу кўмакчи феълларнинг асосий маъноси ҳисобланади. Иккинчидан, ол ва бер кўмакчи феъллари бил- , дирадиган йўналиш ҳамма вақт шахсга қараб бўладиган йўналишдир (йўналиш ўзига ёки ўзгага томон бўлади). Бор, кел, кет, юбор, туш каби кўмакчи феъллардаги йўналиш бундай характерга эга эмас. Ана шу икки ҳодисани ҳисобга олиб, бор, кел, кет, юбор, туш кўмакчи феълларини йўналиш маъносини ифодаловчи ол ва бер кўмакчи феъллари қаторига кйритмадик.

IV. КУМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ ВИД КАТЕГОРИЯСИГА МУНОСАБАТИ

Туркий тилларда, жумладан, ўзбек тилида вид категория- 'сн масаласи тўла ҳал этилмаган, мунозарали ва энг мурак- «аб масалалардан ҳисобланади. Туркий тиллар бўйича вид категорияси темасида тўртта кандидатлик диссертацияси «ёқланди[[44]](#footnote-44), шунингдек, айрим монографиялар[[45]](#footnote-45) ва мақолалар[[46]](#footnote-46) майдонга келди. Лекин, шунга қарамай, туркий тилларда вид жатег'орияси масаласида туркологлар бйр хил фикрга келган эмаслар. Айрим туркологлар туркий тилларда вид катего- рияси бор, деб қарашса, бошқалари бу фикрни рад этадилар.

1956 йилда Олмаотада туркий тилларда вид категорияси масаласига ва эргашган қўшма гаплар масаласига бағиш- ланган махсус кейгаш ўтказилди. Бу кенгаш туркологларнинг еид категорияси масаласида бир хил фикрда эмаслигини яқ- >қол кўрсатди. Б. А. Серебренников, Г. Г. Мусабоев, С. А. Аманжолов, С. К. Кенесбаев каби бир группа турко- .логлар туркий тилларда рид категорияси борлигини инкор этгани ҳолда, И. Е. Маманов, А. И. Харисов, Н. Т. Сауран-

баев, Н. Д. Баскаков ва бошқа айрим туркологлар туркийг тилларда вид категорияси борлигини эътироф этдилар[[47]](#footnote-47). Хул- лае, бу кенгашда ҳам туркий тилларда вид категорияси маса- ласида бир хил фикрга келинмади.

Туркий тйлларда вид категорияси ҳақида гапирганда, асо- сан, етакчи феъл билан кўмакчи феълдан ташкил топган феъл' конструкциялари ва бундай конструкцияларда кўмакчи феъл- лар ифодалайдиган маънотар назарда тутилади. Проф.

В. М. Насилов А. Харисовнинг «Категория глагольных видов в башкирском языке» номли ишига ёзган сўз бощисида: «Бош- қирд тилида феълларнинг вйд категорияси» темаси ўз моҳия- ти билан туркцй тилларда» биридагй кўмакчи феълларнинг роли ца функциялари ҳақидагй темадир»,[[48]](#footnote-48) — дейди.

Туркий тилларда вид категорияси бор, деб қаровчилар фа~ қат бир фикрдагина — туркий тилларда вид категорияси бор, де'йиш билангина ўзаро бирлащадилар. Вид кагегориясини ҳад зтишда эса улар ўзаро бир хйр фикрда эмаслар..

Туркий тилларда вид категорияси борлигини эътйроф этиш\* ўз-ўзидан, бир қатор масэлаларни ҳал этищни (бир қатор сў- роқларга жавоб беришни) талаб этади.

Туркий тйлларда вид категорияси борлигини эътироф- этиш, биринчи навбатда, бу тиллардаги вид категориясининг ўзига хос хусусиятиии очиб беришни талаб этади, яъни тур- кий тилларда ҳам феъллар вид категориясинй ифодалашига кўра, худди рус тилидаги каби, икки турга — тугалликни ва давомлиликни биддирувчи феълларга бўлинадими ёки тур- ларга бўлиниши рус тилидагидан фарқланадими, деган сўроқ- қа жавоб беришни тақоэо этади.

Туркий тилларда вид категорияси ҳақида гапирганда, асо- ' сан, кўмакчи/фе^ьллар ифодалайдиган мзънолар назарда ту- тилиши сабабли кўмакчи .феълларнинг цгу ҳодисага муноса- батини аниқ белгилаш, яъни ҳамма кўмакчи феъллар вид ка- тегориясига алоқадорми ёки маълум кўмакчи феълларгина вид маъносини ифодалайдими, деган сўроққа жавоб берйш, шунингдек, қайси кўмакчи феъллар виднинг қандай турини ҳосил қилишини ҳам белгилаш кедак бўлади.

Туркий тилларда вид категорияси борлигини эътироф этувчиларнинг баъзилари бу тилларда ҳам феълларни вид. маъносини ифодалашига кўра, худди рус тилидаги каби, икки1

турга — давомли ёки тугалланмаган (несовершенный, неза- конченный) вид ва тугалланган (совершенный, законченный) вид турига бўладилар[[49]](#footnote-49). Айрим ўртоқлар эса, туркий тиллар- даги феълларни вид маъносини ифодалашига кўра группа- лашда рус тили нуқтаи назаридан ёндошмайдилар, яъни бу тилларда ҳам феъл видлари икки турга бўлинади, деб қара- майдилар[[50]](#footnote-50).

Туркий тилларда вид категорияси бор, деб царовчи ўртоқ- ларнинг баъзилари кўмакчи феълларнинг ҳаммасини вид ка- тегорияси билан боғлайдилар[[51]](#footnote-51). Айримлари эса баъзи кўмак- чи феълларнинг вид маъносига эга эмаслигини кўрсатади- лар[[52]](#footnote-52).

Вид маъносини ифодалашига кўра, кўмакчи феълларни турларга (группаларга) ажратишдй ҳам ҳарама-қаршилик- лар бор. Мас., А. Харисов бошқирд тилида тОш (туш) кўмакчи феъли давомли вйдни ҳосил қилади, деб кўрсатса[[53]](#footnote-53), А. А. Юл- дашев бу кўмакчи феълнй тугаДланган (совершенный) видни ҳосил қилувчи кўмакчи феъллар қаторига киритади[[54]](#footnote-54).

А. Харисов ва А. А. Юлдашевларнинг кўрсатилгай ишла- рида йор (юр), тор (тур), ултир (ўтйр), ят (ёт), бар (бор), кил (кел), бир (бер) феъллари давомли (несовершенный) видни ҳосил ҳилади, деб кўрсатилади. Ф. Г. Исхаков ва А. А. Пальмбахнинг «Грамматика тувинского языка» асарида тур, чор(у) юр, олур (ўтир), чыт (ёт) кўмакчи феъллари ту- галланмаган (незаконЧенный) вид турига, бошқа кўмакчи фёълларнинг ҳаммаси эса тугалланган (законченный) вид турига киритилади[[55]](#footnote-55).

Ана шу кўрсатиб ўтилган фактларнинг ўзиёқ туркий тил- ларда вид категорияси бор, деб қаровчи ўртоцларнинг фақат вид категориясини эътироф этиш билангина бир хиЛ фикрда!

эканликларини, шу масалани ҳал этишда эса улар ўртасида бирликнинг йўқлигини кўрсатади.

Т.уркий тилларда ҳам феъл видлари, худди рус тилидаги каби, ийки турга — тугалланган (совершенный) вид ва тугал- ланмаган (несовершенный) вқд турларига бўлинади (феъл- лар шундай видларга эга) деб қаровчиўртоклар ўз фикрларини исботлашда бу тилларда ҳам ҳаракатнинг давомлилиги (ту- талланмаганлиги) ва тугалланганлигини ифодаловчи махсус формалар борлигини кўрсатадилар. Шу фикрларига мос ҳол- да давомлиликни ифодаловчи кўмакчи феъллар билан ясал- тан конструкцияларни тугалланмаган (несовершенный, неза- конченный) вид турига, тугалликни ифодаловчи кўмакчи феъллар билан ясалган конструкцияларни тугалланган (со- вершенный, законченный) вид турига киритадилар.

Феъл видларини икки турга бўлувчиларнинг айримлари кўмакчи феълларнинг ҳаммасини виднинг ана шу икки турига группалайдилар. Буларда бирорта ҳам кўмакчи феъл вид ка- тегориясидан четда қолмайди[[56]](#footnote-56).

, Феъл видларини икки турга бўлувчи ўртоқларнинг айрим- лари эса ҳамма кўмакчи феълларни вид категориясига боғ- лайвермайдилар. Улар фақат давомлилик ва тугаллик маъ- носини ифодаловчи кўмакчи феълларгина вид маъносига эга деб қарайдилар. Лекин қайси феъл давомлиликни ва қайси феъллар тугалликни ифодалашини белгилашда улар ўртаси- да яна ҳар х|илликлар бор. Мас., А. А. Юлдашев йор (юр), тдр (тур), ят (ёт), ултыр (ўтир), бар (бор), кил (кел) кўмак- чи феъллари, шунингдек, -а, -й аффикслари билан ясалган равишдошга бирикувчи бер кўмакчи феъли тугалланмаган (несовершенный) вид маъносини билдиради; бот (бит), ет, ал (ол), цуй (қўй), бир (бер), ташла, ебэр (юбор), кит (кёт), цара (қара), тош (туш) кўмакчи феъллари тугалланган (со- вершенный) вид маъносини билдиради деб кўрсатади[[57]](#footnote-57).

И. Е. Мамановнинг кўрсатишича, бол (бўл), жет (ет), 61т (бит) бтр (битир), қал (қол), қой (қўй), жгбер (юбор), кет, сал (сол), шыц (чиқ), таста (ташла) кўмакчи феъллари тугалланган (законченный) вид маъносини; отыр (ўтир), тур, жатыр (ётир) кўмакчи феъллари, шунингдек, равишдошнинг -а, -й аффикслари билан ясалган турига бирикувчи бер, тус (туш) кўмакчи феъллари тугалланмаган (незаконченный) вид маъносини билдиради[[58]](#footnote-58).

Келтирилган фактлардан кўриниб турибдики, туркий тил- лар нуқтаи назаридан феъл видларини икки турга бўлувчи ;ўртоқлар фақат бу тилларда ҳам феълларнинг икки види бор, дейиш бйлан бир хил фикрдалар. Шу «видлар»нинг модияти- ни очишда ва қайси кўмакчи феъллар виднинг қайси турини ҳосил қилишини белгилашда улар ўзаро бир хил фикрда энас- -лар.

Туркий тилларда ҳам феъл видлари, худдн рус тилидаги каби/икки турга бўлИнади (феълларнинг икки хил види бор) деб қаровчи ўртоқларнинг шу тиллардаги барча кўмакчи •феълларни вид категорияси билан боғлашлари ҳақиқий ҳо- латга мос келмайди. Чунки туркий тиллардаги ҳамма кўмакчи феъллар -ҳам ё тугаллик, ёки тугалланмаганлик маъносини »фодалайвермайди. Мас., ўзбек тилидаги бошла, ёз, кўр, ц.а- ра ,боқ, бил кўмакчи феъллари давомлилик маъносини ҳам, тугаллик маъносини ҳам ифодаламайди. Демак, феъл вйдла- рини икки турга ажратишда давомлилиқ ёки тугалликнинг ифодаланиши асосга олинар экан, бошла, ёз, кўр, қара, боқ, бил кўмакчи феъллари, ўз-ўзидан, виднинг у турига ҳам, бу турига ҳам кирмайди.

Шуни айтиш керакки, давомлилик ва тугаллик маънолари- га зга бўлган кўмакчи феълларни конкрет белгилаш билан мазкур тилда вид категориясининг бор ёки йўқлиги ҳал этил- ган бўлмайди, яъни давомлилик ва тугаллик маъноларини яфоДаловчи кўмакчи феълларни конкрет белгилаш билан бу тилда ҳам вид категорияси борлиги ва бу тилда ҳам феъл вид- лари, худди рус тилидаги каби, икки турли эканлиги исбот- ланган бўлмайди.

Узбек тилидаги давомлилик маъносига эга бўлган кўмакчи феъллар, умуман, давомлиликни ифодалаш учун эмас, балки ҳамма вақт маълум бйр маънодаги (конкрет ҳолатдаги) да- вомни ифодалаш учун хизмат қилади. Мас., ёт кўмакчи феъ^ ли субъектнинг ҳарақат-ҳолатга берилганлиги, уни жон-жаҳ- ди билан бажаришини ифодалайди (ёзиб ётибди). Тур кўмак- чи феъли ҳаракат-ҳолатнинг қисқа (чегараланган) вақт ичи- да давом этишини билдиради (ишлаб тур) ва ҳоказо.

Ўзбек тилидаги давомлилик маъносига эга бўлган кўмакчи феъллар фақат давомлиликнинг ўзири ифодалащ учунгина қўлланмаслиги сабабли уларни ҳар қандай давомлиликни ифодалаш учун қўллайвериш мумкзинЗўлмайди. Мас., бор ва кел кўмакчи феъллари ҳар қандай давомлиликни эмас, балки субъектнинг маълум бир пунктга қараб йўналишида бажа- рилувчи ҳаракатининг давомлилигини ифодалаш учунгина цўлланй олади[[59]](#footnote-59). Агар бирор феъл билдирган ҳаракат ангг шуидай йўналишда бажарилмайдиган ҳаракат бўлса, бор ва кел кўмакчи феъллари бу феъл билаи бирика олмайди (я^.ни шу феъл билдирган ҳаракатнинг давомлилиги маъносини ифо- далаш учун бор ва кел кўмакчи феълларини қўллаш мумкян бўлмайди); Мас., ухламоқ феъли билдирган ҳаракат-ҳолаг давомли (тугалланмаган ҳаракат-ҳолат) бўлиши мумкин. Ле~ кии шу ҳаракат^ҳолатнинг давомлйлиги маъносини ифодалаш учуи бор ёки кел кўмакчи феъллари қўлланмайди.

, Демак, давомлилик маъносини ифодалашда ёт, тур, юрг $тир, бор, кел каби кўмакчи фёъЛлардан хоҳлаган бирини (ёки, умуман, улардан бирини) қўллаш мумкин бўлаверманди.

Давомлилик маъносини ифодачовчи кўмакчи феълларнинг рўс тилидаги «несовершенный вид»ни ҳосил қилувчи форма- лардан фарқлануйчи асосий бетгиларидан яна бири шуки, ўз- бек тилида ҳаракатнинг давомлилигини ифодалашда ҳамма вақт ҳам кўрсатййган кўмакчи феъллардан бири қўллана- вермайди. Мас., бирор шахс бир неча кун ёқи бир неча ой да- вомида китоб ўқйш билан машғул бўлган ёки ҳозир ҳам ки- трб ўқиётган бўлиши, мумкйн (яъни китоб ўқиш ҳаракати да- вомли бўлиши мумкин). Лекйн субъект шу ҳарақатнинг да- вомлилигиии ифодалашда давомлилик маъносини билдирувчи кўмакчи феъллардан бирини қўялаши шарт эмас. Бу кўмакчи феъллардан ҳеч қайсисини қўлламаган ҳолда ҳам давомлилик маъносинн ифоДалаши мумкин, яъни «Шу вақтгача нима қил- динг?» деган сўроққа «Китоб ўқидим» ёки «Қитоб ўқияпман» деб жавоб берайерадй. Бу бйлан ҳарақатиинг давомлилиги маъноси йўқолмайди. Агар ўзбёк тилидаги давомлиликни ифодаловчи кўмакчи феъллар тугалЛанмагай вид шаклини ясовчи воситалар бўлганида, шу маънони ифодалашда ҳамма вақт шу кўмакчи феъллардан бирини қутлаш шарт бўлар эди.

, Демак, ўзбек тилида ҳаракатнинг тугалланмаганлиги, да- вомлилиги маъносини ифодалашда ҳамма вақт давомлилик маъносини ифодаловчи кўмакчи феъллардан бирини қўллйш шарт бўлавермайди. Бу нарса ҳам давомлилик маъносига эга бўлгаи кўмакчи феълларнинг тугалланмаганлик маъносини: ифодаловчи доимий воситалар змаслигини кўрсатади.

Хуллас, ўзбек тилида ҳаракатнинг тугалланмагайлиги маъносини ифодалаШда шу ҳаракатни билдйрувчи феълнинг тугалланмаган вид формасида бўлиши шарт эмас.

Давомлиликни ифодаловчи кўмакчи феъллар ҳақида юқо- рида айтилган гапларни тугалликни ифодаловчи кўмакчи •феълларга ниебатан ҳам айтиш мумкин.

Узбек тилидаги (шунингдек, бошқа туркий тиллардаги) ту- галлик маъносига эга бўлган кўмакчи феъллар, умуман, ту- галлик маъносини ифодалаш учун эмас, балки ҳамма вақт маълум бир характердаги тугалликни ифодалаш З'чун қўллаиади, яъни улар ҳамма вақт тугаллик маыГосидан ташқари қўшимча маъноларни ҳам ифо- далайди. Мас., кет кўмакчи феъли ҳаракат субъектининг ёки ҳаракатни ўз устига олган объектнинг ўзи мавжуд бўлган пунктдан нари йўналиши. (удаление) маъносини, шунингдек, ҳаракат-ҳолатнинг кучли даражада юз бериши маъносини билдиради: учириб кетмоқ, семириб кетмоқ каби. Рус тилида- ги феълларнинг тугалланган' формалари бундай- хусуЬиятга эга эмас. Улар фақат тугалланганлик маъносини ифодалайди.

Тугаллик маъноеига эга бўлган кўмакчи феълларнинг ҳар бири ҳамма вақт ўзига хос яна бошқа қўшимча маънони ифо- далаши сабабли ҳаракатнинг оддий тугаллигини ифодалашда бу кўмакчи феъллардан хоҳлаган бирини қўллаш мумкин бў- лавермайди. Мас., чиқ кўмакчи феъли тугаллик маъносини ифодалайди. Лекин шу маърони ифодалашда у ҳар қандай феъл билан бирикавермайДи. Чиқ кўмакчи феълининг бу маъ- нода бирор феъл билан бирикиши учун ҳаракатни ўз устига олган объект кириш (бошланиш) ва чиқиш (тугаш) пункт- ларига эга бўлган объект бўлиши керак, Мас., «китобни ўқиб чиқдим» дейилади, лекин бир коса сутни тугал даражада ич- .ганликни «бир коса сутни ичиб чиқдим» тарзида ифодалан- майди. Чунки бунда ҳаражатни ўз устига^олган объект (бир креа сут) кириш ва чиқиш пунктларига эга бўлган объект эмас. Бундан ташқари, чиқ феъли билдирган тугаллик маъ- носи фақат ҳаракатга нисбатан эмас, балки вақтга нисбатан бўлиши ҳам мумкин: Қор кечаси билан ёғиб чиқди. Бунда қор- нинг ёғиши тугаган бўлицш шарт эмас (кундузи ҳам ёғаётган бўлиши мумкин). Рус тилидаги «совершенный вид» маъносини ифодало0чи феъл формаларининг бнрортаси ҳам бундай хусу- сиятга эга эмас, улар фақат ҳаракатнинг тугаллиги маъносини .ифодалайди.

Шуни ҳам айтиш керакки, тугаллик маъносига эга бўлган кўмакчи феъллар айни бир вақтнинг ўзида тугаллик маъно- •сидан яна бошқа маънони ифодалаши сабабли таъзи кўмакчи феълларда унинг ана шу маъноларидан қайси бирининг асо- сийлигини белгилаш қйййн бўлади. Мас., қол кўмакчи феъли. Бу феъл, одатда, тугалликни ифодаловчи кўмакчи феъллар қаторига киритилади. Қол кўмакчи феълининг асосий маъно- ларидан бири ҳаракатнинг бажарилишй ва ҳолатнинг юзагэ келиши (ҳаракатнинг ҳолатга айланиши) маъносидир: очи- либ цолди каби. Демак, бунда, биринчидан, ҳаракатнинг туга- ши маъноси, иккинчидан, ҳолатнинг юзага келиши маъноск бор. Очилиб қолди бирикувида ана шу маънолардан қайси би- ри асосий маъно? Бизнингча, бунда ҳаракатнинг тугаши эмас, балки ҳолатнинг юзага келиши асосий ўринда, яъни- очилиб қолди бирикувида очиқ ҳолатнинг юзага келиши таъ- кидланади[[60]](#footnote-60). Ҳолатнинг юзага келиши эса ҳаракатнинг ба- жарилганлиги маъносини келтириб чиқаради.

^ Демак, айрим кўмакчи феъллар тугаллик маъносига эга бўлса ҳам, лекин бу маъно уларнинг асосий маъносига ай- ланмаган. Албатта, бундай кўмакчи феълларни тугаллик маъ- носини ифодаловчи (тугалланган вид формасини ясовчи) фор- малар ҳатбрига киритиб бўлм'айди.

Шунинг ўзиёқ ўзбек тилидаги тугаллик маъносига эга бўл- ган кўмакчи феъллар фақат тугалликнинг ўзини эмас, балки' уларнинг ҳар бири маълум бир маънодаги тугалликни ифода- ловчи воситалар эканлигини кўрсатади.

Узбек тилидаги феъллар билдирган ҳаракатлар давом эт- маган, бир мартагина бажарилган бўлиши мумкин. Лекиге шундай характердаги ҳаракатларнинг ифодаланишида тугал- ликни билдирувчи кўмакчи феълларнинг қўлланиши шарт эмас: Зуҳра дераза ёнидан уйга царамасдан ў т д и. Эшик- ка келганда, электр токи ургандай, орқасига ташланди (С. Зуннунова, Янги директор).

Бу мисолдаги иккала феъл билдирган ҳаракат ҳам давом- ли эмас, балки тугалланган ҳаракат. Лекин бу ўринда тугал- ликни ифодаловчи кўмакчи феъллардан бирортаси ҳам қўл- ланмаган. Ҳатто тугалликни ифодаловчи кўмакчи феълн® қўллаш талаб этилмайди ҳам.

Демак, ўзбек тилида ҳаракатнинг тугаллиги маъносини ифодалашда ҳамма вақт шу маънога эга бўлган кўмакч» феълларнинг қўлланавермаслиги бу кўмакчи феълларнинг тугаллик маъносини реаллаштирувчи доимий воситага айлан- маганлигини кўрсатади. Шу сабабли ўзбек тилидаги тугаллик- ни ифодалай оладиган кўмакчи феълларни рус тилидаги тугал- ланган вид формалари билан тенглаштириш мумкин эмас.

Рус тилидаги феълларнинг тугалланган вид тури ҳозирги- замон формасида қўлланмайди, яъни ҳозирги замон маъйо- сига эга эмас. Улар фақат ўтган замон ва келаси замон маъ- ноларига эга. Туркий тилларда ҳам вид категорияси бор, деб қаровчи ва феълларни' вид нуқтаи назаридан икки турга (ту- галланган вид ва тугалланмаган вид турига) бўлувчи ўртоқ- ларнинг айримлари ўз фикрларини тўла исботлашга уриниб, бу тилларда ҳам феълларнинг тугалланган вид тури, худд» рус тилидаги каби ҳозирги замон маъносига эга бўлмайди, деб кўрсатадилар. Мас., А. Харисов бошқирд тилидаги тугал- ликни ифодаловчи кўмакчи феъллар билан ясалган феъл кон- струкциялари ҳозирги замон маъносига эга эмас деб кўрса- тади[[61]](#footnote-61). Лекин туркий тиллар фактлари, жумладан, ўзбек тилй: фактлари бу фикрни қувватламайди: Шовуллашини цара-я!’ Машъаллари камайиб қоляпгги (А. Мухтор, Қор. қ.). Ота йўл ёқасидаеи қийшайиб қолган ёш ўрик, олма туплари- ни тўғрилаб қўймоқда (Ҳ. Назир, С. ч.). Уларда ҳисоб-китоб ишларини йўлга қўйиш масалалари иш лаб чиқиляпти (Қ. У.). Добротворцев... бу жойлар ҳақида китобларда ўқиб билганининг ҳаммасини т ў киб с о лмо қ- д а (А. Мухтор, Опа-с,). Шунча одам орасида ҳар қайсиси ўзидан хавотир қилмай, бир-бирининг сирини очиб та ш- лаётибди (А. Қаҳҳрр, Оғайнилар). Асосий ғаллакор об- ластларда комбайнларни ва бошқа ўрим-йиғим машинала- рини ремонт қилиш кечиктириб юборилмоқда- (Қ. У.). Байрамни жанг билан қон тўкиб кутиб о л япмиз- (И. Раҳим, Чин муҳаббат). Бир йўғон одам Элмурод билан, худди йиқилиб т у ш а ё т г а н д а й, бесўнақай эгилиб кўришди (П. Турсун, Уқитувчи). Бўладиган бўлсак, тезроқ бўлганимиз яхши, вақт ўтиб кетяпти (Ҳ. Шамс Душман).

Келтирилган мисоллзрдаги кўмакчи феълларнинг ҳаммаси ҳам тугаллик маъносига эга. Лекин улар ҳозирги замон фор- масида қўлланган. Демак, бу жиҳатдан ҳам ўзбек тилидаги тугаллик маъносини ифодаловчи кўмакчи феълларни рус ти- лидаги феълларнинг тугаллик вид формалари билан тенглаш- тириб бўлмайди.

Рус тилидаги вид грамматик жиҳатдан тўла даражада шаклланган. Бу тилдаги феъллар ҳамма вақт виднинг бирор- формасйда бўлади, яъни бир феъл ё тугалланган вид, ёки тугалланмаган вид формасида бўлади. Бу ҳодисани ўзбек ти- лига нисбатан айта олмаймиз. Агар ўзбек тилида ҳам грам? матик вид категорияси мавжуд бўлганида ва бу тилда ҳам феълларнинг икки хил види бўлганида, феъллар ҳамма вақт

виднинг ана шу икки туридан ,бирига мансуб ҳолда бўлар экан. Чунки вид категорияси бор экан, феъллар шу категория- лан холи бўлмайди ва виднинг икки тури мавжуд экан, барча феъллар шу икки турдан бирига мансуб бўлиши керак. Уз- бек тилида бу ҳодисани кўрмаймиз. Гарчи ўзбек тилида .ту- галлик вд давомлилик маъносини ифодаловчи кўмакчи феъл- л-ар кўп бўлса-да, феъллар шу кўмакчи феъллардан бири би- лан ҳамма вақт ҳам қўлланавермайди. Феълларнинг тугал- лик ёки давомлилик маъносини нфодаловчи кўмакчи феъллар- сиз қўлланиши умумий характерга эга. Хоҳлаган бир бадиий •асарни олиб қаралса, унда айнан бир феълнинг тугаллик ёки давомлилик маъносини ифодаловчи кўмакчи феълларсиз қўлланган ҳолати жуда кўп учрайди. Шундай экан, ўзбек ти- лида ҳам худди рус тилидаги каби вид категорияси бор, де- йиш тўғри бўлмайди.

Эиди туркий тилларда, жумладаи, ўзбек тилида, шу тил-. ларнинг ўзига хос (рус тилидагидан фарцли) вид системаси .борми ёки йўқми, деган масалага тўхтаб ўтайлик.

Юқорида айтилгандек, туркий тилларда вид категорияси •борлигини эътироф этувчи ўртоқларнинг айримлари бу тил- ларда рус тилидаги каби вид системаси йўқ, балки шу тил- .ларнинг ўзига хос вид системаси\_ бор, деб қарайдилар, Шу сабабли уларнинг айримлари туркий тиллардаги феъл- ларни вид ифодалашига кўра, рус тилидагидан бошқача груп- палайдилйр. проф. Н. А. Баскаковнинг «Каракалпак-

ский язык» асарида феъллар вид нуқтаи назаридан икки асо- сий группага бўлинади[[62]](#footnote-62). Ҳар бир тур ўз ичида яна майда •турларга бўлинади.

БиринчИ турга феълнинг бўлишли ва бўлишсиз формаси,

-къыла, -увла «-вла -ымсыра

шунингдек, -, , ?•—, —и-

,-киле -ювле -вле -имсире

-ынъкъыра каби аффикслар билан ясалган формаси киритилади.

-инъкире Кўмакчи феълларнинг барчаси виднинг иккинчи

турига киритйлади[[63]](#footnote-63).

Кўринадики, Н. А. Баскаков қорақалпоқ тилидаги феъл- ларни вид маъноларини ифодалашига кўра, группалашда рус тили нуқтаи назаридан ёндошмайди. Автор рус тилинйнг вид -системаси билан туркий тилларнинг вид системаси ўзаро фарқли деб қарайди[[64]](#footnote-64). Г

Озарбайжон Фанлар академияси чиқарган «Озарбай^кон' тилининг грамматикаеи»да озарбайжон тилида вид категория- си борлиги ва бу тилда феълларнинг вид маъносини ифода- лашига кўра беш турга бўлиниши (беш хил вид борлиги) кўрсатилади: 1) ҳаракатнинг давомлилигини кўрсатувчи кў- макчи феъллар; 2) ҳаракатнинг «инкишофини» кўрсатувчи кўмакчи феъллар; 3) ҳаракатнинг ҳолатга ўтишини кўрса- тувчи феъллар; 4) ҳаракатнинг тўла бажарилишини кўрсатув- чи;>кўмакчи феъллар; 5) ҳаракатнинг бажарилиши бошлани- шщи кўрсатувчи феъл[[65]](#footnote-65).

Демак, бу асарда феълларнинг вид ифодалашига кўра группаланиши Н. А. Баскаковнинг асаридагидан тамомила фарқли.

Айрим туркологлар ҳам туркий тиллардаги феълларнинг вид маъноларини ифодалашига кўра рус тилидаги феъллар- дан фарқланишини кўрсатадилар, яъни туркий тиллардаги феълларни вид нуқтаи назаридан тугалланган-тугалланма- ган видни ифодаловчи феълларга ажратмайдилар. Лещн бу тилларда феълларнийг вид маъносини ифодалашига кўра не- ча турга бўлинищини (яъни бу тилларда неча хил вид борли- гини) ҳам аниқ кўрсатмайдилар. Улар мазкур тилларда ҳам феълларнинг вид формасига эгалиги ва бу формалар орқади маълум бир вид маъноси ифодаланишини айтиш билан чегара- ланадилар. Мас., Л. Н. Харитонов «Формы глагольного вида в якутском языке» номли асарида туркий тилларда, жумла- дан, ёқут тилида, вид категорияси борлигини эътироф этса- да, бироқ туркий тилларда, жумладан, ёқут тилида, феъллар- нинг вид маъносини ифодалашига кўра нёча турга бўлиниши (неча хил вид борлиги) ҳақида аниқ фикр айтмайди.

Тўғри, автор ўз асарини «Еқут тилида феълларнинг вид категорияси» ёки «Еқух тилида феъл видлари» деб атамаган, балки «Еқут тилида феълнинг вид формалари» деб атаган. Асарга бундай ном бериш билан автор ўзини бу тилда неча хил вид борлигини белгилаб беришдан холи қилади, яъни бу билан автор фақат феълнинг вид формалари ҳақида фикр юритмоқчи эканлигини кўрсатади. Ҳақиқатда ҳам асарда вид маъноларини ифодаловчи аффиксал ва аналитик формалар анализ қилинади.

Аналитик формалар маъно хусусиятига кўра тўрт турга бўлинади: 1) ҳаракатнинг бошланишини билдирувчи форма- лар: 2) ҳаракатнинг давомлилигини билдирувчи формалар;

ҳаракатнинг тугаллигини билдирувчи формалар; 4) Ҳара- катнинг қисқа вақтлилигини билдирувчи формалар[[66]](#footnote-66). Лекин бу билан автор ёқут тилида феъл видларининг тўрт турга эТалигини айтмайди, балки фақат аналитик формаларнинг ўзини шундай турга бўлади. Аффиксал формада яна бо.шқа- ча' видларнинг ҳам борлиги кўрсатилади[[67]](#footnote-67).

. Хуллас, бу асарда ёқут тилида вид категорияси мавжуд- лиги ва феълларнинг вид ифодалашига кўра неча турга бўли- ниши (неча хил вид борлиги) очиб берилмаган. Автор ҳара- катнинг турли характеристқкасини ёилдирувчи кўмакчи феъл- ларнинг ва аффиксларнинг ўзига хос хусусиятини анализ мк лиш билан чегараланади.

Узбек тили грамматпкасига оид адабиётларнинг айримла- рида ҳам бу тилда вид категорииси борлиги эътироф этила- ди.’ Мас., УзССР Фанлар академияси нашр этган «Ҳозирги замон ўзбек тили» китобида, шунингдек, У. Турсунов ва Ж. Мухторовларнинг «Ҳозирги замои ўзбек тили» китобида вйд категорияси борлиги кўрсатилади, яъни буларда «вид каТегорияси» алоҳида тема сифатида берилади[[68]](#footnote-68). Лекин ик- кала айарда ҳам вид категорЯясининг қйндай ҳо-диса эканлиги ва унинг ўзига хос хусусияти ва бу тилда виднинг неча тури борлиги очиб берилмагаН.

Филология фанлари кандидати С. Фердауснинг «Феъл- ларнинг вид категорияси» номли маҚоласида ҳай феъл вид- ларининг неча турга бўлиниши аниқ кўрсатилмайди. Фаҳат феъл' видларининг мазмунан ранг-баранглиги айтилади. Ав- тор бу ҳақда қуйидагиларни ёзади: «...феъЛларНинг видлари шаклан хилма-хил ва мазмунан ранг-барангдир»[[69]](#footnote-69)... «Видлар субъект амалининг ўқиб турибман, ёзиб ётибман, гапириб ётибди каби бўлиб, давомлилигини; ёзиб ташлайди, гапириб цўйдинг, айтиб бердим каби бўлиб, Давомсизлигини; чўзғилади, турткилади каби бўлиб, такрорланишини;, гапирди, ёзди, ёза- ди, чопди, туртди каби бўлиб, такрорланмаслигини англата- ди. Булардан тадақари, вид шакллари яна субъект амалининг гапириб олди, ўриб олди, ёзиб олди, ўқиб олди каби бўлиб,

субъектнинг ўзига аталганини, субъектнинг ўз шахсияти учун бажарилганини; гапириб берди, ёзиб берди, ўщиб берди, сўз- лаб берди каби бўлиб, амалнинг субъектдан бошқага қара- тилганини, аталганини ҳам англатади. Яна вид шакллари орқали ёза олди, гапира оласан, кўра оласиз каби бўлиб,' еубъектнинг амални бажаришга қодир экани маъноси ҳам ифодаланади. Шу тариқа феълларнинг вид категориясининг нутқимиздаги ўрни ва вазифалари хилма-хил ва ранг-баранг- дир»[[70]](#footnote-70). ,

Кўринадики, С. Фердаус ҳам ўзбек тилида феъл видлари- нинг шаклан хилма-хиллиги ва мазмунан ранг-баранглиги ҳақида гапиради. Бу тилда виднинг неЧа тури борлиги ва ни- ма учун шундай турларга бўлини,ши ҳақида аниқ бир нарса айтилмайди. Лекин асосий феъл билдирган маънога қўшим- ча маънони ифодаловчи хилма-ҳил шаклларнинг борлиги ва бу шаклларнинг мазмунан ранг-баранглигини кўрсатиш би- лан бу тнлда вид категорияси борлиги исботланган бўлмайди.

Келтирилган фактМр кўрсатадикй, тўркий тилла(рда шу тилларнинг ўзига хос вид систе.маси бор деб қаровчилар ҳам фақат бу тиллардаги вид системасининг рус тилидаги вид си- стемасидан фарқли экакли'гини эътироф этиш билангина ўза- ро бир хил фикрдалар, лекин Шу нарсани исботлашда улар ўзаро бйр хил фикрда эмаслар. Бу ўртоқларнинг ишларида туркий тилларда , ёки турқий системадаги тиллардан бири- да рус тилидаги вид системасидан фарқли вид системаси те- масининг борлиги ишонарли тарзда исботланмаган. Уларнинг ҳар бирининг ишида вид системасининг ҳар хил баён этили- шининг сабабй ҳам ана шундадир. :

Туркий тилларда, жумладан ўзбек тилида, феълларни вид маъносини ифодалашига кўра икки группага бўлиш ва барча кўмакчи феълларйи ана шу икки вид доирасига киритшн қан- чалик чалкашлик туғдирса, бу тиллардаги вид системаси рус тилидагидан фарқли деб қараб, шу мақсадга мос ҳолда феъл- ларни видларга ажратишга уриниш ундан ҳам ортиқроқ чал- кашликларни келтириб чиқаради.

Туркий тиллардаги, жумладан ўзбек тилидаги, вид сис- темаси рус тилидаги вид системасидан фарқли Деб қараш, ўз- ўзидан, бу тилларда феъл видларининг икки турй эмас, бал- ки ундан ортиқ тури борлигини эътироф этиШ бўлади. Чунки бу тилларда давомлилик ва тугаллик маъносйни ифодаловчи воситт т чр бор. Бу тилларда вид категорияси бор, деб қара- лар акан албатта, булар ҳам виднинг алоҳида турлари ҳисоб- ланиши керак бўлади. Бошқа хил маъноларни ифодаловчи кўмакчи феъллар билан ясалган бирикувлар эса виднинг яна, бошқа турлари сифатида қаралищи лозим. Мас., ҳаракатнинг бошланиши маъносини ифодаловчи бошла кўмакчи фсъли би- лан ясалган (ишлай бошлади каби) констрўкциялар виднинг алоҳида бир тури сифат;ида ҳаракатнинг қисқа вақт ичида бажарилиши (вақтинча бажарилиши) маъносини билдирув- чи кўмакчи феъл билан ясалган (ишлай тур каби) конструк- циялар виднинг алоҳнда бир гури сифатида царалиши керак бўлади. Вид системасини рус тилидагидан бошқача талқцн этувчи ўртоқларнинг ишларига назар ташласак, ҳақиқатда ҳам худди шундай ҳолни кўрамиз. Мас., Л. Н. Харитонов ҳа^ ракатнинг бошланиши маъносини ифодаловчи кўмакчи феъл- лар билан ясалган конструкцияларни виднинг алоҳида бир формаси сифатида, ҳаракатнинг қисқа вақтли эканлигйни билдирувчи кўмакчи феъллар билан ясалган конструкциялар- ни виднинг алоҳида бир формаси сифатида қарайди. С. Фер- даус ҳаракатнинг ўзгага ва субъектнинг ўзига қаратилганини билдирувчи ол ва бер кўмакчи феъллари билан ясалган кбн- струкцияларни виднинг алоҳида турлари сифатйда, шунинг- дек, қодирлик маъносини ифодаловчи ол кўмакчи феъли би- лан ясалган (ёза олади типидаги) конструкцияларни виднинг алоҳида тури сифатида қарайди.

Кўринадики, туркий тиллардаги вид системасини рус ти- лидагидан фарқли ҳолда талқин этувчи ишларда бу тиллар- да ҳам ҳаракатнинг давомлилиги ва тугаллиги маъносийи ифодаловчи воситаларнинг, демак, шундай вид турларинйнг борлиги инкор этилмайди, балки бу тилларда виднинг р.ус тилида бўлмаган яна бошқа турлари мавжудлиги кўрсатйла- ди. Бу нарса туркий тиллардаги кўмакчи феълларнинг ҳам- масини вид категориясига боғлаш натижасида келиб чиқади.

Кўмакчи феълларнинг бирор грамматик категорияга М|г- носабати ҳақида гапирганда аввало шуни айтйш керакки, ўз- бек тилидаги кўмакчи феълларнинг ҳаммасини бир грамма- тик категорияга, мас., вид категориясига боғлаб бўлмайди. Чунки, аввалги бўлимда Қўриб ўтганимиздек, кўмакчи феъл- ларнинг айримлари ҳаракат процессцнинг турли характерис- тикасини, баъзилари эса сўзловчининг ҳаракатга турли щ- носабатини кўрсатади. Ол ва бер кўмакчи феъллари бўлс'а йўналиш маъносини билдиради. Бу уч ҳодиса бир-биридан тамомила фарқли бўлган грамматик ҳодисалардйр. Бас, шуя- дай экан, бу уч хил грамматик ҳодисани бир грамматиқ ка- тегорияга оид маънолар деб қараш ва барча кўмакчи феъл- ларни шу грамматик категориянй ҳосил қилувчи воситалар, деб ҳисоблаш тўғри бўлмайди.

Демак, ўзбек тилида вид категорияси ёки шунга ўхшаМ бирор категория бор, деб қаралганда ҳам юқоридаги уч ҳо- дисадан биттаси назарда тутилиши, яъни ё ҳаракат процесси- пинг характеристикасини кўрсатувчи маънолар ёки йўналиш маъноси назарда тутилйши керак бўлади. Бироқ ўзбек тили- да вид категорияси бор, деб қаровчи авторларнинг ишида, юқорида кўриб ўтганимиздек, вид категорияси деганда қан- дай ҳодиса тушунилиши очиб берилмаган.

, Проф. Н. А. Баскаковнинг кўрсйтишича, вид категорияси ҳаракат-ҳолат процессининг характеристикасини кўреатади[[71]](#footnote-71). Агар ўзбек тилида вид категорияси бор, деювчи ўртоқлар ҳам вид категориясини худди шу маънода тушунсалар, у ҳолда вид категорияси борасида фақат шу маънони ифодаловчи кўмакчи феъллар ҳақида гапириб, модал маъноларни ва йўна- лиш маъносини ифодаловчи кўмакчи феълларни бу категория билан боғламасликлари керак бўлади.

Бироқ ўзбек тилида ҳаракат-ҳолат процессинийг турли ҳарактеристикасини кўрсатувчи кўмакчи феълларнинг борли- гига қараб бу тилда ўнинг ўзига хос вид категорияси бор дея оламизми?

Бизнингча, йўқ, бор дея олмаймиз.

Ҳар бир грамматик категория ўзига хос белгиси билан бошқа грамматик категориялардан фарқланади. Грамматика ана шундай категориялар учун қоида яратишда жузъий ҳо- латларни эмас, балки умумий ҳолатларни назарда тутади. Мас., замон катёгорияси ҳаракатнинг нутқ моментига муноса- батйни кўрсатади (ўтган замон ҳам, ҳозирги замон ҳам, ке- ласи замон ҳам ҳаракатнинг нутқ моментига муносабатини кўрсатади). Шунингдёк, замон маънолари ҳамма вақт маъ- луй грамматик формалар ёрдамида ифодаланади, яъни маъ- лум бир замон маъносининг ифодаланишида шу маънони ифо- даловчи форма ҳамма вақт қўллана олади. Мас., ҳар қандай ҳаракатнинг ҳозирги замонда бўлаётганлигини ифодалашда -я п аффикси қўллана олади.

Ҳаракат процессининг турлй характеристикасини кўрса- тувчи кўмакчи феъллар маълум бир грамматик категорияга оид маънони ифодаловчи формаларга хос (мас., -я п аффик- си каби) хусусиятларга эга эмас. Улар ҳаракат процессининг маълум бир томонини кўрсатиш хусусиятига эга бўлсалар-да, лекин шу маънони ифодалашда барча феъллар доирасида ва сйЬтемали тарзда қўллана олмайдилар (буни давомлилик ва тугаллик маъносига эга бўлган кўмакчи феъллар мисол-ида ҳай кўрган эдик).

Мас., қол кўмакчи феъли ҳаракат-ҳолатнинг маълум дара- -жада (нормал ҳолатдан паст даражада) юз беришини, кет ^кўадакчи феъли ҳаракйт'-ҳолатнинг ортиҳ даражада юз бери- шини ифодалайди; семириб қолди, семираб кетди. Лекин шунга қараб ўзбек тилида феълларнинг шундай вид тури (де- мак, шундай вид шакли) бор дея олмаймиз. Чунки қол ва кет кўмакчи феъллари бу маънода барча феълла!р билан эмас, бал- ки саноҳли феъллар билангина ҳўллана олйди. Шунингдек, ўз- бек тилида ҳаракатнинг паст даражада ёкигюқори даражада юз беришини ифодалаш учун ҳамма феълларга бирика олув- чи грамматик форма йўқ. Мас., .ухла феъли билдирган ҳара- кат-ҳолат ҳам нормал ҳолатдан кам даражада ёки нормал ҳолатдан ортиҳ даражада юз бериши мумкин бўлган ҳаракат- ҳолатдир' Бироқ шу маъноларни ифодалаш учун ухла феъли билан қол кўмакчи феъли ҳам, кет кўмакчи феъли ҳам бирика олмайди ва ўзбек тилида ухла феъли билдирган ҳаракат-ҳо- латнинг ортиқ ёки кам даражада юз берганлигини ифодалов- чи бошқа грамматик форма ҳам йўқ. Шундай экан, қандай қйлиб кет ёки қол кўмакчи феълини виднинг маълум бир ту- рини ҳосил қилувчи грамматик формалар дея оламиз. Биз- нингча, бундай ҳукм чиқариб бўдмайди.

Қол ва кет кўмакчи феъллари ҳақида айтилганларни бош- қа кўодакчи феълларга нисбатан ҳам айтиш мумкйн. Узбек тилида бир грамматик маънонингифодаланищида ҳаммафеъл- лар билан бирика олувчи ва шу маънонинг реаллашувида ҳамма вақт қўлланувчи бирорта ҳам кўмакчи феъл йўқ. Агар кўмакчи феъллар вид категориясини ҳосил қилувчи воситалар бўлганида, шу категорияга хос ма^нонинг ифодаланищида улар барча феъллар доирасида ва системали тарзда қўлла- ниши керак эди. Қўмакчй феълдар ана. шундай системани ҳосил қилмас экан, ўз-ўзидан, улар вид категориясини ҳрсил қилувчи воситалар ҳам бўла олмайдй. ',

Кўмакчи феълларни вид категориясига боғлаб қўйиш ўқиш-ўқитиш ишларида ҳам бирор ижобий натиЖа бермайди. Аксинча, бундай қилинганда ўқитувчининг ҳам ўқувчининг ҳам боши қотирилади, холос. Чунки кўмакчи феълларнинг маълум бир группаси виднинг бир турини, бошқалари виднинг бошқа турини ҳосил қилади, деб айтилган(билан шу айтилган гапни амалда изчиллик билан татбиқ этиб бўлмайди. Агар фа- лон кўмакчи феъл виднинг фалон турини ҳосил қилади, деб қонун-қоида яратилар экан, бу маънонинг ифодаланишида шу кўмакчи феълнинг барча феъллар доирасида қўлланиши ва ҳамма вақт қўлланиши эътироф этилган бўлади. Бироқ, юқорида кўриб ўтганимиздек, ўзбек тилидаги кўмакчи'феъл- лар ‘бундай хусусиятга эга эмас.

Хулоса қилиб айтганда, асосий феъл билдирган маънога турли қўшимча маъноларни ифодаловчи кўмакчи феълларнинг борлигига қараб ўзбек тилида ҳам вид категорияси бор, дей- иш ва барча кўмакчи феълларни вид формаларини ҳосил қи- лувчи воситалар, деб қараш назарий жиҳатдан асосли бўл- маганидек, амалий жиҳатдан ҳам ижобий натижа бермайди. Узбек тилида вид категорияси бор, деб кўмакчи феъллар ифо- далайдиган барча маъноларни вид маънолари эканлигинн ва барча кўмакчи феъллар вид формаларини ҳосил қилувчи во- ситалар эканлигини исботлашга уриниш бекорга вақт, бекор- га куч сарф қилишдан бошқа нарса эмас.

УМУМИИ ХУЛОСАЛАР

«Кўмакчи феъл» термини отларга бирикиб қўшма феъл ҳосил қилувчи ва боғлама вазифасида қўлланувчи феълларга нисбатан ҳам, шунингдек, феъллар билан бирикиб турли грамматик маъноларни ифодалаш учун хизмат қилувчи бош- ла, ол, бер, кет, қол, ёз каби феълларга нисбатан ҳам -қўлла- ниб келмоқда. Лекин отлар билан бирикиб, қўшма феъл ҳосил қилувчи ва боғлама вазифасида қўлланувчи феъллар билан феълларга бирикиб, ҳаракатнинг турли характеристикасини кўрсатувчи феъллар ўзларига хос хусусиятлари билан бир- биридан фарқланувчи ҳодисалар ҳисобланади. Уларни бир группага киритиш ва бир ном билан («кўмакчи феъл» номи билан) аташ тўғри бўлмайди. «Кўмакчи феъл» термини феъл- лар билан бярикиб ҳаракатнинг турли характеристикасини кўрсатувчи бошла, ол, қўй, кет, юбор, кўр, ёз каби феълларга нисбатан қўллангани маъқул.

Кўмакчи феъллар етакчи феълга равишдош формаси ор- қали бирикади.

Кўмакчи феъл билан етакчи феълнинг айтди-қўйди, ёзди- олди типида бирикиши ҳам бор. Лекин бу ҳодиса умумий ха- рактерга эга эмас. Етакчи феълга фақат шу формада бири- кувчи бирорта ҳам кўмакчи феъл йўқ. Шунингдек, ҳамма кў- макчи феъллар ҳам етакчи феъл билан шутипда бирика- вермайди, балки -(и)б ёки -а, -й аффикслари билан ясал- ган равишдошга бирикувчи баъзи кўмакчи феълларгина етак- чи феълга кўрсатилган типда ҳам бирика олади.

Етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувлдр ташқи кўринишдан сўз бирикмалари ва қўшма феълларТа ўхшайди. Лекин улар ўзига хос хусусиятлари билан сўз би- рикмаларидан ҳам, қўшма феъллардан (қўшма сўзлардан) ҳам фарқланади. Етакчи феъл билан кўмакчи феълнинг ўза- ро бирикувидан сўз бирикмаси ҳам, қўшма феъл ҳам ҳосил

 ч,

бўлмайди, балки аналитик конструкция (аналитик форма) ҳосил бўлади. Шунга кўра, бундай конструкцияларни грамма- тиканинг синтаксис баҳсида ўрганишни тавсия этиш ёки улар- ни феъл ясалиши (қўшма феъл ясалиши) ҳодисаси деб ҳисоб- лаш тўғри бўлйайди.

Узбек тилида тамомила кўмакчи феълга айланган (муста- қил феъл сифатида қўлланмай, фақат кўмакчи' феъл вазифа- сиДа қўлланадиган) бирорта ҳам феъл йўқ. Мустақил феъл- ларнинг маълум бир группасигина кўмакчи феъл вазифасида ҳам қўлланади. \*

Кўмакчи феъл вазифасида қўлланувчи феъллар тилда мустақил феъл сифатида ҳам қўлланувчи феъллар бўлгани- дан бундай феълларнинг мустақил феъл сифатида ёки кўмак- чи феъл вазифасида қўлланганлиги, кўпинча, контекстда ре- аллашади. Айрим кўмакчи феълларнинг маъноси шу феъллар- нинг мустақил маъносига тўғри келади. Бундай ҳолларда уларнинг кўмакчи феъл ёки мўстақил феъл эканлигини бел- гилаш қийин. бўлади.

Равишдош билан шахсли феълнинг ўзаро бирикувида ра- вишдош формасидаги феъл шахсли феълнинг белгисини кўр- сатса, шахсли феъл мустақил феъл ҳисобланади. Аксинча, шахсли феъл равишдош формасидаги феъл билдирган ҳара- катнинг характеристикасини кўрсатса, шахсли феъл кўмакчи феъл ҳисобланади. ,

Кўмакчи феъллар грамматик маънони ифодалашига кўра, аффиксларга — формй ясовчи аффиксларга ўхшайди. Лекич ўлар ўзларига хос хусусиятлари билан аффикслардан фарқ- ланади.

Кўмакчи феълларнинг айримлари ё равишдошнинг фақат -а, -й аффикслари билан ясалган. турига, ёки фақат -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикади. Баъзи кўмакчи феъллар эса равишдошнинг ҳар икки турига ҳам бирика ола- ди.

РаВишдошнинг ф~ақат -а, -й аффикслари билан ясалган \_турйга бирикувчи кумакчи феъллар бор-йўғи учтагина: бош- ла, ёз, бил. " ' ~

Равишдопшинг ҳар икки турига бирика олувчи кўмакчи феъллар, одатда, -а, -й аффикслари билан ясалган ра- вишдошга бирикканда бошқа маъно, -(и)б аффйкси билан ясалган равишдошга бирйкканда бошқа маъно ифодалайди: ўкиб олмоқ, ўқий олмоқ. Айрим кўмакчи феълларгина равиш- дошнинг -а, -й ва -(и)б аффикслари билан ясалган тури- га бйрикканда ҳам бир хил маъно ифодалаши мумкин. Лекин бундай'ҳолларда кўмакчи феълнинг -а, -й аффикслари би- лан ~(и)б аффикси орқали ясалган равишдошга бириккан-

даги формаси бошқа бирор қўшимча маъноси ёки маънр от- тенкаси, шунингдек, бошқа хусусиятлари билан ўзаро фарц- ланади. .

Кўмакчи феълларнинг айримлари фақат бир маънони ифо- даласа, айримлари бирдан ортиқ маънога эга.

Кўп маънолилик, асо.сан, равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бири^уви кўмакчи феъллардз ўчрайди. Равишдошнинг ҳар икки турига бирикувчи кўмакчи феъл кўп ма-Ьноли бўлса >нинг маъноларидан кўпчилик қисми равиш- дбшнинг -(и),ё аффикси билан ясаЛган турига бирикканда ифодаланадиган маънолар бўлади.

Ҳозирги ўзбек тилида кўпчилик кўмакчи феълларнинг (и)б аффикси билан ясалган равишдошга бирикиши ва кўп маънолилик ҳодисасининг ҳам -(и)б аффикси билан ясал- ган равишдошга бирикувчй'кўмакчи феълларда учраши -а, -й аффиксларийинг анча қадимдан пассив ясов^ига айланган- лиги, ~(и)б аффиксининг эса, аксинча, равишДош ясовчи актив’ аффиксга айланганлиги билан изоҳланади. -а, -й аффиксла- ри билан равишдош ясалиши пассий ҳодисага айлангандан кейинги даврларда келиб чиққан кўмакчи феълларнинг ҳам- маси равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикувчи кўмакчи феъллар ҳисобланади. Шунингдек, бир феълнинг бир-биридан фарқли маъноларни ифодаловчи кў- макчи феълга айланиши ҳам -(и)б аффикси билан ясалган равишдошнинг шахсли феъл билан бирикишидан ҳосил бўл- ган феъл бирикмалари Негизида юз берганлиги сабабли кўп маънолилик ҳодисаси ҳам равишдошнинг -(и)б аффикси билан ясалган турига бирикувчи кўмакчи феълларда учрайди.

Кўмакчи феълларнинг қўллаииш доираси ҳам ҳар хйл бў\* лади. Айрим кўмэқчи феъллар жуда куп феъллар доирасида қўллана олса, ба^зилари кам феълтар билангина бирика ола- ди. Бу ҳодиса кўмакчи феълнииг уз аст маъносини маълум даражада сақлаганлиги ёки сақламаганлиги, кўмакчи феъл ифодалайдиган қўшимча маъно ёки ма-ьно оттенкаларинииг етакчи феъл билдирадиган ҳаракатнинг хусусиятига мос келгч ши ёки.мос келмаслиги ва шу каби сабаблар билан изоҳлана- 'ДИ.

Кўмакчи феълнинг бирор феъл билан бирика олиши учун шу феъл билдирган ҳаракат объектив ҳолда кўмакчи феъл ифодалайдиган маъноДа бажарилиши мумкин бўлган ҳаракат бўлиши керак. Акс ҳолда, кўмакчи феъл шу ҳаракатни билди- рувчи. феъл би^ан , бирикмайди.

Етакчи ва кўмакчи феъллардан ташкил топувчи фёъл кон- струкцияларида кўмакчи феъл битта ёки бирдан ортиқ бў- лиши мумкин, Айниқса, бир етакчи ва икки кўмакчи феълдан

ташкил топган конструкциялар ҳозирги ўзбек тилида кўп қўл- ланади. Уч кўмакчи феълли конструкциялар нисбатан кам уч- райди. Учдан 'ортиқ кўмакчи феълли коне'грукциялар эса дб- ярли учрамайди. V

Бирдан ортиқ кўмакчи феълли конструкцияларда ҳар бир кўмакчи феъл ўзига хос маъно билан қатнашади. Бундай кон- струкцияларда кўмакчи феълларнингқўлланиш ўрни эркин эмас. Қайси кўмакчи феълнинг олдин, қайсинисининг кейин қўлланйщи улар ифодалайдиган маъно билан изоҳланади.

Бирдан ортиқ кўмакчи феълли конструкцияларда ҳеч вақт қарама-қа^ши маъноли кўмакчи феъллар қўлланмайди, аммо бир кўмакчи феъл кетма-кет қўлланищи мумкин. Бунда маз- кур кўмакчи феъл бир-биридан фарқли икки хил маънони ифодалайди, яъни омоним кўмакчи феъл сифатида қатнашади: ёзиб бвра бер, ётиб қола қол каби.

Кўмакчи фёъл ифодалайдиган маънонинг (ёки маънолар- нинг) келиб'чиқиш йўли ҳам барча кўмакчи феълларда бир 5сил эмас. :,: 1 ;

Айрим кўмакчи феълларнинг маъноси унинг мустақил феъл сифатида ифодалайдиган маъносига (мустақил маъно- сига) тўгри келади. Мас., боигла ва бўл кўмакчи феълларида X} И1И шундай ҳодисани: кўрамиз. \

Аирим кўмакчи феълларнинг маъноси шу феълнинг лексик Мундарижасидан кедиб чиқади., Мас., ол ва бер кўмакчи феъллари ифодалайдиган ҳаракатнинг 5 субъеқт томонига йўйалиши ёки ўзга томонига йўналиши маъноси ол ва бер мўстақил феълларининг лексик мундарнжасидан келиб чиқ- қак маънодир.

' ч Баъзи кўмакчи феълларнинг маъноси шу феъл билдирган ҳаракат билан равишдош формасйдаги феъл билдирган ҳа- ракатнинг ёки бошқа ҳодисйнинг ўзаро муносабати таъсирида келиб чиққан. Мас., қол кўмакчи феъли билдирадиган ҳара- катнинг бажарилиши ва ҳолатнинг юзага келиши маъноси, шўнингдек, ҳаракатнинг вақти ғаниматда бажарилиши маъ- носи ана шундай йўл билан келиб чиққан маънолардйр.

Айрим кўмакчи феълларнинг бирор маъноси шу кўмакчи феълнинг -(и)б аффикси орқали ясалган равишдошга би- риккан формаси билан \*а, -й аффикслари орқали ясалган равишдоШға бириккан формаси ўртасида маъНо жиҳатдан дифференциация юз бериши натижасида келиб чиқади. Мас,, қолъятур кўмакчи феълларининг -а, -й аффикслари билан ясачган равиЩдошга бирикканда ифодалайдиган маънолари ана шундай йўл билан келиб чиққан.

Айрдм кўмакчи феълларнинг бирор маъноси шу кўмакчи феълнинг бошқа бир маъноси асосида юзага келади. Қол кў- макчи феъли билдирадиган ҳаракатнинг маълум даражада (қисман) бажарилиш маъноси, бер кўмакчи феълининг да- войлилик маъноси шундай маънолардан ҳисобланади.

Кўмакчи феъллар турли грамматик маъноларни ифода- лайди. Ҳар бир кўмакчи феъл'ўзига хос хусусияти билан бош- қа кўмакчи феъллардан фарқланишидан қатъий назар, маъ- нодаги умумий томонларига кўра кўмакчи феълларни маъ- лум группаларга ажратиш мумкйн.'Мас., кўмакчи феъллар модал маъноларни ифодалаши ёки ҳаракат процессининг ха- рактеристикасици кўрсатишига қараб маълум группаларға бўлинади.

Узбек тилидаги кўмакчи феъллар вид категориясини ҳо- сйл қилу^чи воситалар бўлмай, уларни бир грамматик кате- горияга ооғлаш ҳеч қандай асосга эга эмас.

МУНДАРИЖА

Сўз боши

Кириш

«Кўмакчи феъл» термини ҳақида

Етакчи ва кўмакчи феълдзн ташкил топган бирикувлар характери . . . . . . . .

Кўмакчи феъллар

Кўмакчи феълларнинг лексик-грамматик хусусияглари .

Қўмакчи фёълларнинг .маъноси, қўлланишдаги ҳусусиятлари ва улар ифодйлайдйган маъйонинг келиб чиқиши ....

Бошла

ёт, тур\* юр, ўтир

Бор .

Кея .

Бўл .....

Бит (битир) » .

Чиқ ...

Ет

Ут

Ол

Бер

Қол . . . . . ,

Қўй • . . .

Кет . . . . ‘

Юбор . , .

Ташла . .

Сол .

Туш

Ул . . .

Кўр ...

Қара, боқ .........

Бил . . . .

Ез

Кўмакчи феълларнинг семантик классификацияси

Ҳаракат процессииинг характеристикасини кўрсатувчи кў

макчи феъллар

Модал маъноларни ифодаловчи кўмакчи феъллар йўналищ эдаъносини ифодаловчи кўмакчи феъллар .

Кўмакчи феълларнинг вид категориясига муносабати .

Умумий хулосалар . . ; . . . . /.

Азим Халжиев

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ В УЗБЕҚСКОМ ЯЗЫКЕ .

Издательство «Фан» Узбекской ССР Ташкент— 1966

Муҳаррир Ҳ. У. Нурмуҳамедое Рассом В. Батков Техмуҳаррир Р.^^Руааева

Корректорлар МуШррам Алиева, Назира Раҳимоеа

Теришга берилди 18/Х-66 й. Босишга рухсат этилди 8/ХИ-66 й. Формати 60>С901/1«-,’7,0 ^огоз л. Босма л. 14,0 Ҳисоб-нашриЕт л. 13,6 Нашрибт № 1602, Тиражи 2000. Баҳоси 1 с. 17 т. |

ЎзССР ,Фан\* нашрибтининг босиахонаси, Л. Б. Шастри кўчаси, 21. Заказ 321, Нашривт адреси: Гоголь кўчаси, 70.

4Уз

Х59 Ҳожиев Азим.

Узбек тилида кўмакчи феъллар. Масъул муҳар- рир 3; Маьруфов; Т„ «Фан», 1966.

259 бет. (УзССР Фан. акад. А. С. Пушкин

номидаги тщ ва адабиёт ин-ти). Тиражи 2000.

Хаджиев А. 'Вспомогательиые глаголы в узбекском языке. 7

4Уз

7 Қаранг: И. Е. М а м а н о в, Юқоридаги< асар, 58-бет.

V1) қўшма сўзларда бирдан ортиқ сўзнинг бирикувидан янга маъноли бошқа бир сўз ҳосил бўлади. Мас., сотиб олмоқ, олиб келмоқ қўшма сўз ҳисобланади. Сотиб олмоқ феъли сот- моқ ва олмоц феълларидан фарқланувчи янги сўз. Щунинг- дек, олиб келмоқ феъли ҳам олмоқ ва келмоқ, феълларидан тамомила бошқа маъно ифодаловчи янги феъл (янги сўз) ҳисобланади.

Етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувларда бирикуе таркибидаги еўзлардан фарқланувчи бошқа янги бир сўз ҳосил бўлмайди, балки биринчи феъл ўз маъносини сақ- лайди ва у асосий (етакчи) феъл ҳисоблаНади. Кейинги феъл эса унга қўшимча маъно берганлиги сабабли у кўмакчи феъл :Ҳисобланади. Мас., ёзиб бер бирикуви ёз ва бер феъллари маъносидай фарқланувчи тамомила янги хмаъно ифодаламай- ди, яъни бунда ёз ва бер феълларининг бирикуви учинчи бир феълни келтириб чиқармайди, балки ёз феъли ўз маъносини сақлайди, бер кўмакчи феъли эса ёз феълининг маъносига

33 Қаранг: Ф. Абдуллйев, Хоразм шевалари, 1, Тошкент, 1%1» 171-бет.

34 Проф. Н. А. Баскаковнинг кўрсатишича, қорақалпоқ тилида ҳам бил кўмакчи феъли, кўпинча, ҳаракатни бажаришни билиш (уддалаш) маъносида қўлланади (юқоридаги асар, 382-бет).

41 ёт, тур, юр, ўтир кўмакчи феълларининг, шунингдек, бор ва кел кўмакчи феълларининг ҳар бирининг узига хос хусусиятлари ҳақида аваал гапирилганлиги сабабли бу ўринда уларни такрорлаб ўтирмаймиз.

64 Л. Н. X а р и т о н о в, Формы глагольного вида в якутском языке.

1. Қаранг: Н. А. Б а с к а к о в, Каракалпакский язык, II, Фонетикк и морфология, ч. 1, М.. 1952, стр. 326—330; А. Ғ. Ғуломов, Феъл, Тошкент, 1954, 72—75-бетлар; ,Н. Қ. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.-Л., 1948, стр. 194—^195. [↑](#footnote-ref-1)
2. Қаранг: В. М. Н а с и л о в, Грамматика уйгурского языка, М., 1940, стр. 85; Н. К- Дмитриев, Юқоридаги асар, ўша бет. [↑](#footnote-ref-2)
3. Н. К- Дмитриевнинг юқоридаги асарида бу типдаги феълларга нис- батан «модал феъллар» («модальные глаголы») термини қўлланади (196— 200-бетлар). [↑](#footnote-ref-3)
4. Қаранг: И. Е. Маманов, Вспомогательные глаголы в казахском языке, Алма-Ата, 1949. [↑](#footnote-ref-4)
5. Қаранг: А. X а р и с о в, Қатегррия глагольных видов в башкирском- языке, Уфа, 1944; А. Ғ. Ғуломов, Юқоридаги асар.

И. Е. М а м а н о в. Юқоридаги асар. [↑](#footnote-ref-5)
6. Қаранг: А. А. Ю л д а ш е в, Система словообразования и спряжения глаголов в башкирском языке, М., 1958, стр. 72-—73. [↑](#footnote-ref-6)
7. Қаранг: О. А к б а р о в, Узбек тилида қўшма феъллар, Тошкент, 1953; А. Ғ. Ғуломов, Юқоридаги асар, 72—76-бетлар. [↑](#footnote-ref-7)
8. ’ 10 Қзранг: А. И. Смирницкий, К вопросу о сЛбве, «Вопросы тео- рии и истории языка». М., Изд-во АН СССР, 1952. стр. 192—193. [↑](#footnote-ref-8)
9. Бу ҳақда А. М. Шчербакнинг фикрига тамомила қўшилиш мумкин. Қаранг: А. М. Щербак, Грамматиқа староузбекского языка, М.-Л., 3962, стр. 168—169. [↑](#footnote-ref-9)
10. А. Ғ. Ғуломовнинг «-(и)б .. аффикси билан ясалган равишдошнинг қўлланиш доираси -а, -й аффикслари орқали ясалган равишдошнинг қўл- ланиш доираси ҳисобига кенгая борган» деган фикри ҳақиқатга мос кела- ди. Қаранг: А. Ғ. Ғуломов, Феъл, Тошкент, 1954, 78-бет. [↑](#footnote-ref-10)
11. А. Ғ. Ғуломов, кўрсатилган асар, 73-бет. [↑](#footnote-ref-11)
12. Шу нарса характерлики, тува тилида ҳаракатнинг бошланишини ифодалаш учун кир феъли қўлланади. Қаранг: Ф. Г. И с х а к о в, А. А. Пальмбах., Грамматика тувинского языка, Фонетика и морфоло- гия, М., 1961, стр. 41Э\- [↑](#footnote-ref-12)
13. Ф. А. Абдуллаевнинг Хоразм шевадаридан ёзиб олган . текстларида ҳам шу Ҳодиса учрайди: ...уннан сон дамақ басъна гэльп дамақть еп

а,ш ла п т ь... Қаранг: Ф. А. А б д у л л а е в , Хоразм шеваЛарй, 1, Тош- кент, 1961. 342-бет. [↑](#footnote-ref-13)
14. Равишдошнинг ищлай, кела формаси тарихан «ишлащга, келишга»- маъйосида кўп қў^лангай: •, ,..кичик хонни кўра бораду'^онда... («Бобир- нома»)—«Қичик хойни кўришга бораётганда» каби: Бу маълум ҳодиса бўл- гани учун ортиқча фактлар келтириб ўтирмаймиз. [↑](#footnote-ref-14)
15. «Утган замон эшитилганлик феъли» термини А. Ғ. Ғуломовники. Қаранг: А. Ғ. Ғуломов, Феъл, Тошкент, 1954, 28-бет. [↑](#footnote-ref-15)
16. Бу ўринда фақат учинчи шахс формаси келтирилди. Лекин айтилган фикр учала шахсга тааллуқли. Бундан сўнг ҳам фақат учинчи шахс фор- масини келтираверамиз. [↑](#footnote-ref-16)
17. Туркий тилларда -(а)р■ аффикси -(у)р, -(и)р каби вариантларга

эга. [↑](#footnote-ref-17)
18. Баъзи туркий тилларда аниқ ҳозирги замон феъли ҳозирги вақтда ҳам фақат аналитик йўл билан (ёт, тур, юр, ўтир кўмакчи феълларининг ёрдами билан) ясалади. Қаранг: Ф. Г. И с х а к о в, Формы настоящег» времени глагола изъявительного наклонеиия в тувинском языке\* «Исследо- вания по сравнительной грамматике тюркских языков, II, Морфология, М;, 1956, стр. 304—313. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ёт, тур~;юр, ўтир феъллари яна бошқа маъноларга ҳам эга, албатта. Лекин бу ўринда уларнинг ҳамма маъносини санаб ўтирмаймиз. [↑](#footnote-ref-19)
20. Проф, Н. А. Баскаковнинг кўрсатишича, ёт кўмакчи феъли кора- қалпоқ тилида.^ам худдн шундай хўсусиятга эга. Қаранг: Н. А. Баска- ков, Каракалпакскйй язык, II, Фонетика и морфология,' ч. 1, М., 1952, стр. 369. :' [↑](#footnote-ref-20)
21. ТуР к^макчи феъли бошқа баъзи туркий тилларда ҳам шу м’аънони ифодалаиди. Қаранг: И. Е. Маманов, Вспомогательные глаголы в казах- ском языке, Алма-Ата, 1949, стр. 58; А. X а р и с о в. Категория глаголь- ных видов в башкирском языке, Уфа, 1944, стр. 48. [↑](#footnote-ref-21)
22. Қаранг: А. Ғ. Ғуломов, Феъл, Тошкент, 1954, 82-бет. [↑](#footnote-ref-22)
23. А. Харисовиикг кўрсатишича, бошқирд тилида ҳам худди шу ҳодиса Йор: Қаранг: А. Харисов, Категория глагольных видов в башкирском- языке, Уфа, 1944, стр. 49—50. [↑](#footnote-ref-23)
24. Шунинг, учун ҳам X. Жубанов ўтир кўмакчи феъли билан ясалган ҳозирги замон феъл формасини «Настоящее — активное данное», деб а'гайди ва бундай аташ шу форманинг моҳиятига жуда мос келади. Қа- раиг: X. Ж У б а н о в, Заметки о вспомогатеЛьных и сложных глаголах, вып. II, Алма-Ата, 1936, стр. 15. [↑](#footnote-ref-24)
25. Кел кўмакчи феъли ҳам давомлиликни йўналиш оттенкаси билан ифодалайди. Лекин йўналиш оттенкасига эга бўлган бор ва кел кўмакчи феъллари ҳам ўзаро фарқли белги-хусусиятларга эга. Бу ҳақда кел кўмак- чи.феъли баҳсида тўхтаймиз.

’Л ^ [↑](#footnote-ref-25)
26. Равдшдошнинг -а аффикаи билан ясалган турига бирикищи фақат бир феълда — бўл феълида учрайди: бўла келди. Лекин бунда кел кўмак- чи феълига хос бўлган давомлилик маъноси эмас, балки яқйнлашганлик маъноси ифодаланади. Демак, кел кўмакчи феълининг -а аффикси билан ясалган равишдошга бирикиши ҳам ва бунда ифодалайдиган маъноси ҳам умумии характерга эга эмас, балки якка ҳолдир. [↑](#footnote-ref-26)
27. Кел кўмакчи феъли бошқа туркий тилларнинг баъзиларида ҳам шу маънони ифодалайди. Қаранг: Ф. Г. И с х.а к о в, А. А. П а л ь м б а х, Грам- матика тувинского язықа, Фонетика и морфология, М., 1961, стр. 4133 И. Е. Маманов. Вспомогательные глаголы в казахском языке, Алма- Ата, 1949, стр. 66. [↑](#footnote-ref-27)
28. Қаранг: А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, М,—Л., 1960, стр. 201. [↑](#footnote-ref-28)
29. Қоа кўмакчи феъли бошқа баъзи туркий тилларда ҳам ҳаракатнияг ҳолатга ўтиши маъноаини билдиради. Қаранг: А. Харисов, Қатегория глагольных видов в башкирском языке,! Уфа, 1944, стр. 66; Азэрба]чан ди- линин грамматикаси, 1, Бакы, 1960, 160-бет; Н. К- Д м и т р и е в, Грам- матика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 199. [↑](#footnote-ref-29)
30. қаранг: А. Ғ. Ғ у л ом ов, Феъл, Тошкент, 1954, 80-бет; Б. Ж ўр а- «в, Ҳозиргн' замон ўзбек тилида кўмакчи феълларнинг қўлланиши ва маъноси, «Узбёк тили грамматикаси ва пунктуацияси масалалари», Тош- жент—Наманган, 1959, 258-бет. [↑](#footnote-ref-30)
31. Қаранг: Н. Қ. Дмитр'иев, Грамматика башкирского языка,

М—Л., 1948, стр. 199; Ф. Г. И с х а к о в, А. А. Пальмбах, Грамматика тувинского языка, Фонетика и морфология, М., 1961, стр. 414. [↑](#footnote-ref-31)
32. Қаранг: Н. А. Баскаков, Қаракалпакский язык, II, Фонетика и морфология, ч. 1, М.,, 1952, стр. 374—-375. И. Е. Мамановнинг кўрсатиши- ча, қозоқ тилида ҳам қол кўмакчи феълининг -а, -й аффикслари билан яс^лган равишдошга бириккан формаси тасйдиф, кутилмаганлик маъноси- ни билдиради. Қаранг: И. Е. М а м а н о в, Вспомогательные глаголы в ка-> захском языке, Алма-Ата, 1949, стр. 49.

132 , ' ■ [↑](#footnote-ref-32)
33. [↑](#footnote-ref-33)
34. Қаранп; Н. К- Д м и т р и ё в, Грамматика башкирского языка, М.—► Л., 1948, стр. 200. [↑](#footnote-ref-34)
35. \* Н. А. Б а с к а к о в, Каракалпакский язык, II, Фонетика и морфоло- гия, ч-1, М., 1952, стр. 381—382.

39 А. Н. К о н о н о в, Трамматика современного узбекского литератур- ного языка, М.—Л., 1960, стр. 201. [↑](#footnote-ref-35)
36. А. Ғ. Ғ у л о м о в. Феъл, Тошкент, 1954, 79-бет. [↑](#footnote-ref-36)
37. Узбек адабий тилининг диалектал асоси ҳақида. Қаранг: В. В. Ре- шетов, О диалектной основе узбекского литературного языка, Вопросы языкознания, Л1» 1, 1955. [↑](#footnote-ref-37)
38. 85 Қаранг: А. X а р и с о в. Категория глагольных видов в башкирском языке, 'У'фа, 1944, стр. 71. [↑](#footnote-ref-38)
39. Қаранг: Н. К- Д м и т р и е ву Грамматика башкирского языка, М.—1 Л., 1948, стр. 200. [↑](#footnote-ref-39)
40. Қараиг: А. X а р и с о в, Категория глагольиых видов в башкирском- языке, Уфа, 1940, стр. 70. [↑](#footnote-ref-40)
41. Қаранг: Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык\* II, Фонетиқа я морфология, ч. 1, М., 1952, стр. 376. [↑](#footnote-ref-41)
42. Проф. Қ. К. Юдахиннинг кўрсатишича, қирғиз тилида озмоқ феъли «камбағаллашмоқ» маъносига ҳам эга. Қаранг: Проф. К. К- Ю д а х и н, Киргизско-русский словарь, М., 1940, стр. 59. Оз феълининг бу маъноси ҳам, албатта, унинг «озаймоқ, камаймоқ» маъносига эга бўлганлигини кўр- сатади. Чунки камбағаллашди, деган сўз мол-мулки камайди, озайди деган сўздир. [↑](#footnote-ref-42)
43. Қаранг: «Башкирско-русский словарь», М., 1958, стр. 715. [↑](#footnote-ref-43)
44. Қаранг: Г. Ш а р и п о в, Категория глагольного вида в современном узбекском литературном языке (канд. диссертадия), М., 1945; А. X а р и- •сов, Категория глагольных видов в башкирском языке, Уфа, 1954; 3. И. А л и е в а, Категория глагольного вида в азербайджанском языке (канд. диссертация), М., 1953; И. К. Уюкб а е в, Категория глагольного вида в современном казахском языке (канд. диссертация), Алма-Ата, 1954. [↑](#footnote-ref-44)
45. Л. Н. Харитонов, Формы глагольного вида в якутском языке, .М,—Л„ 1960. [↑](#footnote-ref-45)
46. А. А. Юлдашев, Категория глагольного вида в башкирском языке, сб. «Вопросы грамматического строя», М., Изд-во АН СССР, 1955, стр. :362—386; Содиқ Фердаус, Феълларнинг вид категорияси, В. И. Ле- шин номидаги Урта Осиё Давлат университетининг илмий асарлари (Уз- •бек тили масалалари), Тошкент, 1957, 84—93-бетлар. [↑](#footnote-ref-46)
47. Қаранг «Вопросы грамматики тюркских языков» (Материалы коор-

динационнсго совещания по проблемам глагольного вида и сложно-под- чиненного предложения в тюркских языках, состоявшегося 24—27 сентябргг 1956 г.), Алма-Ата, 1958. 1 [↑](#footnote-ref-47)
48. Қаранг: А. Харисов, Категория глагольных видов в башкирском языке, Уфа, 1944, стр. 3. [↑](#footnote-ref-48)
49. Қаранг: А. А. Юлдашев, Сисгема словообразования и спряжение глагола в башкирском языке, М., 1958, стр. 81—86; И. Е. Маманов; Вспомогательные глаголы в казахском языке, Алма-Ата, 1949, стр. 69—72, [↑](#footnote-ref-49)
50. Қаранг: Н. А. Баскакор, Каракалпакскйй яаык, II, Фонетика и

морфология, Ч: 1, М., 1952, стр. 357—386; С од и Қ Ф ер д а у с, Феъллар- нинг вид категорияси, В. И. Ленин номидаги Урта Осиё Давлат универ- ситетининг ялмий асарлари (Узбек тили маСалалари), Тошкент, 1957, Ы—93-бвпшр; Л. Н. X а р и т о н о в, Формы глагольного внда в якутском языке, М.—Л., 1960. , [↑](#footnote-ref-50)
51. Қаранг: А. X а р и с о в, кўрсатилган асар; С о д и қ Ф е р д а у с„

кўрсатилган мақола. ' ) [↑](#footnote-ref-51)
52. 80 Қаранг: А. А. Юлдашев, кўрсатилган асар, 81-бет. [↑](#footnote-ref-52)
53. А. X а р и с о 8, кўрсатилган асар, 53-бет. [↑](#footnote-ref-53)
54. А. А. Юлдашев, кўрсатилган асар, 82-бЬт. [↑](#footnote-ref-54)
55. Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах, Грамматика тувинского языка,,

М,, 1961. стр. 409. 1 [↑](#footnote-ref-55)
56. Қаранг: Ф. ,Г. И с х а к о в, А. А. П а л ь б а х, кўрсатилган асар, 409-бет; А. X а р и с о в,-кўрсатилган асар. [↑](#footnote-ref-56)
57. 65 А. А. Юлдашев, кўрсатилган асар, 81—84-бетлар. [↑](#footnote-ref-57)
58. И. Е. Маманов, кўрсатилган асар, 71—72-бетлар. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ҳар бир кўмакчи феълнинг маъноси ва қўлланишдаги хусусиятлари ҳақида аввалги бўлимда тўла гапирилгани учун бу ўринда уларни яна қайтариб ва мисоллар келтириб ўтирмаймиз. [↑](#footnote-ref-59)
60. Озарбайжон тилининг грамматикасида цол кўмакчи феъли. тугаллик маъносини ифодаловчи кўмакчи феъллар қаторига киритилмайди, б'алки у ҳаракатнинг ҳолатга ўтишини кўрсатувчи видни ҳосил қилади, дейилади; Қаранг: «Азэрбэ1чан дилинин грамматикасы» (коллектив) Бакы, 1Э60\_ 160-бег. . [↑](#footnote-ref-60)
61. 69 А. Харисов, Категория глагольных видов в башкирском языке, Уфа, 1944, стр. 55. [↑](#footnote-ref-61)
62. Қараиг: Н. А. Баскаков, Қаракалпакский язык, II, Фонетнка и морфодогня, ч. 1, ДО., 1952, стр, 353. [↑](#footnote-ref-62)
63. Шу асар. 3$7—386-бетлар. [↑](#footnote-ref-63)
64. 1956 йили Оямаотада бўлиб ўтган кенгашда ҳам е вгор шу фикрини алоҳида таъкидлайди (Қенгаш материаллари тўпламиьинг 134—137-бет ларига қараиг). [↑](#footnote-ref-64)
65. Қаранг: «Азэрба^чан дилинин грамматикасы» (коллектив), 1, Мор-. фолоки^а, Бакы, 1960, 150—162-бетлар. [↑](#footnote-ref-65)
66. М,—Л., 1960. [↑](#footnote-ref-66)
67. Кўрсатилган асар, 85—100-беглар.

Шу асар, 10-'—44-бетлар, [↑](#footnote-ref-67)
68. Қаранг: «Ҳозиргц замон ўзбек тили» (коллектив), ЎзФА нашриёти, Тошкент, 1957, 425—426-бетлар; У. Турсунов, Ж. Мухторое, Ҳо- зирги замон ўзбек тили, Самарқанд, 1960, 133—134-бетлар. [↑](#footnote-ref-68)
69. 08 Қаранг: Содиқ Ф е р д а у с, Феълларнннг внд категорияси,

В. И. Ленин номидаги Урта Осиё Давлат университетининг и л ии асарлари {Ўйвек тили масалалари), Тошкент. 1957, 84-бет. [↑](#footnote-ref-69)
70. КўрСатилган мақола, 89-бет. [↑](#footnote-ref-70)
71. Қаранг: Н. А. Б а с к а к о в, Қаракалпакский язык, II, Фонетика и морфология, ч. 1, М., 1952, стр. 352. [↑](#footnote-ref-71)