Сыздықова Г.О.
ф.г.к., доиент,
Л.Н. Гумилев атыындазы ЕҰУ

## СОЗ ТАПТАРЬІНЫҢ СЕМАНТИКАЛЬІК ВАЛЕНТТІЛІГІ

Қазак тіліндегі сөз таптары теориясының жалпы мәселелері, онын ішінде сөз таптарының синтагматикалык аспектілері мен ондағы валенттіліктін орнын валенттіліктін тіл денгейлерімен, тіркесімділікпен арақатынасына байланысты карастыру тіл ғылымындағы аса маңызды әрі өзекті мәселелердін қатарынан орын алады. Жалпы казак тілінің семантикасы, сөз таптарынын арасындағы тіркесімділік, мағыналык үйлесімділік және валенттілік катынас туралы біркатар маңызды мәселелер ғалым М. Оразовтын зерттеуінде жан-жакты карастырылып, зерттеуші етістік сөз табы мен калып етістіктерінің семантикалык сипатын аныктауда валенттілік пен тіркесімділік, сөз таптарының валенттілік байланыстағы актант сөзге катысы, т.б. өзекті мәселелер бойынша накты тұжырымдар жасады.

Тіл бірліктерін валенттілік теориясы тұрғысынан зерттеу бағытына сәйкес казіргі кезде сөз таптарының теориясы мен әдістемесіне катысты зерттеулерде де сөз таптарының валенттілік сипаты зерттеу нысанына алынып жүр. Оған М.Б.Әлиева, Д.А.Қарағойшиева, Н.Ж.Кұрманова, Б.Әбдіғалиева, т.б ғалымдардың еңбектерін атауға болады. Мәселен, Д.А.Қарағойшиева «Етістіктердін семантикалык және синтаксистік валенттілігі (кес(у) - schneiden етістіктер материалы бойынша)» (Алматы, 2005) деп аталатын зерттеу жұмысында казак тіліндегі кесу етістігін неміс тіліндегі балама етістікпен салғастыра талдау негізінде аталған етістіктердің семантикалык және синтаксистік табиғатын, валенттілік колданыстағы ұксастыктары мен ерекшеліктерін валенттілік теориясы тұрғысынан аныктайды. Ғалым «етістіктін валенттілігі дегеніміз - онын синтаксистік касиеті, яғни етістіктің айналасына түрлі лексика-семантикалык топтағы сөздердің синтаксемалык жағынан топтасуы» [1,6] деп, кесу мағынасындағы етістіктердін валенттілігіндегі актанттардын субъект, объект, инструмент, орын, нәтижже тәрізді бес түрін бөліп көрсетеді.

Сөз таптарының валенттілігі грамматикалык және лексикалык семантика тұрғысынан карастырылады. Валенттіліктің сөз таптарына катысы мәселесінде, ғалымдар көбінесе етістіктін валенттілігі туралы сөз етеді. Соның негізінде валенттілік кұбылысы етістік ұғымымен байланысты тек етістіктін грамматикалык белгілері, онын баска сөз таптарымен аракатынасындағы валенттілік кұрылымы тұрғысындағы сипатымен шектеледі. Соған карамастан бұл бағыттағы зерттеулерде сөз таптарынын валенттілігі бойынша накты нәтижелерге кол жеткізілді.

Валенттіліктін жалпы сөз таптарының жүйесінде зат есім, сын есім және үстеу сөздерге катысы ғалым Ч.К. Найманованың «Әртүрлі жүйелі тілдердегі валенттілік пен тіркесімділіктін лингвистикалык сипаты» (Бішкек, 2006.) зерттеуінде ағылшын, орыс, кырғыз тілдері негізінде жан жакты карастырылып, аталған сөз таптарының сөз тіркесі және сөйлем денгейіндегі валенттілігі мен тіркесімділігінін тіл теориясы үшін біркатар манызды мәселелері аныкталады. Ғалым «валенттіліктін жалпы сөз таптарындағы көрінісі, сөз таптарының валенттілік кабілеті, валенттіліктін тіл деңгейлеріндегі сипаты, т.с.с. мәселелер бойынша казіргі кезге дейін лингвистер арасында ортак пікірдін жоктығына»[2,19] назар аудара отырып, валенттіліктін сөздердін барлык негізгі лексика-грамматикалык топтарына, яғни зат есім, сын есім, үстеу және етістікке тән болатындығын атап көрсетеді.

Сөз таптарының валенттілік катынасы, валенттілік байланыстағы кұрылымы мен кызметі, т.б. мәселелер казак тіл білімінде кеңірек зерттеуді кажет етеді. Соған сәйкес сөз таптарынын семантикалык валенттілігін де тіл жүйесінде бір сөз табының баска сөз таптарымен синтагмалык байланысы негізінде карастыру кажет.

Сөз табының басқа сөз таптарымен тіркесімділігі тілдін белгілі бір заңдылыктарына сәйкес болады. Сол заңдылыктар аркылы басқа сөз таптарымен карым-катынасқа түсетін белгілі бір сөз табының өзіндік касиеттері аныкталады. Сол касиеттері мен өзіндік белгілерінің жиынтығы негізінде сөз таптары валенттілік сипатқа ие болады. Тіл білімінде сөз таптарының мұндай касиеттері сол сөз табына тән біркатар кұрылымдар мен олардын орналасу тәртібі аркылы сипатталады. Сөз таптары касиеттерінін жиынтығы ретінде танылатын валенттілік сөйлеу үдерісінде олардың белгілі бір үлгілер аркылы калыптаскан тіркесімділігі, сондай-ак сол

үлгілердін тіркесімі мен олардың сөйлеу тізбегіндегі жіктелу заңдылыктары негізінде аныкталады. Сөз таптарынын семантикалык валенттілігін аныктауда сөз таптары катарындағы сөздердің мағынасы мен формасы негізге алынады. М. Оразов «сөйлем кұрамына енген сөздер ... әрі грамматикалык категориялар аркылы байланысып белгілі бір грамматикалык формада тіркессе, әрі байланысқа түскен сөздер семантикалык жағынан да байланысады. Егер бұл екі байланыстың біреуі жок болса, не сөйлемдегі айтылатын ой толык жеткізілмейді, не мүлде түсініксіз бір нәрсе болып шығады» $[3,194]$ деп, сөйлемдегі ойдын толык әрі түсінікті болуын ондағы сөздердің мағыналык және формалык жағынан өзара тығыз байланысымен түсіндіреді. Сонын негізінде сөз таптарының семантикалык валенттілігін аныктауда сөздін мағынасы мен грамматикалык формасына, олардын сөйлемдегі байланысына баса назар аударады.

Сөз таптарының семантикалык валенттілігі сөз таптары кұрамындағы сөздердің синтаксистік валенттілігін алдын ала белгілейді. Соның негізінде сөз таптары кұрамындағы сөздер басқа сөз таптары катарындағы белгілі бір сөздермен валенттілік байланыска түседі. Әрине, семантикалык және синтаксистік валенттіліктердің арасындағы байланыс каншалыкты тығыз болғанымен, олар бір-бірін толык сипаттай алмайды. Бұл олардын арасындағы өзіндік ерекшеліктерді аныктауға негіз болады. Атап айтканда, синтаксистік валенттілік сөз таптарынын белгілі бір тобындағы сөздердің сол немесе басқа сөз таптары тобындағы сөздермен байланысу кабілеті ретінде карастырылса, семантикалык валенттілік сөздердін белгілі бір семантикалык белгілерімен контексте оларды коршаған басқа сөздермен семантикалык үйлесімділігі мен уәжділігі негізінде колданылу кажеттілігімен түсіндіріледі.

Валенттілік байланысты сөз таптары жүйесінде карастыруда сөздерді таптастыру кағидаттары мен сөз таптарының тіркесімділік сипаты басты назарға алынады. Белгілі бір сөз табынын семантикалык, морфологиялык және синтаксистік белгілері толығымен ескерілген жағдайда ғана олардың жалпы сипаты мен касиеттерін жан-жакты аныктауға болады. Ч.К. Найманова сөздерді таптастырудың семантикалык, морфологиялык және синтаксистік белгілерімен катар валенттілі-тіркесімділік белгісін де таптастыру кағидатынын төртінші түрі ретінде карастыруды ұсынады. Ғалымның тұжырымдауынша, «сөз таптарының өзіне тән

модельдер мен кұрылымы аркылы басқа сөз таптарымен әлеуетті тіркесімділігі, сондай-ак осы касиеттері мен ережелерінін сөйлеуде іске асуы, өзектелуі және олардын сөйлеу тізбегіндегі бөліну заңдылыктарын аныктау валенттілі-кұрылымдык белгімен сипатталады» [2,13]. Бұл тұжырым, яғни сөз таптарының валенттілі-тіркесімділік белгілерін таптастырудын төртінші түрі ретінде алу казак тіліндегі сөз таптарының валенттілік кұрылымы үшін де аса маңызды.

Сөз таптарынын синтагматикалык карым-катынасындағы валенттілік байланысы олардың тіркесімділік мүмкіндіктері негізінде жүзеге асырылады. Кез келген сөз немесе сөз табы тіл жүйесінде, онын ішінде сөйлем мен сөйлеу үдерісінде басқа сөз не сөз таптарымен еркін тіркесімділікке түспейді. Белгілі бір сөздер көп жағдайда накты бір лексикалык бірліктермен ғана колданылса, басқа сөздермен мүлдем тіркеспеуі де мүмкін. М. Оразов: «...валенттілік катынасқа түскен өзекті сөз бен актанттардың арақатынасы барлык кезде бірізді бола бермейді. Салыстырыныз: ит уреді, жігіт үйленеді, түйе боздайдьы т.б...» $[3,201]$ деп, уру, үйлену, боздау тәрізді етістіктердің мағыналык үйлесімділігі жағынан кез келген сөзбен тура мағынасында тіркесімге түспейтінін сөз таптары кұрамындағы сөздердін арасындағы мағыналык үйлесімділіктін сәйкестігі немесе сәйкессіздігімен байланысты түсіндіреді. Сөз таптарынын мұндай жағдайдағы карым-катынасы бірдей сипатта болмайды. Бірінші жағдай, яғни сөздің белгілі бір лексикалык бірліктермен колданылуы оны лексикалык парадигманын мүшесі ретінде карастыруға негіз болады. Ал кейбір лексикалык бірліктермен мүлдем тіркеспеуі жағдайында сөз белгілі бір тіркесімділік әлеуетінін түйіні ретінде валенттілік сипатқа ие болады.

Сөз таптарынын валенттілігі - олардын тілдін бір сөз табынын басқа сөз таптарымен байланысу зандылыктарына сәйкес аныкталатын касиеттерінің жиынтығы. Сөз таптарынын тіркесімділік касиеттері әрбір сөз табына тән кұрылымдар мен олардын орналасу тәртібі аркылы сипатталады. Сонын негізінде сөз байланыстарының сандык шектелуі мен сөздердін семантикалык үйлесімділігінін сапалык шектелуінін ара жігі айкындалады. Сөз байланыстарының сандык шектелуі валенттілік теориясымен, ал олардын арасындағы семантикалык үйлесімділіктің сапалык шектелуі тіркесімділік кұбылысымен түсіндіріледі.

Қазак тіліндегі сөз таптарынын семантикалык валенттілігі сөз таптарының лексикалык тіркесімділігіндегі грамматикалык факторлардың негізінде ең алдымен сөз таптары кұрылымдарынын семантикалык карым-катынасынан көрінеді. Олардың арасындағы синтаксистік және лексикалык тіркесімділіктің тығыз байланысы сөз таптарынын валенттілігін жүзеге асырады.

Сөз таптарының арасындағы семантикалык және грамматикалык сәйкестіктер олардын семантикалык валенттілігі мен тіркесімділігін грамматикалык, лексикалык және семантикалык факторлардын өзара бірлігі негізінде аныктайды. Сөз валенттілігі үшін бұл факторлар - аса маңызды әрі кажет. Оларды бір-бірінен бөліп карауға немесе сөз таптарынын валенттілігінде тек біреуін ғана негіз етіп алуға болмайды. Грамматикалык фактор сөздін белгілі бір лексика-грамматикалык категорияға (бір сөз табына.Г.С.) енуімен, ал лексикалык фактор сол сөз табының басқа сөз табындағы семантикалык ұксастығы бар сөздермен белгілі бір топқа бірігуімен аныкталады. Семантикалык фактордын әсері әрбір сөздің өзіне тән жекелеген семантикалык ерекшеліктерімен сипатталады. Жалпы алғанда, сөз таптарының категориялык сипаты сөздін валенттілік және тіркесімділік касиеттеріне белгілі бір дәрежеде ыкпал етеді.

Семантикалык валенттілігі жағынан етістіктердін валенттілік сипаты анағұрлым кең. Есім сөз таптарымен салыстырғанда, етістіктердін валенттілік әлеуетінін кендігін аталған сөз табынын сөйлемді ұйымдастырудағы белсенділігімен байланыстыруға болады. М. Оразов: «Егер түркі тілдеріндегі кай сөз табының баяндауыш болатындығы есепке алынса, онда ешкандай сөз табы етістіктің алдына түсе алмаған болар еді» [3,193] деген пікірін негізге алсак, сөз таптарының валенттілігінде де есім сөз таптары «етістіктің алдына түсе алмайды».

Есім сөз таптарының ішінде зат есімдер мен сын есімдер де синтагматикалык катынаста семантикалык валенттілігімен ерекшеленеді. Жалпы валенттілік теориясындағы өзекті мәселелердің бірі есім сөз таптарының валенттілік кұрылымы мен түрлерін ғылыми тұрғыда кеңірек зерттеу болып табылады. Бұған «шетел тілшілері болсын, совет тілшілері болсын, сөздердін валенттілік касиетін аныктау үшін өздерінін пікіріне дәлел ретінде етістіктерді ғана алады да, есім сөздерге жол-жөнекей токталады» [3,193] деген пікір дәлел бола алады. Сондыктан, казак тіліндегі семантикалык валенттіліктін теориялык негіздері есім сөз

таптарының валенттілік кұрылымын, валенттілік байланыстағы орны мен қызметін зерттеу нәтижесінде анықталады.

Сөз таптары жүйесінде зат есімдер, етістіктермен бірдей деңгейде болмаса да, басқа сөз таптарымен валенттілік катынасқа түседі. Зат есімдердін валенттілік күрылымында сын есім, сан есім, есімдіктер актант сөз кызметінде колданылады. Синтагманын грамматикалык және лексикалык мағынаға бірдей сүйенетіндігін ескерсек, зат есімдер грамматикалык жағынан валенттілік кұрылымдағы өзекті сөз кызметінде өзіне бағыныңқы сөздің (актант) белгілі бір грамматикалык формада тұруын кажет етсе, семантикалык тұрғыдан өзімен тіркесімділік құрайтын сөзбен мағыналык үйлесімділіктің болуын талап етеді. Мысалы: самал жел, қоџыр жел, салқын жел, қатты жел тіркестеріндегі жел зат есімі семасынын бағынынқы сынардағы сөздердін семаларымен мағыналык сабактастығы олардың арасындағы валенттілік катынасқа негіз болып тұр. Зат есімдердің валенттілік сипаты етістіктерден біршама төмен. Соған карамастан сөз таптарынын арасында зат есімдер мен етістіктердін валенттілік кұрылымдағы өзекті сөздің кызметінде жұмсалу кабілеті олардың валенттілік байланыстағы белсенділігін танытады. Бұл сөз таптарынын валенттілік кұрылымдағы өзекті сөз ретіндегі тіркесімділігі сөз топтары деңгейінде шектелмейді.

Сөз таптарының ішінде сын есімдер де валенттілік кұрылымда өзекті сөз ретінде баска сөздермен семантикалык валенттілік байланыста болады. Сын есімдердін валенттілік байланыстағы сыңарларымен семантикалык жағынан сәйкестігі олардың семантикалык валенттілігінін басты негізі болып табылады.

Қазак тіліндегі семантикалык валенттіліктін сипаты сөз таптарынын сөз тіркесі денгейіндегі өзара тіркесімділігі негізінде түрліше аныкталады. Сонын негізінде семантикалык валенттіліктін тіл жүйесінде, оның ішінде сөз таптарының валенттілік байланысында бірдей сипатта болмайтындығын түжырымдауға болады.

Сөз таптарының семантикалык валенттілігінде тіл нормасынын да өзіндік орны бар. Кез келген сөздін басқа сөздермен мағыналык үйлесімділік негізінде байланысуы тіл нормасымен тікелей байланыста жүзеге асырылады. М. Оразовтын «...iu пен же етістіктері коректенуді білдіреді. Бірак казак тілінін нормасы бойынша нанды iumi, суды жеді тіркесі колданылмайды. Iи те, же де сабакты етістіктер, сондыктан олардың табыс септікті тіркеп

колданылуы занды» [3,194] деген пікірі семантикалык сипаты жағынан бір такырыптык топқа кіретін (жоғарыда келтірілген етістіктер коректену ұғымын білдіретін такырыптык топқа жатады.Г.С.) сөздердін басқа сөздермен тіркесу не тіркеспеуі тіл нормасының заңдылыктарынан тыс кала алмайтындығын көрсетеді. Норма - тілдін «туа біткен» касиеттерінін бірі іспетті. Ол белгілі бір реттілік, жүйелілік кұбылыс ретінде ауызекі сөйлеу тіліне де («халыктык тілге» де), әдеби тілдің ауызша колданысына да, жазба тілге де тән $[4,45]$. Тіл нормасына тән жүйелілік пен реттілік тілдін барлык деңгейіндегі бірліктердін колданысында орын алады. Солардың ішінде сөздердін тіркесімділігі де тілдік нормамен реттеледі. Тіл бірліктерінін жүйелі түрде белгілі бір реттілікпен колданылуы сол колданыстарға негіз болатын бірліктердін іріктелуі барысында жүзеге асырылады. Тілдік норма тіл білімінін барлык саласында көрініс табатындығы белгілі. Соның ішінде лексикалык нормалар да лексикалык бірліктердін арасындағы мағыналык байланыспен сипатталады. Р. Сыздык «...норманын күші, яғни катаң сакталуға тиіс тұстары тілдін барлык каттауында бірдей емес. Айталык, казак тілінде орфографиялык, грамматикалык, пунктуациялык нормалар (ережелер) катан сакталады, ал сөздерді таңдауда, жұмсауда норма заңдылыктарына біршама еркіндеу караушылык байкалады» $[4,53]$ деп, норманың лексика саласында сөздердін тіркесу тәртібінде катаң ұстану кажеттігін айтады. Айталык, кейбір есім сөздер, етістіктер, көмекші есімдер тек кана немесе көбінесе жағымсыз мағына беретін сәттерде, енді біреулері жағымды мағына беруде тіркеседі: мысалы, арқасында көмекші есімі тек жағымды мағынада айтылатын тұста келеді: табыстыи арқасында, денсаулықтыџ арқасында, байлықтыџ арқасында, ал кемиіліктіц, шывынныџ, сәтсіздіктің арқасында, науқастыщ, арқасында, қайыриылықтыџң, кедейліктің, бейиаралыътыи арқасында деп айтылмайды $[4,53]$. Берілген мысалдардағы негізгі сөздердін көмекші сөзбен тіркесу я тіркеспеуін олардың мағыналык жағынан үйлесу немесе үйлеспеуімен байланысты түсіндіруге болады. Ал тіркесімділіктегі сөздердің валенттілік байланысы олардың мағыналык үйлесімділігі арқылы аныкталады. Мағыналык жағынан сәйкестік, үйлесімділік болған жағдайда ғана сөздердің валенттілік кұрылымы калыптасады. Бұдан семантикалык валенттілік үшін мағыналык үйлесімділікті міндетті әрі шартты деп тұжырымдауға болады.

Валенттілік касиеті сөз таптарының негізгі лексикаграмматикалык топтарының барлығына тән болып келеді. Олардың сөз таптары жүйесіндегі айырмашылығы көріну деңгейімен байланысты аныкталады. Мәселен, сөз таптарынын арасында валенттілік қатынасы жағынан етістіктер бірінші сатыда, зат есімдер мен сын есімдер және т.б. сөз таптары екінші сатыда тұрады. Сөз таптарының валенттілік байланысының мұндай иерархиясы олардың сөйлемдегі орнына байланысты аныкталады. Басқа сөз таптарымен салыстырғанда, етістіктер сөйлемнін предикаттык негізі болса, зат есім, сын есімдер субъектілік және объектілік байланыс кызметінде колданылады.

Біркатар зерттеушілер сиякты, Ғ. Хасанов та семантикалык валенттілікті «етістіктін басқа бірліктермен мағыналы байланысы» деп түсіндірсе [5,214], Д.А. Қарағойшиева етістіктің валенттілікте басыңқы сөз ретінде жұмсалуын «оның айналасына мейлінше көп сөздерді жалғап алу кабілетімен» байланыстырады[1,8]. Бұл тұжырымдардан семантикалык валенттіліктің сөз таптарымен арақатынасы мәселесінің көп жағдайда етістікпен байланысты түсіндірілетіні көрінеді. Сондыктан етістіктен басқа сөз таптары да, етістікпен тен дәрежеде болмаса да, белгілі бір деңгейде өзара валенттілік сипатымен ерекшеленеді. Валенттіліктің етістік сөз табына катысты түсіндірілуі, етістіктің валенттілік кұрылымнын негізі ретінде танылуы валенттілік кұбылысының етістік семантикасымен байланысты калыптасу кезеңіне катысты.

Сөз таптарының валенттілік сипатында олардың тіркесімділік кұрамындағы грамматикалык және семантикалык ерекшеліктері, яғни семантикалык валенттіліктері синтаксистік валенттілікпен өзара тығыз бірлікте карастырылады. Жалпы сөздердін валенттілік сипаты ең алдымен олардың белгілі бір сөз табына тән, сол сөз табының кұрамына кіруімен белгіленеді. Сөз таптарының кұрамындағы сөздердін валенттілігі жалпылык сипатта немесе сөз табының белгілі бір тобына ғана тән болуы мүмкін.

Сонымен казак тіліндегі сөз таптары өзара лексикасемантикалык, грамматикалык белгілерімен катар валенттілітіркесімділігі тұрғысынан да өзара ерекшеленеді. Сөз таптарынын валенттілік кұрылымын олардын тіркесімділік сипатымен байланыстыра зерттеу нәтижесі валенттілік көлемін сөз таптары аркылы алдын ала белгілеуге мүмкіндік береді. Сондыктан сөз таптарынын семантикалык валенттілігі сөз таптары кұрамындағы

әрбір сөздін өзіне тән жеке семантикалык ерекшеліктері аркылы аныкталады.

## Пайдаланылгаи ддебиеттер тізімі:

1. Қарағойшиева Д.А. Етістіктердің семантикалык және синтаксистік валенттілігі (кес(y) - schneiden етістіктер материалы бойынша). Автореферат.Алматы,2005.
2. Найманова Ч.К. Лингвистический статус валентности и сочетаемости в разносистемных языках.-Бишкек,2006.
3. Оразов М. Қазак тілінің семантикасы--Алматы:Рауан,1991.
4. Сыздык Р. Тілдік норма және оның калыптануы.-Астана:Елорда,2001.
5. Хасанов Ғ. Қазак тілінің лексикалық синтагматикасы. Докт. дисс. колжазбасы.-Алматы,2009.

Общие проблемы теории частей речи, особенности синтагматических отношений и валентности частей речи являются одним из актуальных вопросов языкознаний. $\quad$ статье рассматриваются семантическая валентность частей речи, отноиение приниипов классификаиий частей речи к валентности.

General problems of parts of speech tneory, peculiarities of syntagmatic relations and parts of speech valency are one the actual issues of linguistics. Semantic parts of speech valency, relations of principles of parts of speech classifications to valency are considered in this article.

ӘОЖ 821.512.122-1:82.09
Үсенова А.Ә.

## МАҒЖАН МЕН СӘКЕН ӨЛЕНДЕРІ ҚҰРЫЛЬМЫНДАҒЫ ДӘСТҮР МЕН ЖАҢАШЫЛДЫК

Абай мен Шәкәрімнен кейін өлен кұрылымындағы жана леп акындар Мағжан мен Сәкен шығармашылығынан, олардын төңірегіне топтаскан ақындар тобынан көрінеді. Бұл кезең - казак тарихы мен коғамындағы бетбұрыс кезендері. Ол туралы жазушы Ж.Аймауытовтың «Мағжанның ақындығы» атты мақаласында мынадай жолдар беріледі: «1905 жылғы өзгерістен былай казактын камын ойлаймын деген азаматтар ұлт мұңын сөйлеп, ұлт мәселесін колға ала бастады...Қазақтын жаксы болам деген жасы ұлтшылдык сезіміне жабысуға айналды. Міне, сол жастың біріне Мағжан да косылды» [1,405]. «Большевиктер билік басына келіп, орыс отаршылдығынын кеңестік кезеңі кіргеннен кейін казактын

