ESKİ TÜRKÇE'NİN GRAMER YAPISI VE ÖRNEK OLARAK 
FIİLDEN İSİM YAPAN -I EKİ

Necmettin HACIEMİNOĞLU

Bilindiği üzere “Halaç”, “Çuvaş” ve “Yakut” lehçelerinin dışında bu gün 200 milyonu aşkın Türk dünyasında konuşulan ve yazılan bütün şive ve ağız- 
ların ana kaynağı “Eski Türkçe” adı verilen Türk lehçesidir. Bu sebeple Türk 
dilinin bütün meselelerini çözme için “Eski Türkçe” döneminde hem tarihi, 
hem kültürü, hem de yazı sistemleri ile çok iyi bilmek gerekmektedir. En ön-
celikli konu da kelime yapısı ile kelime türetime sistemini tespit etmekti. 
Bu yüzden Kök Türk ve Uygur sahasına ait metinlerin kelime hâzinesini tek 
tek elden geçirmeye mecburuz. Gerçek Eski Türkçe sahasında yapılan çalışmaları 
bir kültûphane teşkil edebilecek hacimdedir. Fakat yine de bazı meseleler he-
nüz çözülememiştir. Mesela tek heceden ibaret bütün kelimeler, bu gün kadar 
genellikle “kök” kabul edilmiştir. Acaba bu görüş doğru mu durar? Biz bu 
görüüşün doğru olmadığını ispat etmeye çalışacağız. Ayrıca, şimdiye kadar 
üzerinde fazla durulmayan fiilden isim yapan -i ekinin örneklerini ortaya koyar-
rak Türkçenin teşekkül tarihini çok daha gerilere götürmeye çalışacağız.

“Eski Türkçe” devresi arkaşındaki on iki asırlık zaman dilimi ile en az 
o kadar da önündeki zaman diliminin merkezini teşkil etmesinden dolayı da 
cok önemli bir devredir. Niketim bu merkezden hareketle Türkçenin gelişme 
seyrinin kolayca takip edebildiğimiz gibi, geriye doğru da istahbetti tahminlerde 
bulunabiliyor. Çünkü bu dönemde birçok meseleinin anahtarımı bunyesinde taş-
ımaktadır. Konu ile ilgili üç örnek zikredelim:

1. “Takip etmek” anlamındaki iy- fiillinin kök olmadığı, bilakis asıl kökün 
i- fiili olduğu, ız < ı-z isminin mevcudiyetinden anlaşılmaktadır.

2. “Bağlamak” anlamındaki köl- fiillinin kök olmadığı, asıl fiil kökünün 
kö- fiili olduğu, kök < kö-k isminin mevcudiyetinden anlaşılmaktadır.

3. “Saymak” anlamındaki san- fiillinin kök olmadığı, sayt manasındaki 
san < sa-n isminin mevcudiyetinden anlaşılmaktadır.
Bu gibi örneklerdi her zaman çoğaltmak mümkündür. Örneklerden de anlamacağı üzere, “Eski Türkçe”de mevcut tek heceli birçok kelime “kök” değil “gövdə”dir.

Demek ki “Eski Türkçe”nin morfolojik yapısı henüz kemaliyle bilinmemektedir, tamamiyle aydınlatılamamıştır. İşte bu gibi sebeplerle dayanarak, bu yazımızda “Eski Türkçe”nin genel olarak morfolojisiwandı, selden isim yapan -l eki ve örnekleri ele alınmıştır.


Türk dili “Orta” ve “Yeni” Türkçe dönemlerinden itibaren şiveler ve ağızlar hâlinde dàllanıp teşkilâtlanmıştır. Dilimizdeki bu yapılama Türk mille-tinin içtimai bakımdan o g u ş, u r u k, u l u ş, b o y, o k, b o d u n ve il gibi kademelere göre teşkilâtlanmasına çok benzemektedir. Çünkü Türkiye de kelime, kelime ailesi, kelime oyması, ağız, şiye, lehçe gibi basamaklar vardır. İşte bu basamakları yerli yerine oturtmak için de Eski Türkçe’nin esas alınması gerekmektedir. Nitekim önceki Türkolojalar, mukayeseli metod sayesinde on iki asırlik uzun bir zaman dilimi içerisindeki gelişmeleri, adım adım takip ederek tespit etmişlerdir.

O halde yüz yila yakın bir zamanından beri yapılı gelen bu çalışmalar neticesinde elde dâllanıp bilgilerin ışığında, Eski Türkçe’den hareket edip geriye doğru baza tahminlerde bulunabiliriz. Türk dilinin on iki asır içerisinde kaydettiği gelişme hızı ve seyri bu konuda bizlere rehber olacaktır.

Esen, tek heceli sabit köklere dayalı ve belirli yapım ekleri ile genişleyen Türk dili, yapısı icabı çok yavaş gelişmekte ve pek az değişmektedir. Bahis konusu gelişme ve değişimler ise, sadece bazı “kilit” seslerde görülmektedir. Bu sesler bulunduğu konuma göre gelişme kaydelen b / p; d / t; g / k sesleridir. Üstelik bunların gelişimi de, artık herkesçe bilinen belirli şartlara bağlıdır. Bu günkü Türk lehçelerindeki r~s; l~s; y~s; d~t farkhıkları ise, gelişme değil, ikamedir. Yani o lehçelerin tercihidir.
İşte bu gerçekler esas alınıktan sonra, Eski Türkçe'den yola çıkarak “ön” ve “ilk” Türkçe devrelerinin ses ve şekil yapısını tahmin ve tespit edebiliriz. Tabii, “ön” ve “ilk” Türkçe devrelerinin değil teşekkür première tarihini, on binlerce ölçülmesi gereken yaşını da kestirmek mümkün değildir. Ancak şuunu biliyoruz ki Kur'ân-ı Kerim de buyurduğu üzere, her kavim Allah tarafından kendisine verilen ve öğretilen dili ile birlikte yaratılmıştır:

“Allah insani yarattı ve ona konuşmayı öğrettı” (Er-Rahman Sûresi, dördüncü âyet); “Ey insanlar biz sizleri bir erkekle dişiden yarattık ve sonra birbirinize tanıtimez diye, sizi şubelere (irklaya ve kavimlere) ve kabilelere ayırdık” (Hucûrat Sûresi, 13. âyet meâli); “O gökleri yaratamı, o yerleri yaratamı, dillerinizin ve renklerinizin birbirinize uyumaması da O’nun âyetlerindendir” (Er-Rûm Sûresi, 22. âyet meâli).

Bu gerçekten harekete diyebildiriz ki, Türk irkı millet olarak yer yüzünde teşekkür ettiğiinde kendisine Allah tarafından öğretilmiş hazır kelimelerle konuşmaya başlamıştır. Bu kelimeler gerçek köklerdir. Türk dilinin yapısını bilebiliriz bu köklerden fiiller:

1. Tek ünlü (vokal)’den ibarettir. (=V)
2. Bir ünlü (konsonant) ve bir ünlü (vokal)’den ibarettir. (=KV)


Kanaatımızca “ön” Türkçe'de kaç ünlü var idi ise, o sayıda tek ünlüden ibaret kök fiil vardır:

<table>
<thead>
<tr>
<th>normal uzunluklu ünlüler</th>
<th>uzun ünlüler</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a -</td>
<td>å -</td>
</tr>
<tr>
<td>e -</td>
<td>ê -</td>
</tr>
<tr>
<td>i -</td>
<td>î -</td>
</tr>
<tr>
<td>o -</td>
<td>ö -</td>
</tr>
<tr>
<td>ü -</td>
<td>ü -</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bu on altı kök fiil, belki asırlar boyu, olduklarını gibi kullanılmıştır. Ancak, zamanla ihtiyaclar doğrultusunda bu hazır verilmiş köklerden, millet yeni fiiller türetmiştir. Buunu gerçekleştiren on ek şunlardır:
-ç; -d / -t; -k / -k; -l; -m; -n; -p?; -r; -s / -z: -ş

Tabii ki bu ekler tek ünlüden ibaret bütün köklere gelebilmiştedir. Aynı sistem uzun ünlü kökler için de geçerlidir. Böylece 10 (ek) × 16 (ünülü) = 160 fiil bulunur.

Bir ünlüz ve bir ünlüden ibaret kök fiiller:

KV tipli kök fiiller de kelime başında bulunabilen b--; ç--; k--; k--; s--; ş--; t--; y--; ünlüzlerine hem normal uzunluklu hem de uzun ünlülerin refakat ile теşekkür etmiştir. Sayıları 8 (ünüz) × 16 (ünülü) = 128'dir.


Hulása, Eski Türkçe'de tek heceli fiiller 16 (V) + 128 (KV) + 1280 (KVK) = 1424 adettir.


azğur- < az-ğur- < az-ı-g-ũ-r-
"azğur- < az-ğur- < az-ı-g-ũ-r-
tirğur- < tir-ğur- < tir-ı-g-ũ-r-
körgüt- < kör-ğüt- < kör-ũ-g-i-ũ-t- "göstermek"
bartğsa- < bar-ğsa- < bar-ũ-g-ũ-sa- "varmak istemek"
begimsin- < beg-ũ-msin- < beg-ũ-m-sin- "bey gibi olmak"
kulmsin- < kul-ũ-msin- < kul-ũ-m-sin- "yapar gibi görünmek"

gibi fiiller bu şekilde yapılmıştır.


Son olarak Eski Türkçe uzmanlarının dikkatlerinden kaçan bir başka noktaya temas edeceğiz.

Biliyorum ki Türk milleti asırlar boyunca ana dilini işlemiş ve zenginleştirmiştir. Yani ihtiyaç duyduklarım kim tarafından tespit edildiğimizi bilmediğimiz kurallara göre yeni kelimeler yapmıştır. Düşünüyorum ki acaba bu işlemin bir sistemi var mıdır?


Birinci oymak: “Fiil gerçekleştikten sonra hasil olan netice”.

<table>
<thead>
<tr>
<th>fiil</th>
<th>isim</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>i- “yapmak”</td>
<td>i-ş “iş”</td>
</tr>
<tr>
<td>i- “yürümek”</td>
<td>i-ız “ız”</td>
</tr>
<tr>
<td>o- “yanmak”</td>
<td>o-t “ates”</td>
</tr>
<tr>
<td>sa- “saymak”</td>
<td>sa-n “sayı”</td>
</tr>
<tr>
<td>to- “doymak”</td>
<td>to-k “tok”</td>
</tr>
<tr>
<td>kō- “yanmak”</td>
<td>kō-z “ates, kor”</td>
</tr>
<tr>
<td>sō- “söylemek”</td>
<td>sō-z “söz”</td>
</tr>
<tr>
<td>ay- “söylemek”</td>
<td>ay-ı-ğ “söz”</td>
</tr>
<tr>
<td>ụd- “göndermek”</td>
<td>ụd-ụ-k “kutsal, Tauri tarafından gönderilmiş”</td>
</tr>
<tr>
<td>bil- “bilmek”</td>
<td>bil-ị-g “bilgi”</td>
</tr>
<tr>
<td>tir- “toplamak”</td>
<td>tir-ı-n “ceamaat”</td>
</tr>
<tr>
<td>bedi- “süslmek”</td>
<td>bedi-ị “süs, nakiş”</td>
</tr>
<tr>
<td>biti- “yazmak”</td>
<td>bit-ị-g “kitap”</td>
</tr>
<tr>
<td>köli- “bağlamak”</td>
<td>köli-ge “gölge” (temsil ettiği cisme bağlıt şekil).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
İkinci oymak: “Fiilı gerçekleştiren organ, sebep, vasıta.”

<table>
<thead>
<tr>
<th>fiil</th>
<th>isim</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ö- “düşünmek”</td>
<td>ö-g “akıl”</td>
</tr>
<tr>
<td>u- “muktedir olmak”</td>
<td>u-z “usta, mahir”</td>
</tr>
<tr>
<td>ad- “ayrılmak”</td>
<td>ad-ak “ayak”</td>
</tr>
<tr>
<td>il- “bağlamak”</td>
<td>il-i-g “el”</td>
</tr>
<tr>
<td>kö- “görmek”</td>
<td>kö-z “göz”</td>
</tr>
<tr>
<td>kö- “bağlamak”</td>
<td>kö-k “ağıç kökü”</td>
</tr>
<tr>
<td>uk- “anlamak”</td>
<td>uk-u-s “akıl”</td>
</tr>
<tr>
<td>ağ- “söylemek”</td>
<td>ağ-i-z “ağız”</td>
</tr>
<tr>
<td>bur- “kokmak”</td>
<td>bur-u-n “burun”</td>
</tr>
<tr>
<td>ked- “giymek”</td>
<td>ked-i-m “giyim, elbise”</td>
</tr>
<tr>
<td>kör- “bağlamak”</td>
<td>kör-ü-g “haberci, irtibat sağlayan”</td>
</tr>
<tr>
<td>oru- “yürümek”</td>
<td>or-u-k “yol”</td>
</tr>
<tr>
<td>tire- “direnmek”</td>
<td>tire-g-ü-k “direnk”</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Eski Türkçe döneminden beri Türk dilinin çeşitli sahalarında ve sıvellerinde tek sesten ibaret eklerle fiillerden isimler yapılmaktadır. Bu ekler genellikle alfabelerde tek işaret (harf) ile temsil edilmiştir. Şimdi alfabemize göre bahis konusu ekler şunlardır:

a) Ünlü ile temsil edilenler: -a; -e; -ı; -ü;
b) Ünsüz ile temsil edilenler: -ç; -ğ; -g; -k; -ń; -m;
   -n; -r; -ş; -t; -z;

Görüldüğü ki dilimizdeki b / d / l / p / s / v / y / işaretleri ile temsil edilen sesler, Türkçenin ses kanunlarına göre ek vazifesi yapamıyor. Ancak bunlar arasında l / p / s seslerinin ek vazifesi girmesi mümkün idi. Bu durumda denilebilir ki, söz konusu sesler Eski Türkçe döneminden daha önce ek vazifesi girmiş, fakat arıslar sonra unutulmuşturlardır. İşte bu teşhminizin isabetli olduğunu delillendirmek üzere, fiillerden isim yapan bir -l ekinin var olduğunu isbata çalışacağız. Gerçi Kâşgarlı Mahmud biçili ve tariq, Annemarie von Gabain ise inal, kisil, osal, tükel örneklerini göstermek sureti ile böyle bir ekir, bu-
ESKİ TÜRKÇENİN GRAMER YAPISI

İlgi duyduğunu haber vermişlerdir. Fakat daha sonra bu ek yine unutulmuştur. Çünkü tek hecenin ibaret isimler kök sanılmış ve eldeki bir kaç örnek de istsna kabul edilmiştir. Yani böyle bir əkin varlığı pek kabul edilmemiştir. Dilciler genellikle al "hile, til" "dil", yol, "yol" gibi tek heceli isimler üzerinde "kök" veya "gövde" olması konusunu düşünmemişlerdir.

Biz bu yazımızda fiilden isim yapan -l ekinin varlığını, hem de çok işlek ve yaygın bir ek olduğunu, aynı kökten gelen akrabalarını göstermek ve zikretmek suretiyle ispat etmeye çalışacağız. Ele alınan örnekler, Eskı ve Orta Türkçe dönemine ait olmakla birlikte, günü şivelerde de aynı şekilde yaşamaktadır.


KAYNAKLAR ve KISALTMALAR


ÖRNEKLER

I. VK yapısında olan kelimeler:

1. _al_ < _a-l_ “hile”.
   
   Bu kelime “aldatmak” anlamındaki _ar_- < _a-r_- fiilinin kökü olan _a_- fiilden yapılmıştır. Fiil gerçekleştiren vasıta durumundadır. (bk. EDPT, 120 a-b). Tabii _aldat-_ < _al-da-t_- fiili de bu _al_ isminden yapılmıştır.

2. _ıl_ < _i-l_ “devlet”.
   
   Bu kelime “tanzim etmek” anlamındaki _it_- fiilinin kökü olan _i_- fiilden yapılmıştır. Çünkü, devlet, teşkilatlı yarı tanzim edilmiş bir müessesedir. (bk. EDPT, 121b-122b). Nitekim _iş_ ismi de aynı _i_- kökünden türemitmiştir. (krş. EDPT, 254a-b). Her iki kelime de fiilden sonra hasil olan neticedir.

3. _ul_ < _u-l_ “temel, esas, dip. kök”.
   
   Bu kelime “tchum” ve “nesil” anlamındaki _urug_ < _u-r-u-g_ ismi ile aynı _u_-fiil kökünden _-l_ eki ile türetilmiştir. (krş. EDPT, 124a). Türk cemiyetinin kademelerinden olan _urug_ / _uruk_ ve _uluş_ da aynı kökten türetilmiştir.

II. KVK yapısında olan kelimeler:

4. _kal_ < _ka-l_ “yaşlı adam” (Div.)
   

5. _tal_ < _ta-l_ “dal, kol, şube” (KB).
   
   Yani “kökten ve gövdeden ayrılmış çevreye yayan kısm” Bu kelime “dağılmak” anlamındaki (KB ve Div.) _tar_- ve _tagil_- fiillerinin kökü olan _ta_-

6. tıl < ti-l “dil”.

Bu kelime ti- “demek” fiillinden yapılmıştır ve iki anlamı vardır. 1) dil, konuşmayı sağlayan organ; 2) Fiil gerçekleştikten sonra husule gelen netice, söz, kelime. (krş. EDPT, 489b-490a).

7. kol < ko-l “kol”.


8. tol < to-l “bütün, hep”.


9. yol < yo-l “yol” (krş. EDPT, 917a-b).


10. köl < kő-l “göl” (bk. EDPT, 715a).

Bu kelime “bağlamak” anlamındaki kő-fiillinden yapılmıştır. Çünkü “göl” “etrafı kara ile çevrilmış” yani “yolu bağlanmış durgun su” demektir. Başlangıçta belki köl suv deniyordu. Aslında ak- “suyun bulunduğu yerden ayrıl-

11. töl < töl- “döl, tohum” (bk. EDPT, 490a-b).


12. kul < ku-l “kul, köle” (bk. EDPT, 615a-b).

Yani Tanrı’ya veya efendisine bağlı olan kişi, kimse.


13. yul < yu-l “menba, kaynak” (bk. EDPT, 917b–918a).

Bana göre bu kelime “kök, temel” anlamındaki ul kelimesinin y– ön sesini almış şeklidir.

14. kül < kü–l “kül” (krş. EDPT, 715e)


15. tül < tü–l “rüya” (bk. EDPT, 490b).

Willi Bang lamdaismus / sigmatismus ses hadisesine dayanarak tül kelimesi ile tüş < tü–ş “düş” (bk. EDPT, 559a) kelimesi arasında kök birliliği olduğu kanaatındadır. Bang’a göre tün < tü–n “gece” kelimesi de aynı fiil kökünden türeşim olmalıdır?

III. VKVK yapısında olan kelimeler:


17. ayıl ayı-1 “hep, bütün; çok” (krş. EDPT, 184b).

Bu kelimə ay “hep” isminde yapılmış ay-i- fiillinden türetilmiştir (Div). Fülden sonra hasil olan neticedir.

18. inal < ina-l “inanılır kişi, mutemed” (ETG). (bk. EDPT, 184b-185a).

ina- fiil kökünden aynı anlamda türetilen bir başka kelimə de ina-g > ina-k olup, aynı ailenin diğer bir ferdidir. Inal keliməsi fülden sonra hasil olan neticedir.

19. ogul < ogu-l “velet, çocuk” (krş. EDPT, 83b.-84b).


20. ökil ~ ökil < ük-i-l “çoğ” (Div.). (Krş. EDPT, 106a).


21. ötül < öt-ü-l “rica”.

Bu kelimə “arz etmek, ricada bulunmak” anlamındakı ötün- fiilinin kökü olan öt- mastarından yapılmıştır. Nitekim aynı fiil kökünden tureyen ötüğ < öt-ü-g (bk. EDPT, 51a) keliməsi de Uygur şivesinde “rica” demektir.

22. usal < us-a-l “bunalmış, tembel” (ETG).


IV. KVKVK yapısında olan kelimeler:

23. kabal < kaba-l “kuşatma”.

Bu kelimə kabra- > kavra- “sarmak”, kucaklamak” anlamlandır kaba- tabanından yapılmış olmuştur ve fiili gerçekleştiren unsurdur.

24. yazal < yaza-l “süs”.

Moğolcadan XIII. veya XIV. yüzyılda Türkçeye geçen (bk. EDPT, 974a) ve Çağatay Türkçesinde yasa- “temizlemek, sislemek; tanzim etmek” anlamlandır kullanılan fiilin Altay şivesindeki yaza- şeklinde -l ile yapılan isim. (W. Bang)
25. tağılt < tağı–l “süs, elbiseye veya kulağa takılan ziynet.”


27. çidal < çida– “gülü, kuvvetli, muktedir”.


29. kızıl < kız–l “kızıl, kırmızı” (US).


30. topal < top–a– “topal, aksak.”

Bu kelime “yuvarlak” anlamındaki top isminden türetilen topa– fiillinden yapılmıştır. Yani topak ve küt ayak, sakat ayak (W. Bang).
31. sökel < sök-e-l “hasta”.


22. güzel < göz-e-l “güzell” (yazı dilinde güzel)


Yeni Türkçenin Eski Anadolu sahasında ise hem görk ve görkülü kelimeleri hem de güzel kelimesi mevcuttur. (TS, XVI. yüzyl).


33. muñul < muñ-u-l “şışkin”.

Bu kelime “sıkıntılı” anlamındaki muñ isminden türemiş muñu- fiillinden yapılmıştır. Fiilin gerçekleşmesinden hasil olan neticedir.

34. tükel < tüke-l, “hep, bütün”.

Bu kelime tüke-n- fiilinin tüke- tabanından yapılmıştır. (bk. EDPT, 480b). Fiil gerçekleştiriktken sonra hasil olan neticedir.

V. KVKKVK yapısında olan kelimeler:

35. targl < tar-i-g-i-l “dağılmış, karışmış” (Div.)

“Dagıtmaq” anlamındaki tar- fiillinden, önce tarq ismi, sonra da tarqi- fiili, daha sonra da targl < tar-i-g-i-l kelimesi meydana gelmiştir. Bu kelimede buçgil gibi aynı mahiyettedir. (krş. EDPT, 539b'de tar “dar” isminden -gil eki ile açıklanmaktadır).

36. buçgil < buçq-i-l “ayırılmış, ikiye bölmüms” (Div.)


37. yoksul ~ yohsul < yo-k-su-l “fakir, yoksul”.


Aynı anlamda EDPT 907b-908a'da ve Mukaddimetül-edebede yoksuz < yo-k-su-z, Kırıgz Türkçesinde cokszuz, Özbek Türkçesinde yüksılı kelimeleri kullanılmaktadır. Çağatay Lugat'ında ise yoksul / yohsul “fakir, muhtaç, gedâ, sâil, dilenci, adem-i kudret, yoksuzluk” şeklindeki karşılıklarla daha geniş anlam tespit yapılmıştır.

38. burgil < bur-u-g-i-l “çuval, tulum, dağar gibi kapların içi dolunca husule gelen bükünü ve kirisiklik”.

Bu kelime de yukarıdaki örneklerle aynı seyri takip ederek bur- fiillinden yapılmıştır. Fiilden sonra husule gelen neticedir.
VI. KVKVKKVK yapısında olan kelimeler:

39. soyurgal < soyurga-l "hediye" (ÇM).

Eski Doğu Türkçesine Çincelden giren ts'ü Türkçe. tso / tsu; tsoy / tsuy isminden -urga- eki ile yapılan tsoyurga- / tsoyurka- soyurka- / suyurka- (bk. EDPT, 556a-b) fiilinden -l eki ile yapılmış isim, soyurgal. Fülden hâsil olan ne-
ticedir.

VII. KVKKVKVK yapısında olan kelimeler:

40. tırnegül < tir-i-n-e-g-ü-l "derleyici" (ETG).


DİZİN

I. VK
   1. al
   2. il
   3. ul

II. KVK
   4. kal
   5. tal
   6. tîl
   7. kôl
   8. tol
   9. yol
   10. kôl
   11. tôl
   12. kul
   13. yol
   14. kül
   15. tül

III. VKVK
   16. amul ~ amul
   17. anûl
   18. mal
   19. ogûl
   20. ôkîl
   21. ôtûl
   22. usal

IV. KVVKV
   23. kabal
   24. yazal
   25. tağîl
   26. yasîl
   27. çîdal
   28. kûsil
   29. kızîl
   30. topal
   31. sökîl
   32. gözel
   33. muñul
   34. tükel

V. KVKKVK
   35. târgîl
   36. biçgl
   37. yoksul
   38. burgîl

VI. KVKVKKVK
   39. soyurgal

VII. KVKKVKVK
   40. tırnegül
-l eki ile ilgili dil yazışmaları için bk.


