Тезисы к докладу Э.Е. Лебедева «О некоторых особенностях форм со значением прошедшего времени в чувашском языке»

Как и большинство тюркских языков, чувашский язык обладает развитой системой глагольных времен. Основное место в этой системе занимают формы, передающие значения прошедшего времени. К ним относятся: прошедшее очевидное время (*-рă/-рĕ*, *-тă/тĕ*, *-чĕ*), прошедшее неочевидное время (образуется при помощи аффикса причастия с показателем *-нă/-нĕ*), длительное в прошедшем (*-аттă/-еттĕ*, *-атчĕ/-етчĕ*), давнопрошедшее (в его образовании участвует несколько форм: *-саттă/-сеттĕ*, *-сатчĕ/-сетчĕ*, *-нăччĕ/-нĕччĕ*, *-нă/-нĕ пулнă*).

Такое количество форм прошедшего времени обусловлено необходимостью передачи помимо основной временной семантики дополнительных значений, таких как очевидность или заглазность выполнения действия, его продолжительность и давность совершения. В общем, указанные значения распространены у форм прошедшего времен и в других тюркских языках. В чувашском языке эти формы демонстрируют интересные особенности, как в плане выражения, так и в плане содержания.

Так, в частности, форма прошедшего очевидного времени может выражать не только значение кратковременного действия, но и относительно длительного действия в прошлом; форма прошедшего неочевидного времени образуется при помощи аффикса причастия, который, во-первых, не встречается в других тюркских языках, а во-вторых, не спрягается по лицам; эта форма также может передавать значения и очевидного действия, в случае если оно, по мнению говорящего, произошло относительно давно, и его результаты наблюдаются в настоящем (значение перфекта); значение плюсквамперфекта способно передаваться несколькими формами, которые отличаются друг от друга по схеме их образования; значения постоянства и длительности совершения действия в прошлом совмещены в одной форме.