**Uztardura Teoria hatsarre unibertsalen eredu gisa**

[0B1. DS mota nagusiak 1](#_Toc20746267)

[1B2. Erlazio gakoak: osagai-komandoa eta uztardura 1](#_Toc20746268)

[2B3. Uztardura Teoriaren Hatsarreak 2](#_Toc20746269)

[3B4. Eremu hurbilaren zehaztapena 3](#_Toc20746270)

[6B4.1. Subjektuak erabakitzen du eremu hurbila 3](#_Toc20746271)

[4.2. Izenordainen eta anaforen banaketa osagarririk eza 4](#_Toc20746272)

[4B5. Uztardura Teoriaren zenbait arazo 5](#_Toc20746273)

[8B5.1. Subjektu isilen beharra izen-sintagmaren barruan 5](#_Toc20746274)

[9B5.2. Bihurkari posesiboen auzia eta nafar-lapurterazko zenbait datu 5](#_Toc20746275)

# 0B1. DS mota nagusiak

(1) a. anaforak = *bere burua* bezalakoak: izenordain bihurkariak ({*neure, zeure*, ...}

*burua*) eta elkarkariak (*elkar* eta *bata(k) bestea*)

b. izenordainak = *bera* bezalakoak, *ni, hi, zu, gu, zuek*, eta *pro* mota guztiak

c. erreferentziadun espresioak = Sanchez, Calvo, nire lagunak, entrenatzaile pertsonala…

# 1B2. Erlazio gakoak: osagai-komandoa eta uztardura

(2) *menderatzea*

A adabegiak B adabegia menderatzen du baldin (eta soilik baldin) A arbolan gorago badago, eta A adabegitik B adabegirako bidea beti ere beherantz badoa.

(3) *Osagai-komandoa*

 A adabegiak B adabegia o-komandatzen du baldin (eta soilik baldin)

 a. A eta B-ren artean, batak bestea menderatzen ez badute; eta

 b. A menderatzen duen lehen adabegi adardunak B ere menderatzen badu.

(4) ***Uztardura***

 A adabegiak B adabegia uztartzen du baldin eta (soilik baldin)

 a. A adabegiak B adabegia o-komandatzen badu; eta

 b. A-k eta B-k azpi-indize bera badaukate (= *identitatea* partekatzen badute).

# 2B3. Uztardura Teoriaren Hatsarreak

(5) **● A hatsarrea:**

Anaforek uztartuta egon behar dute *euren eremu hurbilean* (*= euren perpausean*).

[= Anafora batek bera o-komandatzen duen DS baten erreferentzia hartu behar du eremu hurbilean]

**● B hatsarrea:**

Izenordainak ezin egon daitezke uztartuta *euren eremu hurbilean*; edo izenordainek aske egon behar dute bere eremu hurbilean

[= izenordain batek ezin du bera eremu hurbilean o-komandatzen duen DS baten erreferentzia hartu]

 **● C hatsarrea:**

Erreferentziadun espresioak ezin egon daitezke uztartuta inoiz.

(= Aske egon behar dute beti)

**● aintzat hartzeko oharrak:**

1. B hatsarreak dioenaren arabera, izenordainak *egon litezke uztartuta* euren eremu hurbiletik kanpo, baina *ez dute zertan egon*:

(6) a. Jokalariak [epaileak *bera* kanporatuko zuela] uste zuen

b. Jokalariak [epaileak *pro* kanporatuko zuela] uste zuen (pro = ABS3ps)

Hots: litekeena da *jokalaria* determinatzaile-sintagma *pro* zein *bera* izatea; **baina** B hatsarreak dioen bakarra da *epailea* eta *pro/bera* ezin direla inoiz pertsona bera izan.

2. izenordainek eta erreferentziadun espresioek eduki lezakete *erreferentziakide* den determinatzaile-sintagmaren bat, baina ez daude horregatik uztartuta:

(7) a. Riverareni entrenatzaile pertsonalakj berai/\*j/k goraipatu du (≈ laburpeneko 2c)

b. Calvoren gizonaki Calvoi/\*j/k kritikatu du (≈ laburpeneko 3c)

Alegia, kasu bi hauetan *Riveraren*/*Calvoren* genitiboek ez dute ez *bera* ez *Calvo* o-komandatzen; ***ez dago beraz uztardura-harremanik***.

3. Pluralak diren DSen kasuan, azpi-indizeak, berez, bat baino gehiago lirateke:

(8) Lagunek{i,k, l…} Mirenm asko maite dute

🡺 Azpi-indizeen arteko intersekzioa/solapamendua azpi-indize bera edukitzearen parekotzat jo behar dela dirudi:

(9) [Athleticeko jokalariek] Yulema kritikatu dute

(10) a. interpretazio arrunta: [Athleticeko jokalariek]j, k, l… Yulemai kritikatu dute

 b. okerra: \*[ Athleticeko jokalariek]i, j, k, l… Yulemai kritikatu dute

(alegia: (9)-ko interpretazio arrunta da *Yulema ez beste jokalari guztiek Yulema kritikatu dutela*, eta ez \**jokalari guztiek Yulema kritikatu dutela eta Yulemak ere bere burua kritikatu duela*)

🡺 era berean:

(11) \* Niki (gui, j, k) asko maite gaitut (= \*B Hatsarrea, *gu* uztartuta EHn)

# 3B4. Eremu hurbilaren zehaztapena

## 6B4.1. Subjektuak erabakitzen du eremu hurbila

● orain arte anaforen eta izenordainen eremu hurbila = eurak ageri diren perpausa

● hala ere, badirudi subjektu bat egoteak mugatzen duela eremu hurbila:

(12) K. Jaioki  [Itxaro Bordarenj bere buruaren\*i, j, \*k kritika] goraipatu du

(13) K. Jaioki  [bere buruareni, \*j kritika] egin du

(14) K. Jaioki  [Itxaro Bordarenj berarekikoi ,\*j, k konplizitatea] eskertu du

● beraz, perpausa ez ezik, *DS ere* izan daiteke eremu hurbila, DS barruan subjektua bada:

(15) ***eremu hurbila***

XS (DS edo InfS, normalean) anafora edo izenordain batendako eremu hurbila izango da, baldin (eta soilik baldin):

a. XS horrek aztergai den anafora edo izenordain hori berori menderatzen badu; eta

 b. XS horrek *subjektu bat* ere menderatzen badu.

🡺 ***Izendatutako*** subjektu guneak: [espez, Dnb’]; [espez, D’] *eta* [espez, Izena’]

4.2. Izenordainen eta anaforen banaketa osagarririk eza

(16) a. (%) [Epik eta Blasek]i,j [DS *beraien*i,j galletak] jan dituzte

b. [Epik eta Blasek] i,j [DS *bata(k) bestearen*i,j galletak] jan dituzte

● DS = eremu hurbila bada, (16a) perpausa ona baina (16b) perpausa okerra izatea esperoko genuke; perpaus osoa = eremu hurbila bada, (16a) perpausa okerra baina (16b) perpausa ona izatea esperoko genuke.

● Gakoa: eremu hurbila *ez da berdin definitzen* izenordainetarako eta anaforetarako:

🡺 izenordainek subjektu bat behar dute eremu hurbila definitzeko, eta ez dago arazorik izenordaina bera subjektua delarik;

🡺 anaforek *eurak o-komandatzen dituen subjektu bat* behar dute eremu hurbila definitzeko.

● Beraz:

🡺 (16a) perpausean, DS = eremu hurbila (bertan subjektu bat, *beraien*, dagoelako)



🡺 (16b) perpausean, berriz, InfS = eremu hurbila, horixe delako anafora eta *bera o-komandatzen duen* subjektu bat (perpauseko subjektua) biltzen dituen eremu txikiena



(17) ***eremu hurbila*** (azken bertsioa!)

XS (DS edo InfS, normalean) anafora edo izenordain batendako eremu hurbila izango da baldintza bi hauek betez gero:

1. XS horrek (DS edo InfS) aztergai den anafora edo izenordaina *eta* subjektu bat menderatzea;

2. XS hori aztergai den anaforak edo izenordainak Uztardura Teoria bete ahal izateko moduko eremua izateaF[[1]](#footnote-1)F

# 5. Uztardura Teoriaren zenbait arazo

## 8B5.1. Subjektu isilen beharra izen-sintagmaren barruan

● Datu hauen gramatikaltasuna harrigarria da lehen begiratuan:

(18) [elkarrekikoi,j errespetua] beharrezkoa da

(19) Entrenatzaileaki [berarekikoi leialtasuna] eskatu du

● Perpausok ondo egoteak iradokitzen du DS barruan ere subjektu isilak egon litezkeela (cf. Chomsky 1986a, Artiagoitia 2000):

(18’) [SUBi,jelkarrekikoi,j errespetua] beharrezkoa da

(19’) Entrenatzaileaki [SUBk berarekikoi leialtasuna] eskertu duF[[2]](#footnote-2)

## 9B5.2. Bihurkari posesiboen auzia eta nafar-lapurterazko zenbait datu

(20) Joaneseki beraren{i, j} arreba ikusi zuen

(21) a. Joannesi sororem suam{i, \*j} vidit

 b. Joannesi sororem eius{\*i, j} vidit

**●** euskalki mota bi leudeke…

► *bere* eta *beraren* bereizten ez dituztenak:

(22) a. Itxaro Bordaki errezitaldian beraren{i, j} poemak irakurri zituen

 b. Itxaro Bordaki errezitaldian bere{i, j} poemak irakurri zituen

► *bere* eta *beraren* bereizten dituztenak (kontserbatzaileagoak)

(23) a. Itxaro Bordaki errezitaldian beraren{\*i, j} poemak irakurri zituen

 b. Itxaro Bordaki errezitaldian bere{i, \*j} poemak irakurri zituen

► datu komuna:

(24) \* Itxaro Bordaki bere buruareni poemak irakurri zituen

**●** Rebuschiren arabera (1988, 1989a), eremu hurbil bi bereizi behar omen dira aldi berean euskalki kontserbatzaileen (eta latina bezalako hizkuntzen) joera azaltzeko:

(25) ***Eremu Hurbil Hertsia***:

XS, aztergai den DS batentzako eremu hurbil hertsia da, baldin eta XS horrek DS eta subjektu bat menderatzen baditu. (= lehenago, izenordainen EH)

(26) ***Eremu Hurbil Zabala*:**

XS, aztergai den DS batentzako eremu hurbil zabala da, baldin eta XS horrek DS, eta DS hori berori o-komandatzen duen subjektu bat menderatzen baditu. (= lehenago, anaforen EH)

● Arestiko (= 23-24) perpausetan, [*beraren poemak*], [*bere poemak*], [*bere buruaren poemak*] DSak dira EHH eta perpausak dira EHZ. Hortaz…

● euskalki kontserbatzaileen gramatikan:

(27) a. ***bere***-k ezin du uztartuta egon EHHn, baina uztartuta egon behar du EHZn.

b. ***bere burua***-k uztartuta egon behar du bai EHHn, bai EHZn

● gainerakoetan:

(28) a. ***bere***-k ezin du uztartuta egon EHHn (eta uztartuta egon daiteke edo ez EHZn)

(= izenordain arrunta da)

b. ***bere burua***-k uztartuta egon behar du bai EHHn, bai EHZn

☞ Uztardura Teoriaz irakurri nahi izanez gero: Artiagoitia (2000: 6. kap; 2018), Büring (2005), Picallo (2014), Rebuschi (1988a, 1988b, 1989a, 1992, 1993, 1997), Salaburu (1985, 1986a, 1986b).

1. Funtsean, honek esan nahi du izenordainek ez dutela bigarren DS-rik behar Uztardura Teoria betetzeko, eta anaforek, ordea, bai. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hots, entrenatzaileak *beste baten* leialtasuna eskertzen du. [↑](#footnote-ref-2)