* Şartlarımız **elvermiyor.**
* Taşınmaktan **vazgeçmiş.**
* Sizin gelmeyeceğinizi **varsaydık.**
* Bir dilekçe ile hemen **başvurdum**.
* Bu teklife herkesin **aklı yattı.**
* Bu garip fikirleri kim **ileri sürüyor.**

**6-FİİLLERDE ANLAM KAYMASI**

Fiiller, gerçekleştiği zamana göre haber kipi ekleri; bildirdikleri dilek, istek veya tasarıya göre ise dilek kipi ekleri alırlar.

Bir cümlede fiilin aldığı kip veya zaman ekiyle cümlenin anlamındaki zaman veya kipin farklı olmasına **fiilde anlam / zaman kayması** denir.

* Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkar. (çıkmış)
* Her sabah bir saat koşuyorum. (koşarım)
* Masama not bırakan Ahmet olacak. (olmalı)
* Tabağındaki yemeği bitireceksin. (bitir)
* Hepinize kolay gelsin. (gele)
* Buyurun, kime baktınız? (bakıyorsunuz?)
* Yarın spora başlıyorum. (başlayacağım)
* Nasrettin Hoca, bir gün şehre gider. (gitmiş)
* İzin almadan dışarı çıkmayacaksınız. (çıkamazsınız)
* Kalacağımız oda sanırım burası olacak. (olmalı)
* Paramı hemen şimdi isterim. (istiyorum)
* Burada cuma günleri pazar kuruluyor. (kurulur)
* Daima sınavlardan yüksek puan alıyor. (alır)
* On dakika içinde bu eşyalar taşınmalı. (taşınsın)
* Her şey gönlünüzce olsun. (ola)
* Beni arayan Ayşe olacak. (olmalı)
* Ama çok dikkatli olacaksın. (olmalısın)

FİİLLER (EYLEMLER)-10

* Siz resimli kitaplara bakadurun.
* Koltuğun üzerinde uyuyakalmış.
* Yıllardır söylenegelir bu şarkı.

**NOT:** Kalmak, durmak, gitmek eylemleri kimi çekimlenmiş eylemlerden sonra gelince yazılışları ayrı olmakla birlikte sürerlik anlamlı gövde oluşturur.

* Annesini görünce sevindi durdu.
* Yorgundum, uyumuş kalmışım.

**NOT:** Süreklik birleşik fiilinin olumsuzu yoktur.

**Yaklaşma Birleşik Fiili**

Fiil kök ya da gövdelerine “-e yaz- “ fiili getirilerek oluşturulur. Yaklaşma fiili geldiği fiile “az kalsın, az daha” anlamı katar.

**Fiil kök/gövde + -e yaz- + kip/kişi**

* Duvardan düşerken kolum kırılayazdı.
* Gürültüyü duyunca korkudan öleyazdım.
* Yerdeki taşlara takılınca düşeyazdım.
* Soğuktan donayazdık.
* Yüzme bilmediğim için boğulayazdım.

**NOT:** Yaklaşma birleşik fiilinin olumsuzu yoktur.

**Anlamca Kaynaşmış (Deyimleşmiş) Birleşik Fiiller**

Birden fazla sözcüğün anlamca kalıplaşarak oluşturduğu, genellikle mecaz anlam taşıyan fiillere anlamca kaynaşmış (deyimleşmiş) birleşik fiil denir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller genellikle deyimlerden oluşur.

* Ablam, odasını dağıttığımızı görünce **küplere bindi.**
* Adam sonunda **ağzından baklayı çıkardı.**
* Kalfa, tarladaki işçilere **göz açtırmıyordu.**
* Sonunda o da **köşeyi döndü**.
* Mutluluktan **etekleri zil çalıyor.**

**Tezlik Birleşik Fiili**

Fiil kök ya da gövdelerine “- i ver-“ fiili getirilerek oluşturulur. Tezlik fiili geldiği fiile “çabukluk, şaşma, birdenbirelik” gibi anlamlar katar.

**Fiil kök/gövde + -i ver- + kip/kişi**

* Bütün işleri akşam olmadan bitiriverdim.
* Ben sormadan başından geçenleri anlatıverdi.
* Dağ gibi bulaşığı yıkayıverdi. (çabukluk)
* Öğretmenimiz zor soruyu çözüverdi. (kolayca)
* Penceredeki güvercin pır diye uçuverdi. (birdenbirelik)
* Masayı da sen temizleyiver.

**NOT:** Tezlik fiilinin olumsuzu iki şekilde yapılır: “-ma, -me” olumsuzluk eki ya yardımcı fiilden sonra getirilir ya da ana fiilden sonra getirilir.

Ancak iki olumsuz biçim arasında anlam farkı vardır. Birinci olumsuz biçiminde “tezlik” anlamı ağırlıktadır. İkinci olumsuz biçiminde ise “önemsememe” anlamı ön plandadır.

|  |  |
| --- | --- |
| Alıvermedi | Almayıverdi |
| Gidivermedi | Gitmeyiverdi |
| Okuyuvermedi | Okumayıverdi |

**Sürerlik Birleşik Fiili**

Fiil kök ya da gövdelerine **“-e dur-, -e kal-, -e gel-“** fiillerinden biri getirilerek oluşturulur. Sürerlik fiili geldiği fiile “devamlılık anlamı katar.

**Fiil kök/gövde + (-e dur-, -e kal-, -e gel-)+ kip/kişi**

* Siz işleri yapadurun, ben birazdan geleceğim.
* Ağır ağır ilerleyen geminin ardından bakakaldım.
* Bu gelenek yıllardır süregelmektedir.
* Bu efsane yıllardır anlatılagelir.
* Doğrusu, ben de bu olaya şaşakaldım.

**Gücü yetme, başarma anlamı:**

* Bu soruları hepiniz cevaplayabilirsiniz.
* Herkes kendi derdini söyleyebilir.
* Bu yemeği bitirebiliriz.
* Bu yükü taşıyabilirim.

**İzin verme anlamı:**

* Dışarı çıkabilirsin.
* Pencereyi biraz açabilir miyim?
* İçeri girebilir miyim?
* Ders bitti çıkabilirsiniz?

**NOT:** Yeterlik birleşik fiilinin olumsuzu yapılırken “**gücü yetmezlik, yapamama”** anlamı taşıyorsa yardımcı eylem olan “-e bil-“ fiili kullanılmaz.

* Soruyu kimse çözemedi.
* Çok aradım ama bulamadım.
* Ben bunu yapamam, dedi.
* Bu akşamki görüşmeye katılamadılar.

|  |  |
| --- | --- |
| Başarabilirim | Başaramam |
| Açabilirsin | Açamazsın |
| Okuyabilir | Okuyamaz |

**NOT:** Ancak bazı durumlarda **(gücü yetmezlik ve yapamama ihtimali)** kullanılır ve kullanıldığı durumlarda fiile olasılık anlamı katar.

* Sizi bir daha göremeyebilirim.
* O bizimle gelmeyebilir.
* Gelemeyebilir.
* Bu soruyu çözmeyebilir. (keyfe bağlılık)
* Bu soruyu çözemeyebilir. (olasılık)

|  |  |
| --- | --- |
| Yazabilirim | Yazamayabilirim  Yazmayabilirim |
| Gelebilirim | Gelmeyebilirim  Gelemeyebilirim |
| Gidebilirim | Gidemeyebilirim  Gitmeyebilirim |

FİİLLER (EYLEMLER)-9

**5.2 Türemiş Fiiller**

Yapım eki almış fiillere türemiş yapılı fiil denir.


Türemiş yapılı fiiller isim kökünden veya fiil kökünden türeyebilir.

|  |  |
| --- | --- |
| **İsim köklü fiiller** | **Fiil köklü fiiller** |
| Sula-  Daral-  Doğrul-  Yaşa-  Morar-  Fısılda-  Garipse- | Gezin-  Yakıl-  Görüş-  Pişir-  Uzat-  Seçtir-  Gülümse- |

* Duvarları boyadı.
* Duvarları boyattı.
* Kitap aldı.
* Kitap aldırdı.
* Konuları anlattı.
* Konular anlatıldı.
* Sözleriyle üzdü.
* Sözlerine üzüldüm.
* Çocuklar gülüyor.
* Çocuklar gülüşüyor.
* Birbirimizi anladık.
* Birbirimizle anlaştık.
* Bütün gün onları koşturmuş.
* Hava birdenbire karardı.

**5.3 Birleşik Fiiller**

En az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan fiillere birleşik yapılı fiil denir. Birleşik yapılı fiiller üç grupta incelenir.



**Yardımcı Eylem İle Oluşturulan Birleşik Fiiller**

İsimlere “**etmek, eylemek, olmak, kılmak, yapmak”** yardımcı fiillerinin getirilmesiyle oluşturulan fiillerdir.

* Sevdiğim için bu mesleği **tercih ettim**.
* Sınavdan yüksek puan alınca **mutlu oldu**.
* Adam, etrafındakilere sürekli **emir buyuruyordu**.
* Mevla bize **yardım eylesin**.
* Dili sade kullanarak sözü **etkili kılmış**.
* Bana tek o **yardım etti.**
* Ezanı duyar duymaz **namaz kıldı.**
* Olanları anlatmak için ona **telefon ettim.**

|  |  |
| --- | --- |
| Hasta olmak  Dert eylemek  Mecbur kılmak  Yetkili kılmak  Sorun yapmak  Mutlu kılmak  Teşekkür etmek  Rica etmek | Arz etmek  Kabul eylemek  Pişman olmak  Gayret etmek  Terk etmek  Fark etmek  İfade etmek  Var olmak |

**NOT:** “**Etmek**” ve **“olmak”** yardımcı fiilleri ile birleşen bazı sözcüklerde birtakım ses olayları meydana gelebilir. Ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi olayının meydana geldiği sözcükler bitişik yazılırken bu ses olaylarının meydana gelmediği sözcükler ayrı yazılır.

* Af + et=affet
* Ret + et=reddet
* Şükür + et=şükret
* Emir+ et=emret
* His + et=hisset
* Kahır + ol=kahrol
* Kayıp + et=kaybetmek
* Kayıp + ol=kaybolmak
* Hapis + ol=hapsolmak
* Seyir + eyle=seyreylemek
* Sabır + et=sabret
* Hal + et=hallet
* Hal + ol=hallol
* Zan + et=zannet
* Sabır + et=sabret
* Sabır + eyle=sabreyle

**NOT:** Yardımcı fiiller bazen asıl fiil olarak kullanılabilir. Bu durumda birleşik fiil oluşturmaz.

* Ben de memnun oldum. (yardımcı fiil)
* Kirazlar erken oldu. (fiil)
* Bu masa buraya daha iyi oldu. (fiil)
* Yarın orada olurum. (fiil)
* Bu ev kaç lira eder? (fiil)
* Evlendikten iki sene sonra çocuklar oldu. (fiil)
* Dur bak ben sana neler edeceğim. (fiil)

**Kurallı Birleşik Fiiller**

Bazı birleşik fiiller, iki ayrı fiilin arasına **“-a, -e, -ı, -i, -u, -ü”** harflerinden birinin gelerek birleşmesiyle oluşur. Bitişik yazılan bu tür fiillerde ilk fiil ana fiil olup anlamını korurken ikinci fiil yardımcı fiil olup kendi anlamını kaybeder ve geldiği fiile “yeterlik, tezlik, süreklik- yaklaşma” anlamları katar. Bu şekilde iki ayrı fiilin birleşmesiyle oluşturulan birleşik fiillere kurallı birleşik fiil denir. Kurallı birleşik fiiller dört grupta incelenir.

* Yeterlik birleşik fiili
* Tezlik birleşik fiili
* Sürerlik birleşik fiili
* Yaklaşma birleşik fiili

**Yeterlik Birleşik Fiili**

Fiil kök ya da gövdelerine **“-e bil-“** fiili getirilerek oluşturulur. Yeterlik fiili geldiği fiile “gücü yetmek, başarma, izin verme, olasılık” gibi anlamlar katar.

**Fiil kök/gövde + - e bil- + kip/kişi**

**İhtimal anlamı:**


* Bu yaz İzmir’e gidebilirim.
* Yarın bizi de çağırabilirler.
* Az sonra fırtına çıkabilir.
* Biraz sonra yağmur yağabilir.

FİİLLER (EYLEMLER)-8

**Emir kipi + olumsuz soru:**

* YOK
* YOK
* Gel**me**sin **mi**?
* YOK
* YOK
* Gel**me**sinler **mi**?

**5-FİİLLERDE YAPI**

****

Yapılarına göre fiiller basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayrılır.

**5.1 Basit Fiiller**

Yapım eki almamış fiillerdir. Fiil köklerine gelen çekim ekleri, fiillerin anlamını değiştirmediği için basit fiiller çekim eki alabilir. Yapım eki almadıklarından bunlar daima kök durumunda bulunur.

**Şahıs ekleri ve kip ekleri fillere gelen çekim ekleridir.**

* Okula bugün de geç kaldınız.
* Sabahları erken kalkar.
* Mutlaka konuşmanıza dikkat etmelisiniz.
* Kış bu yıl erken gelecekmiş.
* Annemi ve babamı çok seviyorum.
* Yarın akşam keşke sinemaya gitsek.

**Gereklilik kipi + olumsuz soru:**

* Yaz**ma**malı **mı**yım?
* Yaz**ma**malı **mı**sın?
* Yaz**ma**malı **mı**?
* Yaz**ma**malı **mı**yız?
* Yaz**ma**malı **mı**sınız?
* Yaz**ma**malılar **mı**?

**Dilek-şart kipi + olumlu soru:**

* Kaldırsam **mı**?
* Kaldırsan **mı**?
* Kaldırsa **mı**?
* Kaldırsak **mı**?
* Kaldırsanız **mı**?
* Kaldırsalar **mı**?

**Dilek-şart kipi + olumsuz soru:**

* Kaldır**ma**sam **mı**?
* Kaldır**ma**san **mı**?
* Kaldır**ma**sa **mı**?
* Kaldır**ma**sak **mı**?
* Kaldır**ma**sanız **mı**?
* Kaldır**ma**salar **mı**?

**İstek kipi + olumlu soru:**

* Geleyim **mi**?
* YOK
* YOK
* Gelelim **mi**?
* YOK
* YOK

**İstek kipi + olumsuz soru:**

* Gel**me**yeyim **mi**?
* YOK
* YOK
* Gel**me**yelim **mi**?
* YOK
* YOK

**Emir kipi + olumlu soru:**

* YOK
* YOK
* Gelsin **mi**?
* YOK
* YOK
* Gelsinler **mi**?

**Şimdiki zaman + olumsuz soru:**

* Sev**mi**yor **mu**yum?
* Sev**mi**yor **mu**sun?
* Sev**mi**yor **mu**?
* Sev**mi**yor **mu**yuz?
* Sev**mi**yor **mu**sunuz?
* Sev**miy**orlar **mı**?

**Gelecek zaman + olumlu soru:**

* Atlayacak **mı**yım?
* Atlayacak **mı**sın?
* Atlayacak **mı**?
* Atlayacak **mı**yız?
* Atlayacak **mı**sınız?
* Atlayacaklar **mı**?

**Gelecek zaman + olumsuz soru:**

* Tut**ma**yacak **mı**yım?
* Tut**ma**yacak **mı**sın?
* Tut**ma**yacak **mı**?
* Tut**ma**yacak **mı**yız?
* Tut**ma**yacak **mı**sınız?
* Tut**ma**yacaklar **mı**?

**Geniş zaman + olumlu soru:**

* Çizer **mi**yim?
* Çizer **mi**sin?
* Çizer **mi**?
* Çizer **mi**yiz?
* Çizer **mi**siniz?
* Çizerler **mi**?

**Geniş zaman + olumsuz soru:**

* Yap**maz** **mı**yım?
* Yap**maz** **mı**sın?
* Yap**maz** **mı?**
* Yap**maz** **mı**yız?
* Yap**maz** **mı**sınız?
* Yap**maz**lar **mı**?

**Gereklilik kipi + olumlu soru:**

* Okumalı **mı**yım?
* Okumalı **mı**sın?
* Okumalı **mı**?
* Okumalı **mı**yız?
* Okumalı **mı**sınız?
* Okumalılar **mı**?

FİİLLER (EYLEMLER)-7

**4-FİİLLERDE SORU**

Fiiller, kendinden sonra eklenen **“mı, mi, mu, mü”** soru ekleriyle soru anlamı kazanır. “mi” soru eki, kendinden önce gelen sözcüklerden **ayrı**, kendinden sonra gelen eklerle ise **bitişik** yazılır.

**Görülen geçmiş zaman + olumlu soru**

* Geldim **mi**?
* Geldin **mi**?
* Geldi **mi**?
* Geldik **mi**?
* Geldiniz **mi**?
* Geldiler **mi**?

**Görülen geçmiş zaman +olumsuz soru**

* Bak**ma**dım **mı**?
* Bak**ma**dın **mı**?
* Bak**ma**dı **mı**?
* Bak**ma**dık **mı**?
* Bak**ma**dınız **mı**?
* Bak**ma**dılar **mı**?

**Duyulan geçmiş zaman + olumlu soru**

* Çizmiş **mi**yim?
* Çizmiş **mi**sin?
* Çizmiş **mi**?
* Çizmiş **mi**yiz?
* Çizmiş **mi**siniz?
* Çizmişler **mi**?

**Duyulan geçmiş zaman + olumsuz soru**

* Sil**me**miş **mi**yim?
* Sil**me**miş **mi**sin?
* Sil**me**miş **mi**?
* Sil**me**miş **mi**yiz?
* Sil**me**miş **mi**siniz?
* Sil**me**mişler **mi**?

**Şimdiki zaman + olumlu soru**

* Gülüyor **mu**yum?
* Gülüyor **mu**sun?
* Gülüyor **mu**?
* Gülüyor **mu**yuz?
* Gülüyor **mu**sunuz?
* Gülüyorlar **mı**?

**Geniş zamanın olumsuzu:**

* Koş**ma**m
* Koş**maz**sın
* Koş**maz**
* Koş**ma**yız
* Koş**maz**sınız
* Koş**maz**lar

**NOT:** Geniş zamanın II. ve III. kişinin olumsuzu **-maz -mez"** ekiyle yapılır.

**NOT:** Geniş zamanın olumsuzunda geniş zaman kipi kullanılmaz.

**Gereklilik kipinin olumsuzu:**

* Bak**ma**malıyım
* Bak**ma**malısın
* Bak**ma**malı
* Bak**ma**malıyız
* Bak**ma**malısınız
* Bak**ma**malılar

**Dilek-şart kipinin olumsuzu:**

* Gör**me**sem
* Gör**me**sen
* Gör**me**se
* Gör**me**sek
* Gör**me**seniz
* Gör**me**seler

**İstek kipinin olumsuzu:**

* Koş**ma**yayım
* Koş**ma**yasın
* Koş**ma**ya
* Koş**ma**yalım
* Koş**ma**yasınız
* Koş**ma**yalar

**Emir kipinin olumsuzu:**

* YOK
* Gel**me**
* Gel**me**sin
* YOK
* Gel**me**yin / Gel**me**yiniz
* Gel**me**sinler

**3-FİİLLERDE OLUMSUZLUK**

Fiil tabanına **"-me" (-ma)"** çekim eki getirilerek anlam olumsuza dönüştürülür. Diğer çekim ekleri olumsuzluk ekinden sonra kullanılır. Olumsuzluk eki ünlü uyumlarına uyar.

**Görülen geçmiş zamanın olumsuzu:**

* Gel**me**dim
* Gel**me**din
* Gel**me**di
* Gel**me**dik
* Gel**me**diniz
* Gel**me**diler

**Duyulan geçmiş zamanın olumsuzu:**

* Duy**ma**mışım
* Duy**ma**mışsın
* Duy**ma**mış
* Duy**ma**mışız
* Duy**ma**mışsınız
* Duy**ma**mışlar

**Şimdiki zamanın olumsuzu:**

* Git**mi**yorum
* Git**mi**yorsun
* Git**mi**yor
* Git**mi**yoruz
* Git**mi**yorsunuz
* Git**mi**yorlar

**NOT:** -yor ekinden önce gelen –mi her zaman olumsuzluk ekidir ancak ünlü daralması olduğu için –mı, -mi, -mu, -mü şekline dönüşür.

**Gelecek zamanın olumsuzu:**

* Bak**ma**yacağım
* Bak**ma**yacaksın
* Bak**ma**yacak
* Bak**ma**yacağız
* Bak**ma**yacaksınız
* Bak**ma**yacaklar

FİİLLER (EYLEMLER)-6

**Görülen geçmiş zaman + şahıs ekleri**

* Gel+di+**m**
* Gel+di+**n**
* Gel+di
* Gel+di+**k**
* Gel+di+**niz**
* Gel+di+l**er**
* Sev+di+**m**
* Sev+di+**n**
* Sev+di
* Sev+di+**k**
* Sev+di+**niz**
* Sev+di+l**er**

**Duyulan geçmiş zaman eki + şahıs ekleri**

* Koş+muş+**um**
* Koş+muş+**sun**
* Koş+muş
* Koş+muş+**uz**
* Koş+muş+**sunuz**
* Koş+muş+**lar**
* Git+miş+**im**
* Git+miş+**sin**
* Git+miş
* Git+miş+**iz**
* Git+miş+**siniz**
* Git+miş+**ler**

**Şimdiki zaman eki + şahıs ekleri**

* Gör+(ü)+yor+**um**
* Gör+(ü)+yor+**sun**
* Gör+(ü)+yor
* Gör+(ü)+yor+**uz**
* Gör+(ü)+yor+**sunuz**
* Gör+(ü)+yor+**lar**
* Çiz+(i)+yor+**um**
* Çiz+(i)+yor+**sun**
* Çiz+(i)+yor
* Çiz+(i)+yor+**uz**
* Çiz+(i)+yor+**sunuz**
* Çiz+(i)+yor+l**ar**

**Gelecek zaman eki + şahıs ekleri**

* Temiz+le+(y)+ecek+**im**
* Temiz+le+(y)+ecek+**sin**
* Temiz+le+(y)+ecek
* Temiz+le+(y)+ecek+**iz**
* Temiz+le+(y)+ecek+**siniz**
* Temiz+le+(y)+ecek+**ler**
* Gör+ecek+**im**
* Gör+ecek+**sin**
* Gör+ecek
* Gör+ecek+**iz**
* Gör+ecek+**siniz**
* Gör+ecek+**ler**

**Geniş zaman eki+ şahıs ekleri**

* Çiz+er+**im**
* Çiz+er+**sin**
* Çiz+er
* Çiz+er+**iz**
* Çiz+er+**siniz**
* Çiz+er+**ler**
* Gel+(i)+r+**im**
* Gel+(i)r+**sin**
* Gel+(i)+r
* Gel+(i)+r+**iz**
* Gel+(i)+r+**siniz**
* Gel+(i)+r+**ler**

**Gereklilik kipi + şahıs ekleri**

* Git+meli+(y)+**im**
* Git+meli+**sin**
* Git+meli
* Git+meli+(y)+**iz**
* Git+meli+**siniz**
* Git+meli+l**er**
* Yaz+malı+(y)+**ım**
* Yaz+malı+**sın**
* Yaz+malı
* Yaz+malı+(y)+**ız**
* Yaz+malı+**sınız**
* Yaz+malı+**lar**

**Dilek-şart kipi + şahıs ekleri**

* Uyu+sa+**m**
* Uyu+sa+**n**
* Uyu+sa
* Uyu+sa+**k**
* Uyu+sa+**nız**
* Uyu+sa+**lar**
* Sil+se+**m**
* Sil+se+**n**
* Sil+se
* Sil+se+**k**
* Sil+se+**niz**
* Sil+se+**ler**

**İstek kipi + şahıs ekleri**

* Gel+e+(y)+**im**
* Gel+e+**sin**
* Gel+e
* Gel+**e+lim** (dikkat edelim.)
* Gel+e+**siniz**
* Gel+e+**ler**
* Sor+a+(y)+**ım**
* Sor+a+**sın**
* Sor+a
* Sor+**a+lım** (dikkat edelim.)
* Sor+a+**sınız**
* Sor+a+**lar**

**Emir kipi+ şahıs ekleri**

* **YOK**
* Kapat
* Kapat+**sın**
* **YOK**
* Kapat+**ın (**Kapat**+ınız)**
* Kapat+**sınlar**
* **YOK**
* Bul
* Bul+**sun**
* **YOK**
* Bul+**un** (Bul+**unuz**)
* Bul+**sunlar**

FİİLLER (EYLEMLER)-5

FİİLLER (EYLEMLER)-4

* Sen gel.
* O gelsin.
* Siz gelin
* Onlar gelsinler.
* Elindekileri masaya bırak ve üstüne temiz bir şeyler giy(yok).
* Ben gidiyorum sen de burada yalnız kal(yok).
* Babanla konuş belki rahatlarsın.
* Söyle arkadaşına biraz hızlı yürüsün.

**2-ŞAHIS (KİŞİ) EKLERİ**

Kişi ekleri, eylemin hangi Kişiler tarafından yapıldığını gösterir. Türkçede ben sen, o biz, siz onlar olmak üzere altı Kişi vardır.

 Şahıs ekleri, fiili şahsa bağlayan; fiildeki işi, kılışı, hareketi yapanı; oluşa ve duruma sahip olanı bildiren eklerdir.

 Şahıs eklerinin tekil ve çoğul şekilleri vardır.

**1. Tekil Kişi Eki**      **Ben** / **-m, -ım, -im, -um, -üm**

**2. Tekil Kişi Eki**      **Sen** **/  -n, -sın, -sin, -sun, -sün**

**3. Tekil Kişi Eki**      **O**  /  **-eki yoktur-**

**1. Çoğul Kişi Eki**    **Biz** / **-ız, -iz, -uz, -üz, -k**

**2. Çoğul Kişi Eki**    **Siz** / **-sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz, -nız, -niz, -nuz, -nüz**

**3. Çoğul Kişi Eki**    **Onlar** / -**lar, -ler**

**Not:** Dilek kipi cümle içinde arka arkaya kullanılırsa seçeneği (alternatifi) olmayan durumları anlatır. Cümleye sadece anlamı katar.

 Bu soruyu yap**sa** yap**sa** Ahmet yapar.

 (Bu soruyu sadece Ahmet yapar.)

 Beni anla**sa** anla**sa** annem anlar.

 (Beni sadece annem anlar)

**Not:** Dilek-şart kipi ile ek fiilin dilek-şart kipini birbirine karıştırmamak gerekir. Dilek-şart kip fiillere gelir ve cümleye şart ve istek anlamları katar. Ek fiilin dilek-şart kipi ise isimlere gelir ve cümleye şart anlamı katar.

 Bu sınavı kazansa üniversiteyi Türkiye’de okuyacak. (Dilek-Şart kipi)

 Araba kaliteli ve güzelse hemen alalım. (Ek fiilin şartı)

**İstek Kipi (-a, -e)**

Eylem kök ya da gövdelerine “-a, -e” eki getirilerek yapılır.

* Akşama ben de size geleyim.
* Fazlaca ağaç dikelim ki şehrimiz nefes alsın.
* Kimsesizlere yardım edelim. (Öğüt)
* Derslerimize düzenli çalışalım. (Gereklilik)
* Biriktirdiğim parayı bankaya yatırayım.

**Emir Kipi**

Kip eki yoktur yalnızca **Kişi ekleri ile çekimi** vardır.

Kendine emir verme anlamı oluştuğundan 1. tekil ve 1. çoğul kişiler için emir çekimi bulunmaz.

2. tekil kişisinde ise Kişi eki kullanılmadan sadece fiil kök ya da gövdesi ile çekimleme yapılır.

**1.B DİLEK(TASARLAMA)KİPLERİ**

Tasarlama kiplerinde **zaman anlamı yoktur**; yani eylemin ne zaman yapıldığını veya yapılacağını bildirmezler.

 Bu kipler, fiilin yapılma şeklini; **gereklilik, koşul-şart, istek** ve **emir** anlamlarıyla ifade etmelerini sağlarlar.

Çekimlenme şekilleri haber kipleri ile aynıdır ve dört adet dilek kipi vardır.

**Gereklilik Kipi (-meli, -malı)**

Eylemin yapılması gerektiğini anlatan kiptir.

* Soruları bir saate kadar çözmeliyiz. (gereklilik)
* Soruları bu saate kadar çözmüş olmalı. (tahmin)
* İşlerini bitirir bitirmez buraya gelmelisin. (**Gereklilik**)
* Araba kullanırken emniyet kemerinizi takmalısınız. (**Gereklilik**)
* Konserde bu şarkıyı çok güzel söylemeliyim. (**Gereklilik**)
* Bu makaleyi yazan Ahmet Turan Alkan olmalı. (**Tahmin**)
* Üzerindekiler çok ince, üşüyor olmalısın. (**Tahmin**)

**Dilek-Şart Kipi (-se/-sa)**

Eylem tabanlarına “-sa, -se” ekinin getirilmesiyle yapılır.

**Eyleme dilek anlamı verir.**

* Ben de seninle gelsem.
* Tiyatroya değil de, sinemaya gitsek.
* Keşke babama buraya gelebilse.

**Koşul anlamıyla kullanılır.**

* Bu işi başarırsa güvenimi kazanır.
* Giderse bir daha dönmez.
* Bu ödevler bitmezse dışarıya çıkamazsın.

**Kullanımı:**

**1. Gerçekleştiğini bilmediğimiz ve görmediğimiz ama bir başkasından duyup öğrendiğimiz olayları anlatmak için kullanılır.**

* Dün İstanbul’a kar yağ**mış**.
* Dün matematik sınavına girme**miş**.

**2. Gerçekleştiği zaman değil de sonradan fark edilen olayları anlatmak için kullanılır.**

* Eyvah, ödevimi yanlış yap**mış**ım!
* Çantamı yanıma almayı unut**muş**um.

**3. Hikâyelerde, masallarda ve fıkralarda vb. kullanılır.**

* Nasrettin Hoca bir gün komşusunu evine git**miş** ve ondan kazanını iste**miş**.

**4.**-dır, -dir, -dur, -dür **ekiyle birlikte kullanılırsa ihtimal veya kesinlik anlamları vardır.**

* Annem belki eve gel**miştir**.(İhtimal)
* Yarım saat oldu. Ders kesinlikle bit**miştir**. (Kesinlik)

**5. Ben ve biz şahıs zamirleriyle kullanımında belli sebeplerle kendimizde olmadığımız durumları ( Hastalık, sarhoşluk ) ve rüyamızı anlatırken kullanılır.**

* Ben çocukken çok ağır hasta ol**muş**um.
* Dün rüyamda sürekli konuş**muş**um.

**Şimdiki Zaman Eki (-yor)**

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi içinde başlamış; ama henüz bitmemiş, sürmekte olan bir eylemin anlatımında kullanılır.

Henüz tamamlanmamış bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır

* Yarın akşam İstanbul’a gideceğiz.
* Akşama misafir gelecek.
* Aksam Türkiye maçını seyredeceğiz.
* Bu yıl şarkı yarışmasının besincisi düzenlenecek.
* Ağrıları arttığından artık ameliyat olacak.

**Geniş Zaman Eki  (-r / -(a)r / -(e)r / -(ı)r / -(i)r / -(u)r / -(ü)r)**

Eylemin geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunun, yani her zaman tekrarlandığının bildirilmesinde ve genel yargıları anlatmakta kullanılır.

* Akşamları kitap oku**r**um.
* Her yaz köyümüze gid**er**iz.
* Dünya, Güneş’in etrafında dön**er**.
* Dedenizi ziyaret eder misiniz?
* Müzik dinler misin?
* Bebekler çok ağlar.

**Uyarı :**“-r” eki yalnızca olumlu çekimlerde kullanılır. Olumsuz (bilgi yelpazesi.net) çekimlerde bu kipin olumsuzu “-ma-z, -me-z” ekiyle yapılır.

**1. Sürekli yaptığımız ve alışkanlık haline gelen durumlarda kullanılır.**

Biz her hafta kütüphaneye gid**er**iz.

**2. Geniş zaman, sen ve siz şahıs zamirlerinde kullanıldığında istek, rica ve kibarca emir anlamı vardır.**

Silginizi ver**ir** misiniz?

* Bahçede çiçekleri suluyor.
* Bu problemi bir türlü çözemiyorum.
* Çocuk bütün dikkatiyle dersi dinliyor.
* Öğrencilerin sınavların okuyorum.
* Şarkı söylemek istemiyor.

**Uyarı:** **Eğer fiil a, e harfleri ile bitiyorsa a, e harfleri ı, i, u, ü harflerine dönüşür.**

* dinle + yor dinliyor
* başla + yor başlıyor
* oyna+ yor oynuyor
* Öğretmen konuyu tekrarlıyor.
* Bahçıvan bahçeyi suluyor.
* Öğrenciler otobüs bekliyor.

**Bu kural tek heceli iki fiil için de geçerlidir.**

de + yor diyor

ye + yor yiyor

**Uyarı:** Türkçede olumsuzluk eki -ma, -me ekleridir. Fakat şimdiki zamanda -mı, -mi, -mu, -mü eklerine dönüşür. Soru eki ile olumsuzluk eki birbiriyle karıştırılmamalıdır. Olumsuzluk eki şimdiki zamandan önce, soru eki ise şimdiki zamandan sonra gelir.

  koş - mu (Olumsuzluk eki) - yor mu (Soru Eki) - yum?

**Uyarı:** Şimdiki zaman anlamı **-makta, -mekte** ekleriyle de sağlanır.

 Şimdi ders çalışmaktalar.

 (Şimdi ders çalışıyorlar.)

 Ayak sesleri duymaktayım.

(Ayak sesleri duyuyorum.)

**Gelecek Zaman Eki (-ecek / -acak)**

Henüz yapılmamış, **içine girilecek bir zaman dilimi**içinde yapılacak olan bir eylemin anlatımında kullanılır.

FİİLLER (EYLEMLER)-3

**Kullanımı:**

**1. Fiilin, işin geçmişte yapıldığını ve kesinlikle bittiğini ifade eder.**

* Dün akşam eve geç saatlerde gitti.
* Sınav bir saat önce bitti.

**2.Gerçekleşen fiil ve iş anlatan kişi tarafından bilinmektedir.**

* Dün İstanbul’a kar yağdı.
* Öğrenciler, öğretmenlerine şiir yazdı.

**3.Yaşadığımız ve gördüğümüz olayları anlatmak için kullanılır.**

* Ayağı kaydı, düştü.
* Dün sabaha kadar ders çalıştım.

**NOT:** FıSTıKÇı ŞaHaP harflerinden sonra**-tı, -ti, -tu, -tü** ekleri gelir.

Annesine yardım et**ti**.

**Öğrenilen (Duyulan / Belirsiz) Geçmiş Zaman Eki**


(-mış / -miş / -muş / -müş)

Görülmeyen, başkasından duyulan veya bittikten sonra fark edilen geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır.

* İstanbul’a dün epeyce kar yağ**mış**. (Başkasından öğrenilmiş.)
* Ben görmeyeli epey büyü**müş**sün. (Sonradan fark edilmiş.)
* Keloğlan bir de bak**mış** ki… (Masal üslubu. Masal ve fıkra anlatım biçiminde de “başkasından öğrenilme” anlamı vardır.)
* Dün beni aramış.
* Zor durumda olanlara yardım etmiş.
* Ankara’ya kar yağmış mı?
* Sınavda Türkçe sorularına cevap vermemiş.

**1.A BİLDİRME (HABER) KİPİ EKLERİ**

Belirli bir **zaman**anlamı taşıyan kiplerdir. Haber kipleri, fiilin geçmişte yapıldığını, her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya gelecekte yapılacağını haber verir.  
Dilimizde **4 temel zaman** vardır.



**Bilinen (Görülen / Belirli) Geçmiş Zaman Eki**

(-di / -dı / -du / -dü / -tı / -ti / -tu / -tü)

Görülen, tanık olunan, bilinen veya yapıldığından emin olunan geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır.

* Dün tüm ödevlerimi bitir**di**m. (Bilinen)
* Ellerini güzelce yıka**dı**. (Görülen, tanık olunan)
* Ayak sesleri yaklaşıyor, gel**di**ler. (Duyularla kesinleşmiş)
* Cumhuriyet 1923’te kurul**du**. (Bilimsel kesinlik)
* Dünkü dersimizde konuları tekrar ettik.
* Bütün sorulara doğru cevap verdim.
* Ahmet geçen yıl derslerine çok çalış**madı.**
* Ödevlerimizi bitirme**di**k.
* Geçen hafta kelimelerin hepsini ezberle**medi**m.
* Bütün sorulara cevap ver**din mi?**
* Konuyu anla**dı**nız mı?
* Sınavın sonuçlarını açıkla**dılar mı?**
* Sonbaharda yapraklar sararır.
* Kuzenim görmeyeli çok büyümüş.
* Beş sene içinde çok hızlı yaşlandı.
* Bahçedeki otlar çok uzamış.
* Onun da saçları ağarmış.
* Bu makine kullanılmadığı müddetçe paslanır.
* Evde olmayınca ekmek küflenmiş.
* Pastayı dolaba koyalım ki bayatlamasın.
* Dondurmaları buzdolabına koymayı unuttuğun için erimiş.
* Evin ahşap merdivenleri bakımsızlıktan çürümüş.
* Bahar gelince ağaçlar yeşerdi.
* Tavuk da nar gibi kızarmış.

sarar(mak), karar(mak), morar(mak), küflen(mek), kızar(mak), bayatla(mak), paslan(mak), uza(mak), büyü(mek), sol(mak), acık(mak), ağar(mak), zayıfla(mak), eri(mek), olgunlaş(mak), çürü(mek), yeşer(mek), hastalan(mak), körel(mek), piş(mek), soğu(mak)

**FİİL ÇEKİMİ**

Çekimli fiil, belirli bir zaman ya da dileği kişiyle birlikte gösteren fiillere denir. Çekimli fiil, kişi ve kip ekleri yardımıyla çekimlenir. İkinci tekil kişi emir kipi çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alır. Fiil çekim ekleri, fiil kök veya gövdelerine eklenerek, fiillerin zamanını, yapılış şeklini ve şahsını (eylemi yapan kişiyi) belirtirler.

**Fiil kök ya da gövdesi + Kip eki + Şahıs Eki = Çekimli fiil**

* Okuyorum
* Bakarız
* Gelmeliler

**1-FİİLDE KİPLER**

Fiil kök ve gövdelerinin bildirdiği eylemi, zamana ve biçime bağlayan eklere “kip” denir.  Bir fiilin zaman ve anlam özelliğine göre şekillenmesi bu ekler sayesinde olur. Fiil kipleri; haber kipleri (bildirme kipi) ve dilek kipi (tasarlama kipi) olmak üzere ikiyeayrılır.

FİİLLER(EYLEMLER)-2


Bir eylemi, bir durumu veya bir oluşu anlatan sözcüklere**fiil (eylem)** denir. Fiiller kip (zaman) ve kişi (şahıs) eklerini alarak çekimlenir.

gel, gör, sev, uç, bak, kalk, sor, ye, oku…

**NOT**: Bir kelimenin fiil olup olmadığını anlamak için “-mak / -mek” mastar ekini kullanırız. **Eğer bir kelimeye, “-mak / -mek” mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiildir; getiremiyorsak o kelime isimdir.**

**NOT:**Bir sözcük mastar eki ile birlikte kullanılmışsa örneğin  “görmek, yazmak vs.” bu sözcük fiildir şeklinde bir algı vardır. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Eğer sözcük mastar eki almışsa artık o sözcük fiil değil fiilimsidir (isim fiildir). Fiil ise sadece “gör, yaz” kısımlarıdır. Biz mastar ekini o sözcüğün eylem olup olmadığını anlamak için kullanıyoruz.

Fiiller konusunu anlamları ve yapıları bakımından birkaç başlık altında incelemek mümkündür:



**ANLAMLARINA GÖRE FİİLLER**

**1-İŞ (KILIŞ) FİİLLERİ**

Öznenin kendi isteği ile gerçekleşen ve öznenin bir nesneyi etkilediği fiillerdir. Bu fiillerde öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne (varlık) vardır.

Özneyi bulduktan sonra öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne olup olmadığını bulmak için ise yükleme “ne, neyi, kimi?” sorularından birini sorarız. Eğer fiille sorduğumuz “ne, neyi, kimi?” sorularından birine cevap alabiliyorsak bu fiil, iş (kılış) fiilidir.

İş-kılış fiillerinin başına “onu” kelimesini getirdiğimizde anlamlı bir ifade oluşur.

**Örnekler:**

* Kardeşim evin camını kırdı.
* Ahmet, elindeki taşı suya attı.
* Yusuf, cebindeki kağıdı masaya bıraktı.
* Kerem, telefonu yüzüme kapattı.
* Gizem oyuncağını yere koydu.
* Önder, şişeyi çöp kutusuna atacak.
* Geleceğini daha yeni öğrenmiş.
* Ben bu soruyu çözebilirim.
* Babam bana yeni bir kitap aldı.
* Komedyen herkesi çok güldürdü.

sil(mek), anlat(mak), temizle(mek), yaz(mak), al(mak), taşı(mak), kaldır(mak), tak(mak), kullan(mak), ısıt(mak), çal(mak), karıştır(mak), tara(mak), aç(mak), kapat(mak) araştır(mak), çiz(mek), besle(mek), büyüt(mek), öldür(mek), yut(mak),

Bazı fiiller cümlede kullanılışına göre iş fiili dışında da kullanılır.

* Çocuk kapıyı **açtı**. (iş-kılış)
* Bütün çiçekler **açtı**. (oluş) (belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştiği için)

**2-DURUM FİİLLERİ**

Öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan fiillerdir. Durum fiillerinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne (varlık) yoktur. Bu yüzden **durum fiillerinde, fiille sorduğumuz “ne, neyi, kimi?” sorularından birine cevap alamayız.**

**Örnekler:**

* Arkadaşım yan binada oturuyor.
* Bebeğimiz doğduğundan beri ilk kez güldü.
* Bugün okuldan gelecek.
* Gece geç yattığı için sabah erken uyanamadı.
* Tatilde iyice dinlenin.
* Başkanın uyarısıyla tüm salon birden sustu.
* Çocuk elektrikler kesilince çok korktu.

Uyu(mak), dinlen(mek), otur(mak), sus(mak), gül(mek), ağla(mak), dur(mak), uzan(mak), çık(mak), yürü(mek), gel(mek), koş(mak), bak(mak), yüz(mek), kork(mak), dur(mak), bulun(mak)

**NOT:** Durum fiili olup da nesne alabilen az da olsa fiil vardır. Bu fiiller hareket bildirmediği için durum fiili olarak kabul edilir. (özlemek, beğenmek…)

**3-OLUŞ FİİLLERİ**

Öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir. Oluş fiillerinde daha çok **“zaman içerisinde kendiliğinden olma”** söz konusudur.

Oluş fiilleri, bir durumdan başka bir duruma geçildiğini veya geçilmekte olduğunu bildirirler.

FİİLLER (EYLEMLER)-1