**NOT:** "Ne...ne" bağlacının geçtiği her cümle bağlı cümle değil­dir. Bu bağlaç iki cümleyi birbirine bağlıyorsa, bağlı cüm­leden söz edilebilir. "Ne...ne" bağlacı bir cümlenin özne, nesne, tümleç gibi öğelerini birbirine bağlayabilir.

* Çocuğun önünde ne kitap **ne**defter vardı.
* Geçen hafta **ne**kendisi uğradı **ne**kardeşi.

Yukarıdaki iki cümle de bağlı cümle değildir. Bu cümlelerde "ne...ne" bağlacı özneleri birbirine bağlamıştır.

* "Ne bir gün yüzü güldü, ne mutlu oldu." cümlesi bir bağlı cümledir.
* "Son zamanlarda ne kitap okuyor, ne televizyon izliyor." cümlesi de bir bağlı cümledir.

**1-Basit cümlede tek yüklem vardır, yüklemden başka eylem bildiren sözcük yoktur.**

**"Ben her akşam dolaşırdım, bu yeşil sahilde."**

**2-Birleşik cümlede de tek yüklem vardır; ancak yüklemin dışında yargı bildiren en az bir sözcük daha vardır.**

**"Gözlerim gözlerinde dinlenirken eriyor."**

**3-Sıralı cümlede en az iki yüklem (iki cümle) vardır; cüm­leler birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanır.**

**Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, dü­şünme derin.**

**4-Bağlı cümlede de birbirine bağlı en az iki yüklem vardır; cümleler birbirine bağlaçlarla bağlanır.**

* **Dert gider ama yeri boş kalmaz."**

**4- BAĞLI CÜMLE**

Bağlı cümle biçim olarak sıralı cümleye çok yakındır. Sıralı cümlenin içindeki cümleler birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanır. Bağlı cümlede ise cümleler birbirine bağlaçlarla bağlanır.

“Ve, veya, ya da, ile, fakat, ama, çünkü” gibi herhangi bir **bağlaçla** birbirine bağlanan yargılara yapıları yönünden bağlı cümle denir.

* Çevrenize alıştığınız anda **ihtiyarlamışsınızdır; çünkü** artık düşünmeye ihtiyacınız **kalmamıştır.**
* Sinek **küçüktür ama**mide **bulandırır.**
* Her şeyi **yapabilirsin; fakat**kendini hiçbir zaman, yap­tıklarından dolayı mazeret söylemeye **alıştırmamalısın.**
* Ortalıkta çok fazla şef **var fakat**çok az Kızılderili **var.**
* Dün resim yapmadı  **da** maça gitti.
* Gönlümle oturdum **da** hüzünlendim o yerde.
* Konuşmayı erken öğrendim **ama** susmayı öğrenmem için yaşlanmam gerekti.
* Ölmek kaderde var **ve** bize üzüntü vermiyor
* Evin en küçüğüydüm **ve** sedirin önünde yere serilmiş yatakta yatardım.
* Çok çalışıyorsun; **fakat** bir türlü başaramıyorsun.
* Baharı severim; **çünkü** insana yaşa gücü veriyor.
* Çalıştım **ve** başardım.

**NOT**: Bağlı cümlede cümleler birbirine "ama, ancak, fakat, lakin, ne var ki, ne yazık ki, yalnız, çünkü, oysa, oysaki, madem­ki, ve, veya, ne...ne, halbuki..." gibi bağlaçlarla bağlanır.

**3.2.Bağımsız Sıralı Cümle**

Öğe ortaklığı olmayan sıralı cümle çeşididir. Sıralı cümleyi oluşturan cümleler anlamca birbirine bağlıdır; ancak aralarında öğe ortaklığı söz konusu değildir.

* **"Kitapları çok severdi; evindeki kütüphanede binlerce kitap vardı."**
* İyi ağaç kolay **yetişmez;**rüzgâr ne kadar kuvvetli eserse ağaçlar da o kadar **sağlam olur.**
* Önce biz alışkanlıklarımızı **oluştururuz,**sonra da alış­kanlıklarımız bizi **oluşturur.**
* Her işin başı **zamanlamadır;**bir işin ne zaman yapıla­cağı, nasıl yapılacağı kadar **önemlidir.**
* Dün tarihtir, yarın bilinmeyendir, bugün hediyedir.
* Evden sessizce çıktık, sokakta lambalar yanmıyordu
* Yağmur durmuştu, yollar çamurdan görünmüyordu.
* O geziyordu, ben çalışıyordum

**Aşağıdaki atasözleri de aynı şekilde, öğe ortaklığı olmayan bağımsız sıralı cümle örneğidir.**

* Besle kargayı, ovsun gözünü.
* Sakla samanı, gelir zamanı.
* Mirasa "nereye gidiyorsun" demişler; esip savurmaya demiş.
* Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.
* Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.
* Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar.
* Sev beni, seveyim seni.

**CÜMLE TÜRLERİ-5**

**CÜMLE TÜRLERİ-4**

**3.1.Bağımlı Sıralı Cümle**

Birbirine yalnız anlam yönünden değil, ögeleri bakımından da bağlı olan sıralı cümle çeşididir.

Sıralı cümleyi oluşturan cümleler ortak öge kullanır. Farklı yüklemler ortak özneye, nesneye ya da tümlece bağlanır.

Yani özne, nesne ya da herhangi bir tümleç her iki cüm­lenin de öznesi, nesnesi, tümleci olur.

**NOT:** Bir sıralı cümleye "bağımlı sıralı cümle" denmesi için tek öğenin ortak olması yeterlidir.

* Çok açılma, soğuk alırsın.
* Dağda gez, belde gez; insafı elden bırakma.
* Başarılı olmak isteyen insan,  sorumluluklarını yerine getirir, hiçbir zaman aksatmaz.
* Birlikte çalıştığınız insanlara güvenin, her zaman destek olun.
* İki öğrenci, dersler bittikten sonra sınıfta oturdu, test çözdü.
* Aydın, dün hep evdeymiş; hiç dışarı çıkmamış.
* Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış.
* Mart kapıdan baktırır; /kazma kürek yaktırır. (Özne ortak)
* Mallarımızı önce çaldılar, /sonra geri bize sattılar. (Özne ve nesne ortak)
* Merdivenleri kardeşin yıkasın, /sen de sil. (Nesne ortak)
* İnatçı adama dil döküyor, /sürekli yalvarıyordu. (Özne ve dolaylı tümleç)
* Onu bana beni ona şikayet eder. (yüklem ortak)

**3-SIRALI CÜMLE**

Bir anlatımın içinde anlamca birbirine bağlı birden çok cümle bulunabilir. Her bir cümle, aslında tek başına yargı içeren bir anlatımdır, iki cümle, aralarında anlamca bağ olduğu için tek cümle şekline getirilir.

* Bir dostun üzüntüsüne herkes katlanır; başarılarına ise, ancak yüksek ruhlar sevinir.
* Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç.
* Aldığın her nefesi fırsat bil; ot değilsin, yeniden bitmezsin.

**NOT:** Birbirine anlamca bağlı cümlelerden oluşan sıralı cümlede­ki cümleler, virgül (,) ya da noktalı virgülle (;) bağlanır.

**NOT**: Sıralı cümlenin içinde en az iki yargı vardır. Bu yüzden sıralı cümlelerde en az iki yüklem vardır.

* Kelimeleriniz **düşüncelerinizin giydiği kıyafetlerdir,**onları iyi **giydirin.**
* Akılsızlar **hırsızların en zararlısıdır;**zamanınızı ve neşenizi **çalarlar.**
* Dün, **iptal edilmiş bir çektir;**yarın **emre hazır bir** **senettir;**bugün ise **peşin paradır.**
* İnsanlar yanlış **yapabilir,**yalnız büyük insanlar yanlış­larını **anlar.**
* Değişmezsek **gelişemeyiz,**gelişmiyorsak aslında yaşa­mıyoruz **demektir.**

Sıralı cümle kendi içerisinde **"BAĞIMLI SIRALI"**ve **"BAĞIMSIZ SIRALI"**olarak ikiye ayrılır.

"Yan cümleciğin görevi" sorulduğunda yapılacak ilk iş cümledeki fiilimsi ya da fiilimsileri bulmaktır. Fiilimsi bulun­duktan sonra, fiilimsinin içinde yer aldığı söz öbeğinin cümlenin hangi öğesi olduğu bulunur. Yan cümlecik, temel cümlenin öznesi, nesnesi ya da tümleci olabilir.

**2.2 Şart( Koşul) Birleşik Cümle**

Yan cümleciği dilek-şart (koşul) kipiyle çekimlenmiş fiille oluşturulan birleşik cümle çeşididir.

* Bir gelen olursa kitaplarını gönderirim.
* Ne zaman denize girsek dalga çıkıyordu.
* Biraz acele edersen onlara yetişirsin.
* Taşı sıksa suyunu çıkarır.
* Ben de bir ah etsem karşıki dağlar kül olur.
* Gerçeği anlarsınız biraz düşünürseniz.
* Bu arsayı hiç düşünmeden alırdım, biraz param olsaydı.
* Aranızda dayanışma olmalı, bu işi başarmak istiyorsanız.

**2.3. İç İçe Birleşik Cümle**

Cümlenin içinde yan cümlecik olarak bir başka cümlenin yer aldığı böyle cümlelere **"iç içe bileşik cümle"** denir.

* Çantamı nereye bırakmıştım hatırlamıyorum.
* Bunları kim getirmişti bilmiyorum.
* Tıp fakültesinde okuyacağım diyor.
* Yarım saat önce geldim dedi.
* Adam, / **"Kartınız geçerli değil."** / demez mi?
* Şark için **"Ölümün sırrına sahiptir."** derler.
* "**Savaşı önce kendime karşı kazanmalıyım."** diye düşündü.

**Not: Basit cümle -kesinlikle- kısa cümle olarak anlaşılmamalıdır.**

* "Bundan tam kırk yıl önce ihtiyar bir adam ve iki oğlu, memleketin en uç noktasındaki bu küçük kasabadaki yardımsever, çalışkan insanlarla tanıştılar."
* "Kongre salonunun kapısındaki uzun boylu, üniformalı görevli elimizdeki belgeleri, kimliklerimizi, çantalarımızı uzun uzun kontrol etti."

**2-BİRLEŞİK CÜMLE**

Temel bir cümle ile ona bağlı yan cümleden oluşan cümlelerdir.

Yüklemin (çekimlenmiş eylem ya da ek eylem almış ad soylu sözcük) bulunduğu bölüme temel cümle, yükleme bağlı diğer yargının bulunduğu bölüme yan cümle denir. Yan cümleler temel cümlenin öznesi, nesnesi, dolaylı tümleci ya da zarf tümleci olabilir.

**2.1. Girişik Birleşik Cümle**

Yan cümlesi eylemsiden oluşan birleşik cümlelerdir.

* Bana **dokunmayan**yılan / bin yaşasın. Yan cümlecik (Özne)
* Bir elinin **verdiğini**/ öbür elin görmesin. Yan cümlecik (Belirtili nesne)
* Ağaca **çıkan**keçinin / dala **bakan**oğlağı olur. (Özne)
* Cahile laf **anlatmak**/ deveye hendek **atlatmaktan**güçtür. (Özne)  (Zarf tümleci)
* **Çağrılmayan**yere/ çörekçi ile börekçi gider. Yan cümlecik (Dolaylı tümleç)
* **Çıkmadık**candan / umut kesilmez. Yan cümlecik (Dolaylı tümleç)
* Göle su **gelinceye**kadar/kurbağanın gözü patlar. (Zarf tümleci)
* Heyecandan daha sınava girmeden unuttum bütün bildiklerimi.
* Günü geldiğinde anlayacaksın ne demek istediğimi.
* Geçmez günlerimin sessiz avuntusudur avuçlarımdaki busen.
* Bir dost gerekiyor bana.

**3-EKSİLTİLİ CÜMLE**

[Yüklem](https://www.cokbilgi.com/yazi/yuklem/)i bulunmayan cümlelerdir. Yargının ne olduğu okuyucunun yorumuna bırakılır.

*“*Karşımızda geniş ve yemyeşil bir ova… Onun tam ortasında küçük ama çok güzel bir göl…*” cümlelerinde yüklem yoktur. Üç noktalar yüklemin eksik olduğunu gösterir. Ancak biz cümlede “*vardı, görünüyordu, bulunuyordu*” gibi bir yargının verilmek istendiğini anlıyoruz.*

* Senin yanında ne dert, ne tasa…
* Günün sonunda bir çay molası…

**D-Yapılarına Göre Cümleler**

**1-BASİT CÜMLE:**Tek yargı bildiren cümlelerdir. Bunlarda bir yüklem vardır, yan cümleler yoktur.

* Beyaz örtüyle kurdum masayı.
* Güzel bir defter aldım.
* Gözlerimi o saat sessiz **kapayacağım."**
* Bir garip dünyada ben **yadırgadım**yerimi.
* Bir daha **görüyorum**seni dünya gözüyle.
* Bir büyük boşlukta **bozuldu**büyü.
* Kitap **ruhun ilacıdır."**
* "En önemli ürünümüz **ilerlemektir."**
* "Alışkanlık **anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir."**
* "Ümit **uyanık insanın rüyasıdır."**
* "Her disiplinli çabanın birden çok ürünü **vardır."**
* "En büyük zaman hırsızı **kararsızlıktır."**

**6-ÜNLEM CÜMLESİ**

Vurgu/tonlamanın en yoğun kullanıldığı cümle çeşitleridir. Ünlem cümleleri, “sevinç, üzüntü, korku, şaşkınlık, acıma, kızgınlık, hüzün, hayıflanma, coşkunluk, tehdit vb.” duyguları vurgu/tonlama ve bazı kelimelerin de yardımıyla etkili şekilde ifade etmeye yarayan cümlelerdir. Ünlem cümlelerinin sonuna ünlem işareti konulur.

* Neydi o ses öyle!
* Harika bir fikir geldi aklıma!
* Off yine başıma ağrı girdi!
* Hey inşaat alanına dikkat et!
* Eyvah babam da gelecekmiş!
* Ne kadar da güzel bir bebek bu!
* Oraya gitmene izin vermiyorum!
* İmdat, düşüyorum!

**C-Yüklemin Yerine Göre Cümle Çeşitleri**

Cümlede, normal şartlarda yüklemin bulunması gereken yer, cümlenin sonudur. Fakat bazen, şiir mısralarında, günlük konuşma cümlelerinde veya üslup özelliği olarak yüklemin yeri değişebilmektedir.

**1-KURALLI (DÜZ) CÜMLE**

Türkçenin cümle yapısında özne başta, tümleçler ortada, yüklem ise sondadır. Bu sebeple yüklemi sonda olan cümlelere “kurallı cümle” ya da diğer bir ifadeyle “düz cümle” denilmektedir.

* Masasının üzerindeki bütün kitapları rafa kaldırdı.
* Bir gün hayallerine ulaşacağına inanıyorum.
* Onun yalnızlığına yürek dayanmaz.
* Saçlarımı her gün farklı şekilde taramaktan keyif alıyorum.
* Leyla, gecenin en zarif isimlerindendi.

 **2-DEVRİK CÜMLE**

Yüklemi sonda değil, başta veya ortada olan cümlelerdir. Başka bir ifadeyle yüklemi özne veya tümleçlerden önce gelen cümleler “**devrik**” cümlelerdir.

**CÜMLE TÜRLERİ-3**

* Senin gibi bir insanı kim reddeder? (övgü)
* Bu kadar kolay soruyu nasıl çözememişim? (üzüntü)
* Doğum gününü hiç unutur muyum? (kesinlik)
* Olayların böyle gelişebileceğini niçin düşünemedim? (pişmanlık)
* Hırsızlık mı? Ben mi yapmışım? (bilmezden gelme, karşı çıkma)

**UYARI:** Cümlede soru sözcüğü gördüğünüzde: “Bu cümle soru cümlesidir.” demeniz sizi hataya düşürecektir. Çünkü içinde soru sözcüğü olduğu halde gerçek veya sözde soru cümlesi özelliği taşımayan cümleler de vardır. Bu konuda ve tüm cümle çeşitleri konusunda yapılan en büyük hata, cümleyi tam okumadan karar vermektir.

* Bu değirmenin suyunun nereden geldiği anlaşıldı.
* Bana neden böyle davrandığını anlamıyorum.
* Kime baksam yüzünde bir parça sen varsın anne.
* Gelir mi gelmez mi bilmem ama başı dertte değildir umarım.

**5-EMİR CÜMLESİ**

Emir cümleleri, bir eylemin yapılmasını veya yapılmamasını “buyruk, komut, talimat, ferman” şeklinde ifade eden cümlelerdir. Emir cümlelerinin yüklemi “[emir kipi](http://www.turkdilbilgisi.com/fiiller/cekimli-fiil-kip-sahis-ekleri.html)” ile çekimlenmiş fiilden oluşur. Ancak bazen, vurgu/tonlama yardımıyla farklı kiplere de emir anlamı yüklenebilmektedir.

* Ben gelene kadar yemeği hazırlasın.
* Kovaya su doldur ve hemen arabayı yıka.
* Saat 12’den önce evden çıkmayın.

Ben gelmeden bilgisayarı açma.

Bundan sonra ablanın kalbini kırmayacaksın

* Bu söylediğin de laf mı şimdi. (laf değil)
* Ne sen Leyla’sın ne de ben Mecnun. (Sen Leyla değilsin, ben de Mecnun değilim)
* Kim sever bu kadar tatsız çorbayı! (kimse sevmez)
* Verilen işleri zamanında bitireceğini mi sanıyorsunuz? (bitiremez)
* Duyduklarım karşısında artık sana nasıl güvenebilirim? (güvenemem)
* Bu soğukta kabansız dışarı çıkılır mı hiç! (çıkılmaz)
* Sorunlara çözüm bulabilecek kadar donanımlı biri ne gezer. (donanımlı biri yok)
* Sanki sınavda birinci oldun.(birinci olmadın.)

**3-GERÇEK SORU CÜMLESİ**

Cevap almak amacı taşıyan soru cümleleridir.

* Bu insanlar nereden geliyor?
* İzne ayrıldıktan sonra seni aradı mı?
* Hangi yoldan gideceksiniz?
* Gizli yürütülecek olan bu görevin başına kimi getirecekler?
* Listedeki gruplarda kaçar kişi yer alıyor?
* Bozulan Kırıkkale-Ankara yolu ne zaman onarıldı?
* Niçin karanlıkta oturuyorsun?

**4-SÖZDE SORU CÜMLESİ**

Kuruluşuna göre soru soruyormuş gibi görünen; ancak cümledeki soru sözcüğüne rağmen herhangi bir cevap beklemeyen, cevabı kendi içinde gizli olan soru cümleleridir. Bu cümleler, vurgu/tonlamanın da yardımıyla bir duyguyu anlatmak için kullanılır.

* Ocağı söndürdüm mü acaba? (kuşku)
* Bir kahve daha alabilir miyim? (rica)

**NOT:** Cümlede belirtilen durum veya davranış çirkin, rahatsız edici ya da uygunsuz bir anlama gelen sözcüklerden oluşsa bile, cümledeki yargı meydana gelmişse bu cümle olumlu bir cümledir.

* Göz göre göre ona yalan söylüyorsun. (Yalan söylemek= Olumsuz bir durum ancak söyleme eylemi gerçekleştiği için cümle olumludur. )
* Bir araya geldiklerinde arkamdan konuşuyorlarmış.
* Bu adam geçen sene de hırsızlık yapmıştı.
* Her geçen gün daha da kötü oluyorum.

**2-OLUMSUZ CÜMLE**

Olumsuz cümleler, yüklemde belirtilen yargının meydana gelmediğini, gerçekleşmediğini, olumsuz yönde sonuçlandığını ya da sonuçlanacağını, sözü edilen kavramın mevcut olmadığını ifade eden cümlelerdir. Olumsuz cümlelerin yükleminde olumsuzluk bildiren “-ma, -me, -maz, -mez” eki veya “yok, değil” gibi olumsuzluk ifade eden sözcükler genellikle yer alır.

* Depremin vurduğu bu şehirde artık uzun uzun binalar yok.
* Herkesle aynı şeyleri düşünecek değilim.
* Bakma onun böyle sitemli konuştuğuna.
* Bir daha kapıyı çalmadan içeri girmeyin.
* Aldığın kazak sıcak suda yıkanmaz.
* Bazı şeylerin önüne geçemezsiniz.

 **NOT:** Bazı cümleler, olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük almadığı halde, anlam bakımından yargının gerçekleşmediğini, gerçekleşmeyeceğini, sözü edilen kavramın bulunmadığını kasteder. Böyle cümlelere de “**biçimce olumlu, anlamca olumsuz”** cümleler denilmektedir.

**CÜMLE TÜRLERİ-2**

CÜMLE TÜRLERİ-1

**B- Anlamına Göre Cümle Çeşitleri**

Cümleler, anlamları bakımından temelde ya olumlu ya da olumsuzdur. Bu olumlu ve olumsuz cümleler ayrıca soru, ünlem, emir, istek vb. anlamları da taşıyor olabilir.

**1-OLUMLU CÜMLE**

Olumlu cümleler, yüklemde belirtilen yargının meydana geldiğini, gerçekleştiğini, olumlu yönde sonuçlandığını ya da sonuçlanacağını, söz konusu olan kavramın mevcut olduğunu ifade eden cümlelerdir. Olumlu cümlelerin yükleminde olumsuzluk eki ya da “yok, değil” gibi olumsuzluk ifade eden sözcükler genellikle yer almaz.

* Bankadaki birikimi ile babasına son model bir araba aldı.
* Herkesin yüzünde bayram neşesi vardı.
* Takip edildiğini anlayınca hızlı hızlı yürümeye başladı.
* Gelecek hafta uzun bir yolculuğa çıkacağız.
* Belediyenin açtığı çukur, ağzına kadar suyla doluydu.
* Kardeşim sessiz sakin, kendi halinde biridir.

**NOT:** Bazı cümleler, yükleminde ya da herhangi bir öğesinde olumsuzluk bildiren bir ek veya sözcük bulundurduğu halde anlamca yargının gerçekleştiğini, olumlu yönde olduğunu kasteder. Bu tip cümlelere **“biçimce olumsuz, anlamca olumlu”,** cümleler diyebiliriz. Buradaki “biçim” kelimesi, cümlenin kuruluş yönünü, yapısını, şeklini karşılamaktadır.

* Boğazın manzarası hoşuma gitmedi değil. (hoşuma gitti)
* Onun arkamdan konuştuğundan haberim yok değil. (haberim var)
* Senin bu tavırlarına kızmıyor değilim. (kızıyorum)
* Anlamaz mı, ne zekidir o! (anlar)
* En büyük hayali biriktirdiği para ile dünyayı dolaşmaktı. (İsim fiil)
* Annesiyle tartışları tek konu, ilaçları zamanında içmeyişiydi. (İsim fiil)
* En çok yanılan, az kitap okuyup çok söz söyleyendir. (Sıfat fiil)
* Bana olan sevgisi ölürcesineymiş. ([Zarf](http://www.turkdilbilgisi.com/sozcuk-turleri/zarflar) fiil)

**2-İSİM CÜMLESİ**

**İsim cümlesi**, isim veya isim soylu sözcüklerin “idi, imiş, ise veya dir” ek fiillerini alarak yüklem görevini üstlenmiş cümlelerdir.

**Nasıl Bulunur?** Tıpkı fiil cümlesinde olduğu gibi cümlenin yüklemi tespit edilir. İsimler “-mek, -mak” mastar ekini alamayan sözcükler olduklarından fiillerden bu yönüyle ayrılırlar. Yüklemi isim veya isim soylu olan sözcükte mutlaka ek fiil bulunur (Ek fiilin geniş zamanı “dir” bazen düşebilir, Ahmet çalışkandır. – Ahmet çalışkan. gibi).

Yüklem isim ve isim soylu sayılan sıfat, zamir, [edat](http://www.turkdilbilgisi.com/sozcuk-turleri/edatlar/edat-nedir.html), [fiilimsi](http://www.turkdilbilgisi.com/fiilimsiler/fiilimsiler.html) gibi sözcüklerden meydana geldiğinde cümle yüklemine göre “isim cümlesi” sayılmaktadır.

* Seninle görüşmemizi sağlayan kişi Hasan’dır. (özel isim)
* Bu beton yığınında bize nefes veren tek şey ağaçlardı. (cins isim)
* Karşı rakip, geçen senenin en başarılı takımıymış. (topluluk ismi)
* Doğum günüm için yaptığın pasta çok lezzetliydi. (sıfat)
* Yıllardır üzerine titreyerek çizdiği resim buymuş.
* Hayatımda aldığım en değerli hediye sendin bana. (kişi zamiri)
* O, fikirleriyle herkesi etkileyebilen biridir. (belgisiz zamir)
* Kimdi bu yolu kapatan? Neydi derdi? (soru zamiri)
* Sana edebileceğim yardım bu kadarmış. (edat)



**A-Yüklemine Göre Cümle Çeşitleri**

**1-FİİL CÜMLESİ**

**Fiil cümlesi**, yüklemi haber/tasarlama kipleri ve şahıs eklerinden herhangi biri ile çekimlenmiş olan cümlelerdir.

**Nasıl Bulunur?** Cümlenin yüklemi tespit edilir. [Fiiller](http://www.turkdilbilgisi.com/fiiller/fiil-nedir-is-olus-durum-fiilleri.html) “-mek, -mak” mastar ekini alabilen sözcükler olduklarından cümlenin yüklemine bu mastar eklerinden uygun olanı getirilip yüklemin fiil olup olmadığı tespit edilir. Ayrıca sözcükte kip eki ve şahıs eki var mı yok mu buna bakılarak da cümlenin fiil cümlesi olup olmadığını rahatlıkla görebilirsiniz.

* Tezgahtaki çatlak kavunları daha ucuza almak istedik.
* Kendine harika bir yol arkadaşı bulmuşsun.
* Yarını düşlerken bugünden olabileceğimi tahmin etmemiştim.
* Yolun karşısındaki kaldırıma uzanıverdim.
* Kimse burada olan biteni açıklayamamıştı.
* Spor yaparak belinizi bir beden inceltebilirsiniz.
* Hayalini gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katıyor.
* Yalnız kalabilirsin bu şehrin en kalabalık sokağında.
* Hiçbir şeyden korkmazdı karanlıktan korktuğu kadar.
* Tüm bildiklerini onunla paylaştı hiç tereddüt etmeden.

**UYARI:** Fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler fiil cümlesi değil, [isim](http://www.turkdilbilgisi.com/sozcuk-turleri/isim-ad-nedir.html) cümlesi olarak kabul edilir. Çünkü eylemsiler; fiile benzeyen, fakat fiilden isim yapma ekleri alarak artık “isim” soylu olan sözcüklerdir. Eylemsiler, ek fiil (idi, imiş, ise, dir) eklerini alarak cümlede yüklem görevini üstlenebilirler.