******

******

***Adı: Türkçe Tarih***

***Soyadı: Çalışma Kağıdı ....../....../2018***

***FİİLDE ÇATI***

İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere **etken fiil** denir.

**»** Babam her gün kitap okuyor.  
cümlesinde “okuma” eylemini yapan bir özne (babam) vardır. İşi yapan gerçek bir özne olduğu için bu cümlenin yüklemi etkendir.

**»** Bu kitabı dün aldım.  
cümlesinde “alma” eylemini gerçekleştiren bir özne vardır. Ama bu cümlede bir sözcük olarak verilmemiştir. Özne bir sözcük olarak verilmese de, cümlenin öznesi gizli olsa da cümlede işi yapan belli olduğu için bu cümlenin yüklemi çatısına göre etkendir.

**»** Bahar gelince ağaçlar güzelleşti.  
cümlesinde olduğu gibi sadece canlı varlıklar değil, insan dışındaki varlıklar da özne görevini üstlenebilir. Yukarıdaki cümlede “güzelleşen” ağaçlardır. Cümlede özne olduğuna göre, bu cümlenin eylemi çatısına göre etkendir.

***--------------------------------------------------------------------------***

İşi yapan gerçek bir öznesi olmayan fiillere **edilgen fiil** denir. Edilgen çatılı fiillerde özne işi yapan değil, yapılan işten etkilenen durumundadır. Edilgen fiiller, fiil kök veya gövdelerine “-l” veya “-n” eklerinin getirilmesiyle oluşturulur.

**»** Futbolcu kırmızı kartla oyundan at**ıl**dı.  
cümlesinde “atma” işini gerçekleştiren yoktur. Onun yerine “atılma” eyleminden etkilenen “futbolcu” vardır. “Futbolcu” işi yapan değil de yapılan işten etkilenen durumunda olduğundan cümlede “sözde özne” görevindedir. O hâlde “atıldı” eylemi çatısına göre edilgendir.

**»** Bütün sokaklar temizle**n**di.  
**»** Kitapların hepsi ok**un**du.  
**»** Kapı hızlı hızlı vur**ul**du.

**»** Bakkaldan bir ekmek al**ın**dı.  
sözde özne  yüklem cümlesinde “alma” eylemini yapan, gerçekleştiren gerçek bir özne yoktur. Biz zihnimizden “tarafından” sözüyle cümleye bir özne getirebiliriz. Bu durumda cümle şöyle olur: “(Çocuk tarafından) bakkaldan bir ekmek alındı.

**UYARI** Edilgen fiiller, nesne – yüklem ilişkisine göre daima geçişsizdir. Çünkü; edilgen fiillerde nesne gibi görünen öge, daima sözde öznedir.

**»** Kardeşim, kırtasiyeden güzel bir kalem aldı.  
cümlesinde “alma” işini yapan özne (kardeşim) vardır. Cümle gerçek öznesi olduğu için etkendir. Alma işinden etkilenen bir öge, yani nesne cümlede vardır: güzel bir kalem. Öyleyse bu cümle öznesine göre etken, nesnesine göre geçişlidir.

***Dönüşlü Fiil***

İşi yapan ve yapılan işten etkilenen gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere dönüşlü fiil denir. Bu tür fiillerde eylemleri yapan özne olduğu gibi, eylemden etkilenen de öznedir. Dönüşlü fiiller, etken fiillere “-l” ve “-n” ekleri getirilerek yapılır.

**»** Sergen maçı kazanınca sev**in**di.  
cümlesinde, işi yapan “Sergen” olduğu gibi, etkilenen de “Sergen”dir. (Sevinmiştir.) Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi dönüşlü eylemdir.

**»** Sınavı kazandığımı duyunca çok sev**in**dim.  
**»** Sarsıntıyı duyunca hemen telefona sar**ıl**dı.  
**»** Dedesi her zaman madalyasıyla öv**ün**ürdü

**UYARI** Edilgen eylem ve dönüşlü eylem; aynı eklerle oluşturulduğundan karıştırılabilir. **Edilgen eylem ile dönüşlü eylem arasındaki fark** ise şudur: Dönüşlü fiillerin gerçek öznesi vardır, edilgen fiillerin ise sözde öznesi vardır.

**»** Benim sözlerimden çok al**ın**dı. (dönüşlü)

**»** Marketten deterjan da al**ın**dı. (edilgen)

**»** Bu elbise geçen yıl dik**il**di. (edilgen)

**»** Ali, durakta tam iki saat dik**il**di. (dönüşlü)

***2/F SINIFI ÇALIŞMALARI***

***ENES SERT***

******

**Bilmecem Var!!!**

***Dalda 3 elma vardı,ikisini aldım kaç elmam oldu.***

******

***Adı:***

***Soyadı:***

**»** İki çocuk döv**üş**tü.  
**»** Konuyu uzun uzun tart**ış**tılar.  
**»** Araçlar köprü üzerinde çarp**ış**mış.  
**»** Komşusuyla sabah selamla**ş**tı.  
**»** İki ülke sonunda anla**ş**tı.

**»** Bütün çocuklar bağr**ış**ıyordu.  
**»** Gel yolcu, vatanın derdine ağla**ş**alım.  
**»** Ne güzel, bütün kuzular mele**ş**iyor.  
**»** Güvercinler gökyüzünde ne güzel uçu**ş**uyordu.

**UYARI** Türkçede kimi eylemler işteş çatılı eylem gibi görünür; ama bunlardan kimilerinde eylemin birlikte ya da karşılıklı yapılması söz konusu değildir. Bunlarda bir durumdan başka bir duruma geçiş söz konusudur. Bazı kaynaklarda böyle fiillere “nitelikçe işteş” fiiller denir.

***-------------------------------------***

Geçişli fiillerin “-r-, -ar-, -er-, -t-, -tır-” ekleriyle geçişlilik derecesinin artırılmasıyla oluşturulan fiillere **ettirgen fiil** denir. Bu fiillerin bazılarında özne işi başkasına yaptırır.

**»** Kitabı öğrencilere oku**t**tu.  
cümlesinde “okumak” geçişli, bu eylemden türetilen “okutmak” da geçişlidir.

**»** Zorluklar sizi yıl**dır**mamalı. (oldurgan fiil)  
**»** Bakkaldan iki ekmek al**dır**dı. (ettirgen fiil)

*anlamak---anlatmak*

*duymak---duyurmak*

*sevmek----sevilmek*

*kırmak----kırdırmak*

***İŞTEŞ FİİLLER***

Fiilde anlatılan işin birden fazla özne tarafından birlikte veya karşılıklı yapıldığını gösteren fiillere işteş fiil denir. İşteş fiil, her şeyden önce, birden fazla öznesi olan fiil değil, olabilmesi, meydana gelebilmesi için birden fazla özneyi gerektiren fiildir ve bu fiiller (eylemler), özneler tarafından birlikte veya karşılıklı yapılır. İşteş fiiller, fiil kök veya gövdelerine “-ş” ekinin getirilmesiyle oluşturulur.

**»** Çocuklar bahçede top oynadılar.  
**»** Herkes bu konuyu anladı.  
Yukarıdaki cümlelerde özne birden fazladır, ancak bu fiiller işteş değildir. Çünkü anlatılan eylem bir özne tarafından yapılabilir, ayrıca “-ş-” eki de almamışlardır.

**»** Babam öğretmenimle görüşmüş.  
cümlesinde özne “babam” sözcüğüdür. Ancak görüşme eylemi bir kişi tarafından gerçekleştirilemez. Bu nedenle “görüşme” fiili işteştir.

**»** Yeni gelen öğrenci ile tanı**ş**tın mı?  
**»** Kuşlar ne de güzel ötü**ş**üyor.”

***----------------------------------------------------------------***

***Nesnelerine Göre Çatı***

Nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere **geçişli eylem** denir. Geçişli fiiller, yükleme sorduğumuz “neyi, kimi, ne?” sorularına cevap verirler.

**»** İçeriden **su** getirdi. **»** Hakem **kaleciyi** maçtan attı.

**UYARI** Bazı cümlelerde, fiiller geçişli olduğu hâlde nesne bulunmayabilir. Çünkü geçişli fiiller nesne alan ya da nesne gerektiren fiillerdir. Yolcular durakta bekliyor

---------------------------------------------------------------------

Nesne almayan, yani “ne, neyi ve kimi?” sorularına cevap vermeyen fiillere **geçişsiz fiil** denir. Geçişsiz fiillere nesneyi bulmak için “ne, neyi, kimi?” sorularını sorduğumuzda cevap alamayız.

**»** Dayımlar bugün tatile gidiyor. **»** Ali’nin sözlerine çok güldük.

***Oldurgan fiiler***

Geçişsiz fiillerin “-r-, -ar-, -er-, -t-, -tır-” ekleriyle geçişli hale getirilmesiyle oluşturulan fiillere **oldurgan fiil**denir. Fiilin ilk hali “ne, neyi, kimi?” sorularına cevap vermezken, ikinci hali, yani “-r-, -t-, -tır-” eklerini almış hali, bu sorulara cevap vermektedir.

uyumak----uyutmak pişmek----pişirmek

gülmek----güldürmek