**8. SINIFLAR CÜMLE ÇEŞİTLERİ DERS NOTLARI**

**A. Yüklemin Türüne Göre Cümleler**

Bir cümlenin yüklemi ya çekimli bir fiil ya da ek fiille çekimlenmiş bir isim olabilir. Buna göre yüklemin türü bakımından cümleler ikiye ayrılır:

1. Fiil Cümlesi

2. İsim Cümlesi

**1. Fiil Cümlesi**

Yüklemi **çekimli bir fiil** olan cümlelerdir.

\* Öğrenciler bugün çok **çalıştı.**

\* Sonunda konuşmaya **başladı**

\* Öğretmenin nasihatları **kulağına küpe oldu.**

\* Olanları duyan babası, **küplere bindi.**

**Not**: Deyimler, çekimli fiil hâlinde yüklem olarak kullanılabilir.

**2. İsim Cümlesi**

Yüklemi isim soylu bir kelime olup, **ek fiilin** **zamanlarından biri** ile çekimlenmiş olan cümlelerdir.

\* Ahmet çok **çalışkandır.**

\* Uzun bir yolculuktan sonra **İncesu'daydık.**

\* Bu adam, Ali’nin **babasıdır.**

\* Babamın bana aldığı hediye, **yeşil bir kalemdi.**

\* Bu kalem, **benimdir.**

**Not 1**: Ek fiilin geniş zamanında “-dir” eki düşebilir.

Bugün hava **yağmurludur.** Bugün hava **yağmurlu.**

**Not 2**: Sesteş kelimeler hem isim hem de fiil olarak cümlede yer alabilir.

Akşamleyin köye **vardı**. (Fiil Cümlesi)

Televizyonda çok güzel bir film **vardı**. (İsim Cümlesi)

**B. ÖGELERİNİN DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER**

**(YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER)**

Yüklemin cümle sonunda olup olmamasına göre ikiye ayrılır:

1. Kurallı (Düz) Cümle

2. Devrik Cümle

**1. Kurallı (Düz) Cümle**

Yüklemi sonda bulunan cümledir.

\* Çocuğun kalemi **kırıldı.**

\* Çocuk sınavda çok **heyecanlıydı.**

**2. Devrik Cümle**

Yüklemi sonda bulunmayan cümlelerdir.

\* Dünya üzerinde **insandır** en değerli varlık.

\* **Canlandı** o meşhur ova at kişnemesiyle.

**Not**: **Eksiltili cümle**, yüklemi bulunmayan, yani tamamlanmamış cümledir.

**Aslan yatağında, yiğit çağında...**

(Aslan yatağında, yiğit çağında belli olur.)

Bir de eve geldim ki**…**

**C. ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER**

Cümlenin içerdiği anlama göre adlandırılır.

1. Olumlu cümle 4. Ünlem cümlesi

2. Olumsuz cümle 5. Şart cümlesi

3. Soru cümlesi

**1. Olumlu Cümle**

Fiil cümlesinde işin, oluş veya hareketin yapıldığını, yapılmakta olduğunu ya da yapılacağını bildiren cümlelerdir. İsim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu, var olduğunu, bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelerdir.

\* Bütün gün evde **oturdum.** \* Yemek çok **tatlıydı.**

\* Bakkalda ekmek **var.** \* Bursa, kışın **soğuktur.**

\* Yarın daha erken **gelmelisin.**

\* Bu binanın yerinde şeftali bahçesi **vardı.**

**Not**: Hırsız kitapları çalmış. “Çalmak” olumsuz bir davranıştır; fakat cümlede eylem gerçekleştiği için anlamına göre olumlu cümledir. Sadece anlama odaklanmalıyız. Davranış, bizi ilgilendirmez.

**2. Olumsuz Cümle**

Fiil cümlesinde işin, oluşun yapılmadığını, yapılmayacağını ; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını, var olmadığını, bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümlelerdir.

**Olumsuz Cümle Nasıl Yapılır?**

Fiil cümleleri, olumsuzluk ekiyle (-ma/me) ve ne.....ne...." bağlacıyla; isim cümleleri de “yok, değil” kelimeleriyle, "ne....ne" bağlacıyla ve “siz” olumsuzluk ekiyle kurulur.

\* Yarın daha erken **gelmemelisin.**

\* Buraları daha önce hiç **görmemiştim.**

\* Ateşle oyun **olmaz.**

\* Bursa, bu mevsimde **soğuk değildir.**

\* Sokakta ne araba ne de insan **var.**

\* Ankara bugün hem elektriksiz hem **susuz.**

Olumlu – Olumsuz Cümlelerin Karşılaştırılması

*\* Bu çay* ***şekerli****. (Olumlu C.)*

*\* Bu çay* ***şekersiz****. (Olumsuz C.)*

\* Bardakta su **var**. (Olumlu C.)

\* Bardakta su **yok**. (Olumsuz C.)

*\* Ben* ***hastayım****. (Olumlu C.)*

*\* Ben* ***hasta değilim****. (Olumsuz C.)*

\* Beni **aradı ve sordu**. (Olumlu C.)

\* Beni **ne aradı ne sordu.** (Olumsuz C.)

**Not**: Bazı cümleler biçim (şekil) bakımından olumsuz olduğu hâlde anlamca olumlu olabilir.

\* Çocuklarının okumasını **istemiyor değildi**. (İstiyordu)

\* Cezaya çarptırılanlar **suçsuz değildiler**. (Suçluydular)

\* Yangından korkmayan **yoktur**. (Herkes korkar)

\* Bu soruyu **çözemeyecek değilim**. (Çözebilirim.)

\* O çocuğu **tanımıyor değilim**. (Tanıyorum.)

**3. Soru Cümlesi**

•İçinde soru anlamı bulunan; bir konuda bilgi edinmek, şüpheleri gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümlelere soru cümlesi denir.

•Cümlenin öğelerini bulmaya yönelik tüm soru kelimeleriyle soru cümleleri yapılabilir.

•Elimdekinin ne olduğunu kim söyleyecek?

•Babası çocuğa ne getirmiş?

•Ankara'ya ne zaman yerleştiniz?

•Daha sonra nereye gidecekler?

•Soru anlamı; soru sıfatları, soru zarfları, soru zamirleri, soru edatları ile sağlanır.

•Son sözünüz bu mu anneciğim? (Soru edatı ile)

•Kaç yıl okudun? (Soru sıfatı ile)

•Ali nereye gitti? (Soru zamiri ile)

•Olayı nasıl anlattı? (Soru zarfı ile)

**UYARI** Hangi takımı tuttuğunu söylemedi.

Soru sıfatı kullanıldığı halde soru cümlesi değildir. Çünkü cevap beklemiyor.