…………………okulu 2018

TÜRKÇE

ÖĞRETMENİ

SIFATLAR(ÖN ADLAR) TÜRKÇE DERSİ DERS NOTU

MART 2018

Adlardan önce gelerek önüne geldiği adın karşıladığı varlık ya da kavramın niteliğini gösteren ve farklı bakımlardan belirten sözcük ya da sözcük öbeklerine **sıfat** denir. İsimlerin önüne gelerek isimleri renk, şekil, durum, sayı vb. yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere **sıfat** denir.

\* Sıfatlar tek başına kullanılamazlar.  
\*Adlardan önce gelirler.

**Tek başlarına kullanıldıkları zaman isim değerindedirler. Çünkü ancak bir isimden önce geldikleri zaman sıfat oldukları anlaşılabilir.**

**\*Sıfatın varlığından bahsedildiği her yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır.**

**\*Birkaç sıfat, arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir.**

**\*Sıfatlar isim çekim eklerini alamazlar.Alırlarsa adlaşırlar.**

**\***Bir sıfat birden fazla ismi niteleyebilir.

\*Bir sıfatla onun nitelediği ya da belirttiği bir isim arasına noktalama işareti konmaz.

**SIFAT ÇEŞİTLERİ:**

1. Niteleme Sıfatları
2. Belirtme Sıfatları
   1. İşaret Sıfatları
   2. Sayı Sıfatları
   3. Belgisiz Sıfatlar
   4. Soru Sıfatları

**1.NİTELEME SIFATLARI:**

Varlıkların durumlarını, biçimlerini, özelliklerini, renklerini kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcüklerdir.İsimlere sorulan **“Nasıl?”** sorusunun cevabıdır.

\*Dar sokak,   güzel bahçe, büyük ev, kırmızı elma, kalın kitap

\*Yolun kenarı, **kurumuş** yapraklarla doluydu.

\***Çalışkan** öğrenci sınavda birinci oldu.

\*Çocuk düşünce **acı çığlıklar**attı.

\***Büyük** sevinçle ablasını karşıladı.

 **NOT:** Özel isimlerle birlikte kullanılan akrabalık, meslek, saygı unvanları da niteleme sıfatıdır.

\* Aslı **yenge**, **Doktor**Mehmet, Süleyman **Bey**

**2.BELİRTME SIFATLARI:**

\*İşaret Sıfatları

\*Sayı Sıfatları

\*Belgisiz Sıfatlar

\*Soru Sıfatları

**1.İŞARET SIFATLARI:**

Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır.

İşaret sıfatları, isimlere sorulan **“hangi “**

sorusuna cevap verir. ” **Bu, şu, o** ” sözcüklerine ek olarak **” öteki, beriki “** sözcükleri de işaret sıfatı olarak kullanılırlar.

\*  **Bu** kitabı senin için aldım.

**\*** Arkadaşlarım **öteki** otobüse binmiş.

\***Aşağıdaki** okul bize daha uzak.

\* **Şu ağaçları** sakın kesmeyin.

\***Bu** adam çok iyi şiir okuyor.

**Not:**    Ayrıca **” -ki “**  ve **” -deki “** ekleri ile türetilmiş olan sıfatlar da işaret sıfatı olarak kabul edilir.

Buna sıfat yapan veya sıfat türeten **“-ki “** de denir.

**\*Öteki** çocuk **\*Beriki** bisiklet \*Dolap**taki** elbise

\*Beri**ki** da

**NOT:** İşaret sıfatı olan **” bu, şu, o, öteki, beriki “** sözcükleri tekil ve yalın olarak             kullanılırlar.

**Aksi halde sıfat olmazlar. Ek alırsa “bunun”,ötekini” gibi zamir olur.**

**NOT:**İşaret sıfatları mutlaka isim soylu bir sözcüğü etkilemelidir ve ek almamalıdır, yoksa bu sözcükler sıfat olmaktan çıkar.

\* **O**araba benim değil.  
İşaret sıfatı

\* **O**benim değil.  
İşaret zamiri

**2.SAYI SIFATLARI:**

Varlıkları sayı yoluyla belirten sıfatlardır. Sayı sıfatları dörde ayrılır.

**A)Asıl Sayı Sıfatları:**

Bir ismi tam sayı olarak belirtir. İsme sorulan **“kaç?”** sorusuyla bulunur.

\* Her akşam **on beş** sayfa kitap okurum.

\***Otuz** gün boyunca benimle konuşmadı.

*\** **İki** tane papatya çiçeği aldım.

**B)Sıra Sayı Sıfatları:**

Varlıkların derecelerini, sıralarını belirten sıfatlardır.

Sıra sayı sıfatları isimlere gelen

“-ıncı, -inci” ekleri ile yapılır.

İsme sorulan **“kaçıncı?”** sorusunun cevabıdır.

*\** Okulda yapılan futbol turnuvasında

**üçüncü** sırayı biz aldık.

\*Kitabın **beşinci** sayfasında bu konudan bahsedilmiş.

**\*** **On ikinci** soruyu çözemedim.

\*“**Altıncı** His” adlı filmi çok beğendim.

**C)Üleştirme Sayı Sıfatları:**

Paylaştırma anlamı taşıyan, varlıkların eşit bölümlerini belirten sıfatlardır.

Sayılara “-er, -ar” eki getirilerek oluşturulur. İsme sorulan **“kaçar?”** sorusunun cevabıdır.

\* Baba her oğluna **üçer** tarla bıraktı.  
**\*** Hepimize **altışar** ceviz düştü.

**\*** **Beşer**lira ikramiye dağıtıldı.

\*Depodan hepimiz **birer** kitap aldık.

**D)Kesir Sayı Sıfatları:**

Bir ismi kesirli sayılarla belirten sayı sıfatıdır, isme sorulan **“kaçta kaç?”** sorusunun cevabıdır.

\*Senelik kârdan **beşte üç** pay aldı.  
**\***Alım satımdan **yüzde iki** komisyon alıyor.

*\** Öğle yemeğinde **yarım**ekmek yedim.

\* Bu sınavda sınıf **yüzde yetmiş** başarı gösterdi.

**E)Topluluk Sayı Sıfatları:**

Asıl sayı sıfatlarına gelerek belirttikleri nesneler arasında yakınlık, birlik olduğunu gösteren ve bir nesne topluluğu bildiren sayı sıfatları: ikiz kardeşler, üçlü anlaşma gibi.

**3.BELGİSİZ SIFATLAR:**

Varlıkları sayı ve miktar bakımından tam olarak belirtmeyen sözcüklerdir.

“Bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, birtakım, her, hiçbir, herhangi” gibi kesinlik bildirmeyen, belirsizlik anlamı taşıyan sözcükler kullanılır.

**\***Yarın **birkaç** kişiyle köye gidiyoruz.  
**\*** **Her** gün düzenli olarak koşu yapar.

**\* Herhangi bir**koltuğa oturabilirsiniz.

**\*Kimi**işlerde kendini denemişti.

\*Bizim evde **birkaç** arkadaş bir araya gelmiştik.

\***Birtakım** karanlık işlerle uğraşıyordu.

**NOT:** “Bir” sözcüğü “herhangi bir” anlamında kullanılırsa belgisiz sıfat, “tek” anlamında kullanılıp ismin sayısını ifade ediyorsa asıl sayı sıfatıdır.

\* **Bir** gün beni anlarsın, dedi.  
 **Belgisiz sıfat**

\* **Bir** gün sonra tatil bitiyor.  
Asıl sayı sıfatı

**4.SORU SIFATLARI:**

İsimleri soru yoluyla belirten, yani isimleri anlamca tamamlayan soru sözcükleridir.

Soru sıfatlarının cevabı yine sıfattır. “nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne kadar, ne?” gibi sorular soru sıfatı olarak karşımıza çıkar.

\*Sen, tatilde **kaç** kitap okumuştun?

**\*Hangi** yoldan gitmemizi tavsiye ediyorsun?

\***Kaçıncı** katta oturuyorsunuz?

\***Nasıl** bir kazak arıyorsun?

**NOT** Bir ad, hem niteleme hem belirtme sıfatı alabilir.

\***Bu küçük** köyde konaklamaya karar verdik.

Sıfatlar, adılları da niteleyebilir.

Ahmet, gerçekten **dürüst** birisidir.

**ADLAŞMIŞ SIFAT:**

Niteleme sıfatlarından sonra gelen isim kaldırıldığında sıfat, isim yerine kullanılmış olur, dolayısıyla sıfat adlaşır.

\*Dedem **küçük** çocuklara masal anlatıyor.  
**\***Dedem **küçüklere** masal anlatıyor.

**\*Renklileri** şu sepete, **beyazları** bu sepete ayır.

\*Onun gözü hep **yüksek yerler**deydi.

\*Onun gözü hep **yüksek**lerdeydi.

\***Becerikli**olmasa bu kadar yükselemezdi.

**SIFATLARIN ANLAM ÖZELLİKLERİ:**

**1.SIFATLARDA KÜÇÜLTME:**

Sıfatlarda küçültme anlamı ”-ce, -cik, -(i)msi, -(i)mtırak” ekleriyle yapılır.

**\*Küçücük** evleri vardı.

\* **İrice** karpuz yuvarlanarak önümüze düştü.

**\*Ekşimsi** erik bir başka güzel oluyor.

**\*Mavimtırak**kazak daha ucuz fiyata satılmış.

**2.SIFATLARDA PEKİŞTİRME:**

Niteleme sıfatlarının anlamca kuvvetlendirilme-si ile **pekiştirilmiş sıfatlar** oluşturulur.

\*Pekiştirilecek sıfatın ilk hecesi (ilk ünlüye kadar olan kısmı) alınır, “p, r, s, m” (**P**ı**R**a**S**a**M** şeklinde kodlayabiliriz.) harflerinden uygun olanı getirilir ve sözcüğün tamamı yazılır.

\*Çocuklar **tertemiz** elbiseler giymişlerdi.  
**\*Dümdüz** yolda ilerliyorduk.

\*Şöyle **yemyeşil** çimenlerin üzerine uzansak!

\***Mosmor** gözlerle karşımıza çıktı.

**\*Aynı sıfatın tekrarlanmasıyla pekiştirme yapılabilir:**

**\*Sarı sarı yapraklar ağaçlardan dökülüyor.**

**\*Kara kara bulutlar etrafı kapladı.**

**\*Soframızda çeşit çeşit peynirler vardı.**

**3.SIFATLARDA DERECELENDİRME:**

Sıfatlarda derecelendirme “pek, çok, daha, en…” gibi sözcüklerle yapılır.

\*Kardeşin onlardan **daha** akıllı bir çocuktur.

**\*Adamın çok güzel çiçekleri vardı.**

**\***Okulumuzun **en** başarılı öğrencisi Alidir.

\*Ahmet, **pek** çalışkan bir öğrenci değil.

**SIFAT TAMLAMASI**Sıfatların adlarla birlikte oluşturduğu söz öbeğine sıfat tamlaması denir. **Nerede bir sıfat varsa orada bir sıfat tamlaması vardır;** çünkü sıfatlar mutlaka adlarla birlikte kullanılırlar.

\***Yaşlı** kadın bize doğru hızlı adımlarla koşuyordu.

Sıfat İsim

Sıfat Tamlaması

**YAPI BAKIMINDAN SIFATLAR:**

**Basit Sıfatlar:**

Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşmemiş sıfatlardır.  
\*Kara gün, kırmızı gül, bol yemek…

**Türemiş Sıfatlar:**

İsim ya da fiil köklerine ve gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulmuş sıfatlardır.   
\*Kiralık ev, yıllık izin, tuzlu su

**Birleşik Sıfatlar:**

Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır.   
\*Külyutmaz öğretmen, mirasyedi gençler, boşboğaz insanlar

**Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır:  
a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar**  
Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak, aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sıfatlardır.

\*Canciğer dost, vatansever sanatçı, pisboğaz çocuk, mirasyedi gençler, kahverengi elbise, eşsesli kelimeler, birkaç adam

**b. Kurallı birleşik sıfatlar**\*Sıfat tamlamalarının sonlarına "-lı, -lik, -siz" yapım ekleri getirilerek yapılan bileşik sıfatlardır.

\*Uzun boylu adam,Kırk yıllık dost,Üç aylık maaş

\*Bir sıfat tamlamasında adla sıfatın yeri değiştirilerek ada üçüncü tekil kişi iyelik eki

(-i, -si) getirmesiyle

\*Duvarı yıkık ev,Camı kırık pencere,Parası bol iş