# B. ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI VE UYUMLARI

# Türkçede ünsüzler, ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamsına göre sert (tonsuz) ve yumuşak (tonlu) ünlüler olmak üzere ikiye ayrılır:

**1. Sert ünsüzler, ses telleri titreşmeden oluşurlar:** **ç, f, h, k, p, s, ş, t**

Sert ünsüzleri **f**ı**st**ı**kç**ı **ş**a**h**a**p** diye kodlayabiliriz

**2. Yumuşak ünsüzler, ses tellerinin titreşmesiyle oluşurlar:** **b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v,y,z**

3. Sürekli ünsüzleri nefesimiz yettiğince söyleyebiliriz: **f, s, ş, h, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z**

4. Süreksiz ünsüzleri nefesimiz yettiğince söyleyemeyiz: **b, c, d, g, p, ç, t, k**

Ünsüzlerin özellikleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **süreksiz** | **sürekli** |
| **sert** | **p, ç, t, k** | **f, s, ş, h,** |
| **yumuşak** | **b, c, d, g** | **ğ, j, l, m, n, r, v, y, z** |

**ÜNSÜZ BENZEŞMESİ**

**( ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ, ÜNSÜZ UYUMU)**

Sert ünsüzlerden biriyle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir sözcükten sonra yumuşak ünsüzle “c, d, g” başlayan bir ek gelirse ekin başındaki yumuşak ünsüzler “ç, t, k” şeklinde değişerek sertleşir.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin ünsüz benzeşmesinden sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

balık-cı    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   balıkçı

kitap-cı      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    kitapçı

sert-ce        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    sertçe

sınıf-da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  sınıfta

uçak-dan   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  uçaktan

yürümüş-dü \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   yürümüştü

beklet-di        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bekletti

1975’de          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1975’te

seç-gin            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ seçkin

konuş-gan       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ konuşkan

giriş-gen         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  girişken

dost-dur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  dosttur

Türk - ce \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Türkçe

iç - gi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ içki

balık - cı \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ balıkçı

şaş - gın \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şaşkın

**UYARI: "da, de" bağlacında benzeşme olmaz!**

Örnek: Saat te almış kendine. (yanlış)

Saat de almış kendine. (doğru)

**ÜNSÜZ YUMUŞAMASI (ÜNSÜZ DEĞİŞİMİ)**

Süreksiz sert ünsüzlerden biriyle (p, ç, t, k) biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse süreksiz sert ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, ğ” ye dönüşür.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin ünsüz yumuşamasından sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

hesa**p** – ı    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   hesa**b**ı

uça**k** – a         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   uça**ğ**a

ama**ç** – ım      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ama**c**ım

der**t**-i              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ der**d**i

kal**p** – i           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  kal**b**i

ahen**k** – i        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ahen**g**i

aya**k** -ı            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ aya**ğ**ı

dola**p** - ın \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dola**b**ın

kana**t** - ım \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kana**d**ım

yeme**k -** e\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yeme**ğ**e

çeki**ç** - im \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ çeki**c**e

**Not: Tek heceli sözcüklerin bazılarında yumuşama olmaz.**

suç – u et -i tek -i top – u at-ı ip - i at - ı iç - i kaç - a maç - a çit -in çöp - ün ...

**NOT: Dilimize Batı ve Doğu dillerinden girmiş birçok kelimede yumuşama olmaz.**

devlet →imiz, tank →ın, hukuk →un, hürriyet →imiz, sanat →ın, millet →in,

adalet → in, saat → im, paket → in, sıhhat → imiz, yanıt → ım, merak → ım,

semt → im, davet → in, edebiyat → ımız, dikkat → im, anıt → ımız, evrak → ımız

**Uyarı: Özel adlarda yazarken yumuşama olmaz, konuşurken olur.**

**Yazılışı**  **Okunuşu**

Sinop’a Sinoba

Çınarcık’ın Çınarcığın

Susurluk’a Susurluğa

Burak’ın Burağın

Ahmet'in Ahmedin

Bilecik'in Bileciğin

Serap'ın Serabın

**ÜNSÜZ DÜŞMESİ**

Genellikle “k” ünsüzüyle biten bazı sözcükler “cık, -cik, -cuk, -cük, cek, -cak, -1″ eki aldığında “k” ünsüzü düşer.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin “ünsüz düşmesinden sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

küçü(k) – cük   küçücük

ufa(k) – l          ufal-

küçü(k) -l küçül-mek

seyre(k) -l       seyrel-

büyü(k) – cek   büyücek

yükse(k) -l      yüksel-

mini(k) – cik     minicik

alça(k) -l        alçal-

alça(k) – çık     alçacık

**ÜNSÜZ TÜREMESİ**

Bazı sözcüklerde, “olmak” veya “etmek” yardımcı eylemiyle bileşik eylem oluşturulduğunda ya da bu sözcüklere ünlü bir ek getirildiğinde ünsüz türemesi görülür.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin “ünsüz türemesinden sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

af + etmek       af(f)etmek

his + etmek     his(s)etmek

zan + etmek    zan(n)etmek

ret + etmek     red(d)etmek

hal + olmak    hal(l)olmak

his – im            his(s)im

zan – nımca     zan(n)ımca

hat – iniz          hat(t)ınız

hak – ım           hak(k)ım

sır – ını             sır(r)ını

**ULAMA**

Sözcüklerin sonundaki ünsüzlerin bir sonraki sözcüğün başındaki ünlülere ulanarak (bağlanarak) okunmasıdır. Yazıda gösterilmez.

**Aşağıdaki dizelerde, altı çizili bölümlerde ulama vardır.**

Hep bülbül\_öterdi bağımızda, bahçemizde

Ilık bir sonbahar\_akşamında yüreğim\_aşkınla dolu

Bir hayal\_için sürdüm\_atımı ufuklara

Yok\_artık yaralı kalbimde sevgiden\_eser

Kapından\_ağır\_ağır geçtim\_ey güzel

**Not: Arasında noktalama işareti bulunan sözcüklerde ulama yoktur.**

Polis, arabaları durdurdu.

Gençlik, insana her şeyi güzel gösterir.

Leyla’yı rüyamda gördüm, ağlıyordu.

**KAYNAŞTIRMA ÜNSÜZLERİ (KORUYUCU ÜNSÜZLER)**

Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmadığından, ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcükle ek arasına “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden biri girer.

Aşağıda, birinci bölümde verilen sözcüklerin kaynaştırma ünsüzü eklendikten sonraki yazımları karşılarında verilmiştir.

mağaza – a   mağaza – y – a (durum ekinden önce)

anne – i        anne – s – i (iyelik ekinden önce)

kedi – in       kedi – n – in (tamlayan ekinden önce)

çanta – ı        çanta – y – ı (durum ekinden önce)

yedi – er       yedi – ş – er (üleştirme sıfatı ekinden önce)

kapının kolu – a           kapının kolu – n – a (iyelik ekinden sonra gelen durum ekinden önce)

**Not: Aşağıdaki sözcüklerde kaynaştırma ünsüzü yoktur.**

beş – er

altmış – ar

yetmiş – er

senin kolun – a

Ünlüyle biten bir sözcüğe “idi, imiş, ise” ekeylemleri, “ile” sözcüğü ve “iken” bağ-fiil eki birleşik yazıldığı zaman araya “y” koruyucu ünsüzü girer ve bunların başındaki “i” sesleri düşer.

araba – y – (i) – di        arabaydı

yaya -y – (i) – mlş        yayaymış

burda – y – (i) – se        burdaysa

maşa -y – (i) – le          maşayla

işte – y – (i) – ken          işteyken

tatilde -y-(i)- di            tatildeydi