**ZARFLAR**

Zarflar zaman, yer, hâl ve mikdar isimleridir. Tek başına sıfat olmadığı gibi tek

başına zarf da yoktur. Sıfatlar gibi zarflar da tek başlarına isimden başka bir şey

değildirler. Sıfat da, zarf da ismin kelime guruplarındaki fonksiyonlarına göre

aldığı addır. Kelime guruplarında başka bir ismi vasıflandıran veya belirten

isimlere sıfat denildiğini gördük. Zarf ise kelime guruplarında sıfatın, fiilin veya

başka bir zarfın mânâsını değiştiren isimlere verdiğimiz addır. Fakat her isim

sıfat olarak kullanılmadığı gibi, zarf olarak da kullanılmağa elverişli değildir.

Zarf olarak kullanılabilecek bir isim bir fiile

çekim eki almadan bağlanmışsa zarf olur. Çekim eki almışsa zarf olmaz, fiilin

mânâsına doğrudan doğruya tesir etmeyen, sadece onu tamamlayan bir isim

unsuru olarak kalır. Meselâ *ileri* (*git-*), *dışarı* (*çık-)* misallerinde *ileri,* dışarı

kelimeleri zarf, fakat *ileriye (git-*), *dışarıya (çık-)* misallerinde fiilin yerini

gösteren tamamlayıcı isimlerdir.

Zarflar tabi olan unsurlar olarak Türkçede bağlandıkları kelimelerden önce gelirler.

Zarflar yer zarfları, zaman zarfları, nasıllık-nicelik zarfları, azlık-çokluk zarfları olmak

üzere dört çeşittir.

**Yer zarfları**

Bunlar boşlukta bir yer ifade eden yer isimleridir. Sayıları çok değildir. Aşağı

yukarı hepsinde bir yön ifadesi olduğu için zarf olarak fiilin yönünü gösterirler.

Zaten çoğu yön eki ile zarf yapılmıştır. Eskiden beri en çok kullanılanları *ileri,*

*ġeri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı, beri* kelimeleridir. Eski Anadolu Türkçesinde

bunları *ilerü, girü, aşağa, yukaru, içerü, dışaru* (*tışaru*), berü şeklinde görürüz.

Tabiî bu yer isimleri çekimsiz kullanıldıkları zaman zarf olurlar: *aşağı in-, geri*

*dön-, beri gel-, içeri gir-* misallerinde olduğu gibi. Çekimli şekilleri zarf olmaz,

tamamlayıcı isim unsuru olarak kalırlar: *aşagıya in-, geriye dön-, beriye gel-,*

*içeriye gir-, geride git-, aşağıda dur-, içeriden çık-,* misallerinde olduğu gibi.

Fiile, fiilimsiye sorulan ve ek almadan “Nereye?” sorusunun cevabı olan şu sözcüklerdir. *aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri*

*Yaşlı kadın, kapıyı açmak için****aşağı****iniyordu.*

Bu cümlede “aşağı” sözcüğü “inmek” fiilinin “hangi yöne doğru” yapıldığını belirttiğinden, yer-yön belirtecidir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler, yer-yön belirtecidir.

Yağmur başladı, hemen **içeri** girelim.

Birazdan hep birlikte **dışarı** çıkarız.

Azıcık **ileri** gider misiniz?

Rahat edemediysen **beri** gel biraz.

Hatasını anlayıp **geri** döneceğini düşünmüştüm.

Yer-yön zarfları, adları belirttiğinde sıfat olur; ek aldığında zarf görevinden çıkar.

Adam, **yukarı** çıktı. (zarf)

Adam, **yukarı** kata çıktı. (sıfat)

Adam, **yukarıya** çıktı.  (ad)

*Burası****pek****sakin bir sahil kasabasıydı.*

Bu cümlede “pek” sözcüğü, sıfat olan “sakin” sözcüğünü belirtmiştir.

*Ailenin****en****küçüğü Semih’ti.*

Bu cümlede “en” sözcüğü adlaşmış sıfat olan “küçüğü” sözcüğünü belirtmiştir.

**Zaman zarfları**

Bunlar zarf olarak kullanılan çeşitli zaman isimleridir. Başlıcaları şunlardır: *dün,*

*yarın, şimdi, şimdicek, gece, gündüz, demin, demincek, er, geç, erken, daha,*

*gene, yine, akşam, sabah, sabahleyin, geceleyin, akşamleyin, şimdilik, artık,*

*sonra, ögleleyin, öğleyin.*

Türkçeye Arapça ve Farsçadan geçmiş olan ve çok kullanılan şu zaman zarflarını da

kaydetmeliyiz: *evvelâ, daima, hep, henüz, hâlâ, hemen, derhal, bâzı* «ara sıra»,

*bâzen, nihayet, âhir, ekseriya, hâlen, mütemadiyen.* Bunlardan daha az

kullanılmakla beraber Türkçeye sokulmuş daha birçok Arapça, Farsça zaman

zarfı vardır.

Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan *kaçan* «ne zaman» zarfı bugün unutulmuştur. Eski

Anadolu Türkçesinde *ilerü* «önce, evvel», *öñ* «önce» *soñ* «sonra» kelimelerinin

de zaman zarfı gibi kullanıldıkları görülebilir. *imdi* «şimdi» zaman zarfı da Eski

Anadolu Türkçesinde çok kullanılmıştır. Eski Türkçeden klişeleşerek gelmiş

olan *öñdin* «önceden» kelimesi de Eski Anadolu Türkçesinde dikkati çeken bir

zaman zarfıdır. *dahi* «daha» zaman zarfı da Eski Anadolu Türkçesinde

kullanılmıştır.

Fiillere ve fiilimsilere sorulan “Ne zaman?” sorusunun cevabıdır.

*Babam,****yarın****Ankara’ya gidecekmiş.*

Bu cümlede “yarın” sözcüğü “gitmek” fiilinin “ne zaman” yapıldığını belirttiğinden, zaman belirtecidir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcük veya söz öbekleri zaman belirtecidir.

Beklediğiniz otobüs **şimdi** gelir.

Kuşlar, **sonbaharda** güneye göç eder.

Siparişlerimiz **hâlâ** gelmedi.

**Az önce** seninle konuşan kimdi?

Olanlardan sonra **artık** buralarda kalamam.

**Yazın** bu şirin kasaba turist akınına uğrar.

Dediklerini, ona **bu akşam** söylerim.

**Not:** Cümlede zaman anlamı taşıyan her sözcük, zarf görevinde olmayabilir. Eğer sözcük, “Ne zaman?” sorusuna cevap veriyorsa zarftır; vermiyorsa zarf değildir.

**Akşam**, maça gideceğiz. (zarf)

**Akşam**, şairlerin ilham kaynağıdır. (ad)

Annemler **gece** yola çıkacak. (zarf)

Şiirlerinde, **gece** önemli bir yer tutar. (ad)

**Nasıllık-incelik zarfları, hâl zarfları**

 Bunlar hâl ve tavır ifade eden zarflardır. hâl ve tavır ifade eden her isim nasıllıknicelik

zarfı olarak kullanılabildiği için bu zarflar sayılamayacak kadar çoktur.

hâl ve tavır bildiren isimlerin yanında birçok isimler de eşitlik ve Vasıta hali

eki alarak nasıllık-nicelik zarfı durumuna geçerler. Bu zarfların daha çok

kullanılan kısa adı hâl *zarfları*’dır.

Vasıf isimleri oldukları için, vasıf da bir hâl ve tavır olduğu için hemen hemen bütün

sıfatlar, bilhassa vasıflandırma sıfatları hâl zarfları olarak bol bol kullanılırlar:

*iyi (yap-), yavaş (git-), doğru (söyle-), güzel (yaz-*), *bir (söyle-*), *iki (dinle-)*

misallerinde olduğu gibi.

Hâl zarfı diyince ilk akla gelen *böyle, şöyle, öyle* kelimeleri de isimlerin önünde sıfattan

başka bir şey değildirler. Bu zarflar *bu, şu, o,* ve *ile*’nin birleşmesinden

doğmuşlardır. Eskiden *öyle* yerine *eyle* şekli kullanılmıştır.

Fiillere ve fiilimsilere sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabıdır.

*Küçük çocuk,****koşarak****yolun sonundaki evine gitti.*

Bu cümlede, “koşarak” sözcüğü, “gitmek” fiilinin nasıl yapıldığını belirttiğinden durum belirtecidir.

*Benden,****böyle****söylememi istemişti.*

Bu cümlede, “böyle” sözcüğü, “söyleme” fiilimsisinin nasıl yapıldığını belirttiği için durum belirtecidir.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük veya söz öbekleri durum belirtecidir.

Güneş, dağların ardından usul usul yükseliyordu.

Bir araba, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çamurlara bata çıka yürüyorduk.

İşlerini eksiksiz yapan bir insandı.

Bugün size mutlaka uğrarım.

Çocuk birden ağlamaya başladı.

Babamlar belki yarın buraya gelir.

**Azlık-çokluk zarfları**

Bunlar azlık-çokluk ifade eden, mikdar, derece bildiren zarflardır. Sayıları çok

değildir. Başlıcaları şunlardır: *en, daha, pek, çok, az, biraz.* Bunlardan *en* (< *eñ*)

en tipik zarftır. Diğer zarflardan farklı olarak tek başına bir şey ifade etmez, isim

gibi kullanılmaz. Bu hâli ile edat karakterindedir. Ancak sıfatların ve zarfların

önünde kullanılabilir. Fiillerin zarfı olamaz. Aşırılık ifade eder. Başına geldiği

sıfat veya zarfın azlık-çokluk bakımından en yüksek derecesini bildirir: *en*

*(güzel yer), en (yüksek dağ), en (çok yaşayan)* misallerinde olduğu gibi. *daha*

azlık-çokluk zarfı olarak karşılaştırma vazifesi görür: *daha (büyük ağaç*), *daha*

(*çok çalış-*) misallerinde olduğu gibi. Fiillerin önünde zaman zarfı, sıfat ve

zarfların önünde azlık-çokluk zarfıdır. *biraz, bir ve az*’ın birleşmesi ile ortaya

çıkmış ve tek kelime hâline gelmiştir.

Bunlara *eksik (ver-*), *seyrek (uğra-*), *sık (görüş-*) gibi mikdar ifade eden kelimeleri de

ekleyebiliriz.

Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan *igen - iñen* «çok», *köp* »çok», *katı* «pek, çok», *key*

«çok», *yavlak* «çok», *artuk* «çok, fazla» zarfları bugün unutulmuştur.

Bunlardan başka Türkçede Arapçadan geçen *fazla, gayet, fevkalâde, hârikulâde* gibi

zarflar da çok kullanılmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler, azlık-çokluk belirtecidir.

Yıllardır bu şehirdeyim; ama burayı **pek** sevmedim.

Tarlada çalışırken kendini **fazla** yorma.

Akşamleyin sahilde arkadaşlarla **biraz** dolaştık.

Sen kalk **azıcık** da biz oturalım.

Bundan sonra **az** görüşelim mümkünse.

Seni dün, sahilde **bayağı** bekledim.

**Birazcık** konuştu, sonra sahneden indi.

Görmeyeli **oldukça** değişmişsin.

**Soru Zarfları**

Fiilleri soru yoluyla belirten sözcüklerdir.

Çanakkale gezisi ***nasıl*** geçti?

Bu cümlede “nasıl” sözcüğü “geçmek” fiilinin “nasıl” yapıldığını soru yoluyla belirttiğinden, soru belirtecidir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler, soru belirtecidir.

Bu karanlıkta oraya ***nasıl*** gideceksiniz?

Köye ***ne zaman*** varırız?

Misafirlerimiz bizi kapıda ***ne kadar*** beklemişler?

Bunları bana ***neden*** daha önce söylemedin?

***Niçin*** okula erkenden gidiyorsunuz?

Bana ***niye*** bağırıyorsun ki?

***Ne*** gülüp duruyorsunuz orada?

Not: “Ne” sözcüğü cümle içinde değişik görevler kazanabilir.

Bana hediye olarak ***ne*** aldın? (soru zamiri)

Buraya ***ne*** gün geleceksin? (soru sıfatı)

Bu çocuk ***ne*** ağlıyor?  (soru zarfı)