12

5. SINIF

TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

“İKİLEME VE YANSIMA”

ADI: MURAT

SOYADI: ÇALIŞIR

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

İKİLEMELER

 Anlamı pekiştirmek ve söze canlılık katmak için birbiriyle aynı, sesçe ya da anlamca ilişkili kelimelerin yan yana kullanılmasıyla oluşan sözlere ikileme denir.

 İkilemeler çeşitli şekillerde oluşabilir:

* **Aynı Sözcüğün Tekrarlanmasıyla Oluşan İkilemeler:**

 koşa koşa, ağır ağır, iri iri…

* **Eş Anlamlı Sözcüklerden Oluşan İkilemeler:**

akıllı uslu, ses seda, güçlü kuvvetli, kılık kıyafet…

* **Zıt Anlamlı Sözcüklerden Oluşan İkilemeler:**

ileri geri, az çok, er geç, bata çıka, büyük küçük…

* **Biri Anlamlı, Diğeri Anlamsız Sözcükten Oluşan İkilemeler:**

eski püskü, eğri büğrü, yarım yamalak, çer çöp…

* **Her İkisi de Anlamsız Sözcükten Oluşan İkilemeler:**

ıvır zıvır, eften püften, mırın kırın…

* **Yansımaların Tekrarıyla Oluşan İkilemeler:**

çat pat, kıs kıs, şırıl şırıl, patır kütür, horul horul…

* **M Harfi Eklenerek Oluşturulan İkilemeler:**

Ev mev, şaka maka, para mara, kitap mitap, ders mers, iş miş…

derskitabicevaplarim.com

**DİKKAT: ikilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti girmez. İkilemeler hep ayrı ayrı yazılır.**

YANSIMA SÖZCÜKLER

Doğadaki seslere benzer seslerle yapılan kelimelere yansıma denir. Yansıma sözcükler doğadaki varlıkların çıkardığı sesleri ifade etmek için kullanılır.

Gece boyunca derenin şırıltısını dinledik.

Arılar vızıldayarak çiçekten çiçeğe gidiyordu.

Kuzular annelerini görünce melemeye başladı.

Rüzgârın uğultusu insanın gözünü korkutuyordu.

TEST ÇÖZELİM

1. Aşağıdaki ikilemelerden yapılışlarına göre bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?

 A) eski püskü B) kırık dökük

 C) tek tük D) bölük pörçük

2. Kiraz toplama işini birkaç arkadaşla güle oynaya kısa sürede bitirdik.

 Altı çizili ikilemenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

 A) birbirine yardım ederek

 B) sevinerek, neşe ile

 C) güçleri birleştirerek

 D) bir konuda aynı davranışı göstererek

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yansıma değildir?

1. Çeşmenin şırıltısı bir şiir kadar güzeldi.
2. Gürültü patırtı çıkarıp insanların huzurunu kaçırmayın.
3. Sinirlendiği için yüzü bir pancar gibi kızarmıştı.
4. Çoğu insan bir kuzunun melemesini dinlememiştir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “utançla, sıkılarak” anlamına gelen bir ikileme vardır?

1. Genç kız bir ara annesiyle göz göze gelince bakışlarını kaçırdı.
2. Göz göre göre arabayı direğe vurdu.
3. Çocuk; ezile büzüle, duvara ve kapının pervazına sürünerek dışarı çıktı.
4. Bütün yaz para kazanmak için iki büklüm çalıştı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yansıma sözcüklerle kurulmuştur?

1. Olur olmaz tatsızlık çıkarmanın anlamı yok.
2. Artık işleri ağır aksak bile yürüyemez hâle geldi.
3. Şırıl şırıl akan su beni farklı dünyalara götürdü.
4. Aracımızla gide gide bir sahil kasabasına ulaştık.

 6. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme yansıma söz­cüklerden oluşmuştur?
A) Bu sene listelere gümbür gümbür bir giriş yaptık.
B) Arkadaşın uyudu herhalde, pek ses seda çıkmıyor.
C) Güzel anacığım ak pak elleriyle yemek hazırlamış.
D) Adam sinirli bir şekilde koşa koşa içeriye girdi.

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme anlamsal kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Babamdan bana hiç mal mülk kalmadı.
B) Bir işi de doğru dürüst tamamla be adam!
C) Sözlerinin konuyla uzaktan yakından ilgisi yok.
D) Elinde kırık dökük  birkaç eşyayla kapıda kalmış.

8. Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi oluşturan söz­cükler tek başlarına kullanılamaz?
A) Uzun bir yolculuktan sonra sağ salim eve döndük.
B) Osman’ın kız arkadaşı hanım hanımcık biriydi.
C) Bu konuda az çok biz de bir şeyler biliriz.
D) Bize haber gelince apar topar evden çıktık.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye “zorlukla” anlamı katmıştır?
A) Gece gündüz demeden çalışıyordu.
B) Çamurlara bata çıka yürüdük.
C) Yaptığı yanlışı er geç anlayacak.
D) Bu işte onun da az çok payı var.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme anlamsal kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Er geç sen de benim haklı olduğumu anlayacaksın.
B) Birileri onun hakkında ileri geri konuşuyormuş.
C) Senin üzerinde az çok bizim de emeğimiz var.
D) Mustafa’yla aramızda  ayrı gayrı yoktur bizim.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme

cümleye “tezlik, çabukluk” anlamı katmıştır?
A) Böyle yalan yanlış sözlere kulak aşılmamalıdır.
B) Bu dönem sorunlarımızı enine boyuna tartışalım.
C) Ülkeye adımını atar atmaz yakayı ele vermişti.
D) Bırakıp gidiyoruz bu dünyayı birer birer.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “fazla özenmeden” anlamı katmıştır?
A) Eften püften sorunlarla kapıma gelme bir daha.
B) Saçma sapan şakalar yapmaktan zevk alan biriydi.
C) Odandaki ıvır zıvır şeyleri ortadan kaldırmalısın.
D) Kitabı yarım yamalak tamamlayıp piyasaya sürmüş.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme “en faz­la” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır?
A) Kendini güzel mi güzel bir kıza kaptırmıştı.
B) Döne dolaşa yine başımıza kaldı bu iş.
C) Pazardan ucuz ucuz şeyleri alıp gelmişti.
D) Bu cihaz çok çok yüz lira eder.

MURAT ÇALIŞIR