DİL

* Aynı dili konuşan insan toplulukları millet dediğimiz ulusal yapıyı oluşturur.
* Ses 🡪hece 🡪sözcük 🡪cümle 🡪paragraf🡪metin
* Kısaca dil canlıdır, değişkendir. Zaman içinde ses ve şekil özellikleri de değişebilir.
* Descartes’in dediği gibi “Düşünen insan konuşan insandır.” Ana dil kişinin aynı

Zamanda düşünce dilidir. Bir insan kaç dil bilirse bilsin o insanın düşünce dili tektir. Bu da ana dildir.

* Dil insanları diğer canlılardan ayıran, onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli unsurdur.
* Dil çalışmalarını ilk defa eski Yunanda Aristo ile başlamıştır. Aristo dil okulunda dilin doğuşu konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüştür.

***DENEYİMCİLER:***

* + - Dilin insanoğlu tarafından sonradan deneyimlerle kazanıldığını söylemişler bununla ilgili çeşitli görüşler ortaya atmışlardır.
    - Bu görüşe göre dil yansımalardan, yani doğadaki ses taklitlerinden doğmuştur.

***DOĞUŞTANCILAR:***

* “Doğuştancılar” dilin doğuştan insanoğluna hazır olarak verildiğini iddia etmişlerdir.

Dil ile ilgili çeşitli efsaneler ortaya atılmıştır. Bunların en ilgincini Herodot anlatmaktadır. Anlattığına göre firavun bir çocuğu yetişkin olana kadar bir mağaraya kapatmış ve o çocuğun yetişkin zamanına gelene kadar konuşamadığını gözlemlemiştir.

Bir başka efsaneye, Hint inanışına göre Tanrı Brahma insanlara konuşmayı öğretmek için bir yaratık göndermiş ve bu yaratık insanlara konuşmayı öretmiştir.

Çin efsanesine göre bir su kaplumbağası imparatorun önüne çıkmış ve ona yazıyı öğretmiştir.

Babil efsanesine göre yarı insan yarı balık şeklindeki bir deniz canavarı, sudan çıkmış ve insanları yazıyı öğretmiştir.

İmparatorluk Dilleri 🡪 Türkçe, yunanca, Arapça, farsça

Sonradan Ortaya Çıkan Diller 🡪 İngilizce

***Kökenleri Bakımından Dünya Dilleri***

***Ural‐ Altay Dilleri***

***Altay kolu*** 🡪 Türkçe, Moğolca, Japonca, Korece, Mançu‐ Tunguz’ca.

Bu dillerin ortak özellikleri eklemeli olmasıdır. Bu diller sondan eklemelidir.

***Ural kolu*** 🡪 Fince/ Ugor, Macarca, Samoyetçe ve Lapça, Estonca.

Bu diller önden eklemeli dillerdir.

***Hint–Avrupa Dilleri***

***Avrupa kolu:***

Germen dilleri: Almanca, İngilizce, Flamanca, İsveççe, Norveççe, Dankça.

İslav dilleri: Rusça, Lehçe (Polonyaca) Sırpça, Bulgarca, Çekçe, Slovakça, Hırvatça, Boşnakça,

Makedonca, Slovence.

Latin dilleri: Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Romence, Arnavutça.

Yunan (Grek) dili. Klasik Yunan ve modern Yunanca diye iki bölüme ayrılır.

***Asya (Hint) kolu:***

Bu dillerin temelinde zamanımızda kullanılmayan Sanskritçe vardır. Sanskritçeden türediği

düşünülen Hindistan’da konuşulan çeşitli diller; ayrıca Pakistan’da konuşulan Urduca ile İran’da

konuşulan Farsça. Bunun yanında Ermenicede bu gruptandır.

Ayrıca eski Anadolu uygarlıklarından Hititlerin dili Hititçe ve Toharca da bu gruba girer.

***Çin‐ Tibet Dilleri***

Çince, Tibetçe, Vietnam, Siyam, Tay, Malay dili bu gruptandır.

Hami‐Sami Dilleri

Arapça, İbranice, Habeşçe, Akaçta, Berberi dili bu gruba girer.

***Bantu Dil Ailesi***

Afrika kıtasında konuşulan çeşitli diller bu gruba girer. Özellikle Güney ve Orta Afrika’daki çeşitli

Afrika dilleri bu gruptandır.

Kafkas Dilleri

Kafkasya bölgesinde konuşulan Çeçence, Osetçe, İnguşça, Gürcüce, Abhazca, Çerkezce ile İspanya Bask bölgesinde konuşulan Baskça bu gruba girer.

***Ağız:*** Bir dilin konuşma dilindeki farklı söyleniş biçimleridir. Ana dilin bölgesel, mahalli sebeplerle ortaya çıkan konuşma biçimidir. Yazı diline bu farklı söyleyiş özelliği yansımaz, yansımaması lazımdır.

Türkiye Türkçesinde Karadeniz ağzı, İç Anadolu ağzı, Trakya ağzı, Adana ağzı... Gibi değişik ağızlar vardır.

***Şive:*** Bir dilin ses ve şekil ayrılığına dayanan yazı ve konuşma şeklidir. Bir dilin bilinen

Tarihte bilinen sebeplerle (tarihî, coğrafî, sosyal...) yazı ve konuşmada farklı özellikler göstermesine şive denir. Türkçenin değişik şiveleri vardır.

Azeri şivesi, Özbek şivesi, Kazak şivesi, Türkmen şivesi, Tatar şivesi, Yeni Uygur şivesi, Kırgız şivesi, Başkurt, Gagavuz şivesi(Moldova)...

***Lehçe:*** Bir dilin, ses ve şekil ayrılığından da ileri giderek kelime ayrılığına varan

Özelliğidir. Lehçe bir dilin bilinmeyen tarihte bilinmeyen sebeplerle farklılıklar göstermesine denir.

Türkçenin üç lehçesi vardır: Yakutça (Rusya) , Çuvaşça (Rusya) , Halaçça (İran).

* Türkiye Türkçesinin yazı dili, (ortak dili, edebî dili) “İstanbul Türkçesi ”dir.
* Osman Nedim Tuna, M.S. 688‐692’de yazılan Çoyren Yazıtlarının ilk Türkçe yazılı belge olduğunu öne sürmüştür. Bu yazıt, bu günkü Moğolistan’da Gobi çölünde bulunmuş ve Köktürk harfleriyle yazılmış edebi bir metin seviyesindedir.

***Dil Biliminin Bölümleri***

***Ses Bilgisi:******(Fonetik)*** Dildeki sesleri, başlıca ses hadiselerini inceler, bu ses hadiselerinin sebeplerini araştırır.

***Şekil Bilgisi: (Morfoloji)*** Dildeki kelimelerin köklerini, eklerini inceler. Kelimelerin türetme ve çekilme şekillerini araştırır.

***Kök Bilgisi: (Etimoloji)*** Bir dildeki kelimelerin kökünü araştırır, bir kelimenin tarih içindeki seyrini, tarih içinde uğradığı değişiklikleri araştırır.

***Cümle Bilgisi: (Sentaks)*** Bir dildeki cümle yapısını inceler. Cümlelerin yanında kelime gruplarını, kelime gruplarının dizilişlerini de inceler.

***Anlam Bilgisi: (Semantik)*** Kelimelerin tarihi süreç içerisinde anlam bakımından hangi değişikliğe uğradığını, dildeki, deyimleri, atasözleri, söz sanatlarını, kelimelerin cümle içinde kazandığı anlamı inceler. Sadece kelimeleri değil cümlelerin de anlamını inceler, anlamları üzerinde durur.

* Uzun bir geçmişe sahip olan Türkçemiz bu güne gelinceye kadar çeşitli dillerin baskısı altında kalmıştır. Özellikle İslâmiyet’in Türkler tarafından kabul edilmesiyle Arapça ve Farsçanın dilimize tesiri büyük olmuştur.
* Doğu Türkçesinin önemli temsilcisi, Çağatay edebiyatının kurucusu Ali Şir Nevaî de Türkçenin dışlanmasına adeta isyan ederek yazmış olduğu “Muhakemetü’l-Lügateyn” (iki dilin karşılaştırılması) adlı eserinde Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu ispatlamaya çalışmıştır.