## KELİMEDE ANLAM

Anlam bakımından kelimeler ve kelimeler arasındaki anlam ilişkileri şunlardır:

**I. GERÇEK ANLAM** (TEMEL ANLAM)

Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Buna "temel anlam" da denir.

Meselâ, “ağız” dendiğinde akla ilk gelen, organ adıdır. “göz” kelimesi de öyle.

Soğuktan su boruları patlamış.

Ayağında eski bir spor ayakkabı var.

**II. YAN ANLAM**

Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara **yan anlam** denir.

Kelimenin gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması **yan anlamı** oluşturur.

Örnek:

göz (gerçek anlam)

iğnenin gözü (yan anlam)

çantanın gözü (yan anlam)

Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar.

Gülün tomurcukları sabahleyin patlamış.

**III. MECAZ ANLAM**

Bir kelimenin gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama **mecaz anlam** denir.

Bu konuyu bir daha **açmayacağım.**

İşsizlik sorunu hükümeti **terletecek.**

Fiillerde de mecaz anlam görülür:

* Ağacın dalını **kırdı**. (gerçek anlam)
* Beni hiç **kırmazdı**. (mecaz anlam)
* Lafı **kıvırmayı** iyi bilirsin sen. (mecaz anlam)

Bir kelimenin mecaz anlamı aynı zamanda o kelimenin soyut anlamıdır:

* **Kafasını** duvara çarptı. (gerçek/somut)
* Bu çocukta hiç **kafa** yok. (mecaz/soyut)

Soyut olan her kelime mecaz anlamlı değildir:

* **Tatlı** bir ilkbahar sabahıydı. (mecaz/soyut)
* **İyilik** yap da denize at. (gerçek/soyut)

Gerçek anlamdaki kelimeler aynı zamanda soyut olabilir:

* **Güzel**, kişiden kişiye değişir. (gerçek/soyut)

Mecaz anlamlar, **benzetme** ve **ilgi** yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İstiare açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. İstiareye **eğretileme** ve **deyim aktarması** da denir.

Kurban olam, kurban olam

Beşikte yatan kuzuya (açık istiare)

benzeyen kendine benzetilen

Çocuk (söylenmemiş) kuzu

“Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyordu.”

(kapalı istiare)

**benzeyen kendine benzetilen benzetme yönü**

tekerlekler insan (söylenmemiş) anlatmak

İlgi yoluyla yapılanlara **ad aktarması** denir. İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-eser, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. Ad aktarmasına **mecaz-ı mürsel** de denir.

* Fatih yangınında biz de yandık.
* Halit Ziya’yı okudunuz mu?

**IV**. **EŞ SESLİLİK (SESTEŞ KELİMELER)**

Yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları farklı olan kelimelere **eş sesli** (sesteş) **kelimeler** denir.

* Yılanı gören **at** birden şaha kalktı.
* Mutfaktaki pislikleri çöpe **at**.
* **Al** bayrağıma sarılı cansız bedenimi **al**.

Bir kelimenin mecaz ya da yan [anlam](http://www.ziranbula.com/tag/anlam/)ı ile sesteş anlamlılık birbirine karıştırılmamalıdır.

* Bu sözler bazılarına çok **dokunacak**. (mecaz)
* Omzuma bir el **dokundu**. (gerçek)
* Bu **yaz**, bir mektup **yaz.**   (sesteş)

**V. KELİMELER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ**

1. **SOYUT ANLAM**

Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları (var oldukları) inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere **soyut kelimeler** denir. Bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de **soyut anlam** denir.

Hayal, rüya, düşünce, menfaat, sevgi, korku, güzellik vs.

**2. SOMUT ANLAM**

Beş duyu organından biriyle algılanabilen, maddesi olan kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere **somut kelimeler** denir. Bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de **somut anlam** denir.

Ağaç, taş, ev, mavi, soğuk, su, masa, yol, yürümek, koşmak vs.

Soyut anlamlı kelimeler mecaz anlamıyla kullanılarak somuta aktarılabilir: (**soyuttan somuta geçiş**)

Yazınızda kuru bir anlatım görüyorum.

Adam yıldızlara basa basa yürüyordu.

Somut anlamlı kelimeler mecaz anlamıyla kullanıldıklarında soyut anlam kazanır: (**somuttan soyuta geçiş**)

**Işık** şimdi yeryüzüne daha yatay gelmeye başlamıştı. (somut)

Onda bir **ışık** görebilirsem, bütün yetkilerimi ona devredeceğim.(soyut)

1. **EŞ ANLAMLILIK (ANLAMDAŞ KELİMELER)**

Yazılışları farklı, ancak anlamları aynı olan kelimelere **eş anlamlı** (anlamdaş) **kelimeler** denir.siyah-kara, beyaz- ak, zengin-varlıklı, fakir-yoksul, rüzgâr-yel vb.

1. **KARŞIT** (ZIT) **ANLAM**

Karşıt anlam birbirine zıt kavramları karşılayan kelimelerden oluşur. Karşıt anlamlı kelimeler iki zıt noktayı belirtir.

Oraya kadar öyle **ağır** yürüyerek yetişemeyiz.

“Ağır” kelimesi yavaş anlamında kullanılmış, karşıtı “hafif” değil, “hızlı”dır.

Kuru soğanları da doğrayalım.

“Kuru” kelimesinin zıttı “yaş” değil, “taze”dir.

1. **GENEL VE ÖZEL ANLAM**

Karşıladıkları varlığın tamamını belirten kelimelere **genel anlamlı kelimeler** denir. Tek  bir varlığı  karşılayan kelimelere ise **özel anlamlı kelimeler** denir.

\* Çocuk, geleceğin teminatı olduğundan

(genel anlam)

ben çocuğumun iyi yetişmesini istiyorum.

(özel anlam)

\* **Kitap**, insanın en iyi dostudur. (genel)

\* Bu **kitabı** arkadaşıma ödünç verdim. (özel)

**6. NİTELİK  VE  NİCELİK   ANLAMLARI**

Bir şeyin nasıl olduğunu, ne gibi özellikler taşıdığını anlatan  kelimelere  **nitelik  anlamlı kelimeler** denir. Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen   ya  da  azalıp  çoğalabilen durumunu bildiren kelimelere de **nicelik  anlamlı  kelimeler** denir.

\* Az  ileride  **birkaç**  kişi  seni  bekliyor. (nicelik)

\* Bugün oldukça **kötü** bir zaman geçirdim. (nitelik)

Bazı  kelimeler cümlede kazandığı anlama göre nicel ya da nitel anlamlı olabilir:

  \* Yaptığı işte **iyi** para kazanıyordu. (nicelik)

\* O **iyi** bir insandı.  (nitelik)

**7. TERİM ANLAMI**

Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere **terim** denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

“Yüklem, özne, kök, zarf” **dil bilgisi terimi**; “üçgen, daire, çap” kelimeleri de **geometri terimi**dir. Ayrıca muson, erozyon, mutasyon, aritmetik ortalama terimleri vb.

Terim, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözdür. Terimlerin mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.

Boğaz’ı geçip Karadeniz’e ulaştık.

Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.

**İKİLEMELERDE ANLAM**

* Aynı kelimenin tekrarıyla yapılabilir.
* Yakın anlamlı kelimelerin tekrarıyla yapılabilir.
* Karşıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla yapılabilir.
* Biri anlamlı biri anlamsız kelimelerle yapılabilir.
* Her ikisi de anlamsız kelimelerle yapılabilir.
* Kelimelerden biri ya da her ikisine ekler getirilerek yapılabilir.

***Her ikileme cümleye değişik bir anlam katar.***Yüzüme *acı acı* gülümsedi. (kuvvetlendirme)  
Gideli *aşağı yukarı* iki gün oldu. (ihtimal)  
*Ivır zıvır* eşyaları atın. (değersiz)  
Caddede *sıra sıra* ağaçlar vardı. (çokluk)

**DEYİMLERDE ANLAM**

Deyim, en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. Kelimelerden biri veya her ikisi anlam kaybına uğrar.

Bu sözlerle gönlümü almış mı oldun?

**Deyimlerin Özellikleri**

1. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Kelimelerin yerleri değiştirilemez, herhangi biri atılamaz, yerlerine başka kelimeler konulamaz.

"Ayıkla pirincin taşını" yerine

"ayıkla bulgurun taşını" denilemez.

Ama istisnalar yok değildir:

“baş başa vermek” yerine

“kafa kafaya vermek” denilebilir.

Araya başka kelimeler girebilir:

“Başını derde sokmak”

Başını son günlerde hep derde soktu.

1. Deyimler kısa ve özlü anlatımlardır. Az sözle çok şey anlatırlar:

“Çam sakızı çoban armağanı”

1. Deyimler en az iki kelimeden oluşur. Bu özellik deyimi mecazdan ayırır.

***Ya kelime öbeği ve mastar şeklinde olurlar***:

can kulağı ile dinle-, köprüleri at- vb.

***Ya da cümle şeklinde olurlar ki*** *bunların bir kısmı gerçek olaylara ya da öykücüklere (hikâyeciklere) dayanır.*

Atı alan Üsküdar'ı geçti.

1. Deyimler özel anlamlı sözlerdir. Deyimler genel yargı bildirmezler. Deyimler bir kavramı belirtmek için bulunmuş sözlerdir. Öğütte bulunmazlar. Atasözleri ise genel anlamlı sözlerdir. Ders vermek, öğütte bulunmak için ortaya konulmuştur. Deyimle atasözünü ayıran en önemli nitelik budur.

"İşleyen demir ışıldar" atasözüdür.

1. Deyimlerin çoğunda kelimeler gerçek anlamından çıkarak mecaz anlam kazanmıştır.

abayı yakmak, devede kulak vb.

1. Deyimler cümlenin öğesi olabilir, cümlede başka

görevler de alabilir:

Üzüntüsünden ağzını bıçak açmıyordu. (yüklem)

Damarıma basmadan konuşamaz mısın? (zarf

tümleci)

g) Kafiyeli deyimler de vardır:

Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı

**YANSIMA KELİMELERDE ANLAM**

Doğada duyulan seslerin taklit edilmesiyle oluşan kelimelerdir.

Çalılıktan çıtır çıtır sesler geliyordu.  
 Su şırıl şırıl akıyordu.

Yansıma kelimelere benzeyen ancak ses ilgisi bulunmadığından yansıma denmeyen kelimeler de vardır.

Güneş **pırıl pırıl** parlıyordu.

**Işıl ışıl** bir güne merhaba dedik.

**ATASÖZLERİNDE ANLAM**

Uzun süreli gözlem ve deneyimler sonucu atalarımızın ortaya koyduğu kısa ve özlü sözlere atasözü denir.

* Dikensiz gül olmaz. (atasözü)

Diken üstünde oturmak (deyim)

* Vakit nakittir. (atasözü)

Vaktini almak (deyim)

Bazı atasözlerinde yüklem söylenmez (*eksiltili/kesik cümle)*: *Az veren candan, çok veren maldan*

Deyimler kişi ve zaman çekimine girebilirken atasözleri çekime girmez.

“diken üstünde oturmak” deyimini, “diken üstünde oturuyorum” veya “diken üstünde oturacaktın” biçiminde çekimleyebiliriz.

“dikensiz gül olmaz” atasözünü ise çekimleyemeyiz.

**Atasözlerinin Özellikleri**

1. **Atasözleri genellikle gerçek anlamı da düşündürebilen mecaz anlamlı sözlerdir.**

**kinayeli atasözleri**

Damlaya damlaya göl olur.

Gülü seven dikenine katlanır.

1. **Atasözleri sadece gerçek anlamlı da olabilir.**

Dost ile ye, iç, alışveriş etme.

Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.

1. **Atasözlerinde anlamca birbirine yakın olanlar vardır.**

Bir elin sesi çıkmaz.

Yalnız taş duvar olmaz.

1. **Birbirine karşıt düşünceleri ifade eden atasözleri de vardır.**

İyilik eden iyilik bulur.

İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı.

1. **Atasözlerinin birtakım kavram özellikleri vardır.**

* **Sosyal olayların sonuçlarını ortaya koyma:**

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

* **Doğa olaylarının sonuçlarını ortaya koyma:**

Mart kapıdan baktır, kazma kürek yaktırır.

* **İnanışları bildirme:**

Akacak kan damarda durmaz.

* **Hayat tarzını, töre ve gelenekleri yansıtma:**

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

1. **Bazı atasözleri doğrudan öğüt verirken bazıları dolaylı biçimde öğüt verir.**

Ayağını yorganına göre uzat. (doğrudan)

Mahkeme kadıya mülk değildir. (dolaylı)

**ÖZDEYİŞLER** (VECİZELER)

Atasözü özelliği taşıyan ancak söyleyeni belli olan sözlere **özdeyiş** (vecize) denir. Özdeyişler, uzun uzadıya açıklanabilen derin anlamlı, bilgece sözlerdir.

Suistimal kapısını aralık etmeye gelmez; derhal ardına kadar açılır. (**C. Şahabettin**)

Malı az olan değil, istekleri çok olan insan fakirdir. (**Seneca**)

Bir ülkede akıl ve sanattan çok servete değer verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. (**Friedrich Nietzsche**)

Özdeyiş dışında kalan ve halk arasında sık sık kullanılan kısa, kuru, yalın gerçekleri anlatan kalıplaşmış sözler de vardır.

Parasızlık her fenalığı yaptırır.

Talih yâr olmayınca elden ne gelir.