Edatlar, tek başlarına bir anlam taşımayan, fakat cümle içinde anlam kazanan, sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kuran sözcüklerdir.

Edat çeşitleri

1. Ünlem Edatları

• Doğal ünlemler (ah, vah, vay, oy, of, öf, püf, hı, ıh vb.)

• Seslenme ünlemleri (ey, hey, ya, yahu, be, bre, hişt vb.)

• Cevap ünlemleri (evet, hayır, he, yok, peki, hay hay, hı hı vb.)

• Gösterme ünlemleri (işte, aha, deyha, te, deha vb.)

• Soru ünlemleri (hani, acaba)

2. Bağlama Edatları

• Sıralama bağlaçları (ve, ile, ilâ vb.)

• Denkleştirme bağlaçları (veya, yahut, veyahut, ya da vb.)

• Karşılaştırma bağlaçları (da…da, ya…ya, hem…hem, ne…ne vb.)

• Pekiştirme bağlaçları (değil, dahi, da, ise, bile, ya vb.)

• Cümle başı bağlaçları (fakat, lakin, ama, ancak, yalnız, yeter ki, sanki, hatta,

çünkü, keşke vb.) (Bağlaçların dilimizde sayıca en zengin olanları cümle

başı bağlaçlarıdır; açıklama, sonuç, üsteleme, sebep, zıtlık vs. anlamlarıyla

cümleleri birbirine bağlarlar.)

3. Çekim Edatları

• Sebep Edatları (için, üzere, dolayı, ötürü, diye vs.)

• Vasıta Edatları (ile)

• Benzerlik Edatları (gibi)

• Başkalık Edatları (başka, gayrı vb.)

• Hal Edatları (göre, nazaran, dair, ait, rağmen vs.)

• Miktar Edatları (kadar)

• Zaman Edatları (beri, önce, evvel, böyle, sonra, geri vs.)

• Yer-Yön Edatları (kadar, değin, dek, karşı, doğru, yana, sıra, içeri, öte vs.)