**BAĞLAMA GRUBU**

İki ya da daha fazla isim unsuru veya kelime grubunun bağlaçlar ile oluşturduğu kelime grubuna bağlama grubu denir. Bağlaçlar, kelime ya da isim unsurları arasında sıralama, bağlama, denkleştirme, karşılaştırma görevi görürler. Unsurlar birbirlerine eşit olarak bağlanırlar. Her unsur kendi vurgusunu taşır, her birinin vurgusu eşittir. Bağlaçlar, bağlanan unsurların başlarına ve sonlarına gelerek kullanılabildiği gibi, en çok aşağıda gösterildiği şekilde bağlanan unsurların arasında yer alırlar.

**İSİM + BAĞLAÇ + İSİM** = BAĞLAMA GRUBU

**A. Bağlama Grubu Kuran Belli Başlı Bağlaçlar**

Türkiye Türkçesinde kullanılan edatların öenmli bir kısmı ve örneklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

1. “ve”

**Milliyet ve isim** farklarından başka hiçbir şey yoktu.

**Tozdan ve kalabalıktan** şikayet etti.

Üzerimde “Kitab-ı **Leyla ve Mecnun**” yazıyordu.

Gök **yüksek ve mavi**ydi.

1. “…mi …mi”

Dediğim **hayvanı mı** sordun **insan mı**?

1. “…da …da”

Sağ olsunlar, **çocuklar da babaları** da bir fikirde, bir tabiatta.

Sana Kör Ali’den **merhem de, pekmez de** getiririm.

1. “ile”

**Şinasi Beyle Ferit Bey** onu alıp götürdüler.

**İlyasla Osman** birbirlerine baktılar.

**Mahir Ağa ile Ahmet Ağa**’yı çağırdı.

**Naim Efendi ile Servet Bey**, birçok imzasız mektuplar aldılar.

**Bağdat ile Girit, Tebriz ile Belgrat, Atina ile Cezayir** birbirine karışmış yaşıyordu.

1. “yalnız… değil…”

**Yalnız Sülük oğlan değil, Kavat Abuzer** bile askerlikten yakasını kurtaramazdı.

1. “… hem … hem”

Koyun davarı **hem akılsız hem korkak** olur.

Cemiyetin **hem gururu hem ıstırabı**ydı.

1. “değil”

Muskası **ahretlik değil dünyalık**mış.

De ki: **Rüzgar değil, odur** haykıran!

**Yabancı değil bizden** olurlar.

1. “ne… ne…”

Çanağına **ne burçak çorbası ne yoğurt** koyar.

**Ne Mecnun** varabildi, **ne Ferhat**.

**Ne delilik** kaldı **ne bir halt**.

Fakat **ne Seniha, ne Faik Bey**, etraflarında hasıl oluveren bu boşluktan asla haberdar olmadılar.

1. “kimi… kimi”

**Kimi açık kimi kapalı** hücre kapıları…

1. “biri… biri”

**Biri anasını** çağırır **biri babasını**…

1. “ya… ya”

**Ya gazi, ya şehit!**

**Ya bin yıl, ya bin asır…**

1. “veya”

Bir **dua veya murakabe** vaziyetindeydi.

Bu erkek kabalığının da **perdede veya sahnede** aradığı kadındı işte.

**Uyvar fethinde muzaffer dönen veya ölenlerin** içinde adını bildiğimiz tek insandır.

**B. Bağlama Grubunun Kelime Grubu İçindeki Görevleri**

1. Sıfat Tamlamalarında Sıfat Unsuru Olarak Görev Yapması:

**Kayıtsız ve müstehzi/ bir hali** vardı.

O kadar **karanlık ve ümitsiz/ bir gece.**

Hiç değilse kendisine, **o kocaman ve çarpık/ burn**una yakıştıramazdı.

Hakikatten **güzel ve asil/ bir cevap**, demekle yetindi.

1. İsim Tamlamasında Tamlayan Olarak Görev Yapması:

Bunlar **adam oğlu değil ecinni/ tayfası.**

Mesela çiçek sevgisi; kuş sevgisi, **evlat veya eş/ sevgisi.**

**Hızırla İlyas’ın/ buluştuğu** yerin üstüne kayarak gelirler.

Çünkü bu ses **ümidin ve affın/ sesiydi.**

Sadece **davet ve refakat/ emri**ni aldık.

**İzzetle Yusuf’un/ yüzleri** bir asılır bir asılırdı ki…

Eski bir **aba ya da cepken/ bozması**ydı.

1. İsim Tamlamalarında Tamlanan Olarak Görev Yapması:

Zaten **Mısır çarşısı ilaçlarının/ rengi ve lezzeti** tütüyor üzerinden.

Zira seniha, **bu hazların/ söz ve timsali**ydi.

1. Birleşik Fiilin İsim Unsuru Olarak Görev Yapması:

Fakat bazı yeni adetleri sadece **güzel ve hoş/ bulmuyordu.**

Vereceği cevap ve söyleyeceği sözleri **düşünmeye ve hazırlanmaya/ başladı.**

**İyi kalplilik ve alicenaplık/ gösteren** her erkek gibi.

Cepheden cepheye koşmak onu yıprandırmamış, aksine **güçlü ve dinç/ kılmıştı**.

1. Edat Gruplarında İsim Olarak Görev Yapması:

**Kenanla Musa/ gibi** alçakların yakayı kurtarmaları.

Bununla beraber içi **nedamet, azap ve endişe/ ile** doluydu.

**C. Bağlama Grubunun Cümledeki Görevleri**

1. Özne Olarak Görev Yapması:

**Ya o düşünceler, ya da ürperiş** doğruydu.

**Şinasi Beyle Ferit Bey** onu alıp götürdüler.

**Yün ve tiftik** kalmamış.

1. Nesne Olarak Görev Yapması:

**O kadar ünü ve başarıyı** yaklaştıramamıştı bu yüze.

Şimdi **dolabı ve sürgüleri** açalım.

Torunum, dedi Hüsmen Ağa; **anasını ve babasını** kaybettti.

1. Yer Tamlayıcısı Olarak Görev Yapması:

**Ne kıza, ne oğlana** ağzımı açıp bir kelime söyleyemiyorum.

Nihayet bu yorgunluk, sesinden **bütün vücuduna ve şuuruna** geçti.

Onun da **ne bu dünyaya** hayrı olur; **ne de öbür dünyaya**.

1. Zarf Olarak Görev Yapması:

İçki ona **çabuk ve çok** dokunurdu.

Bizi **açlıkla ya da salgınla** yola getirecek sanmıştım.

Hakkı Celis’in yoldaşı **dalgın ve hızlı** yürüyordu.

Atalar **terli ve yorgun** yol alıyorlardı.

Neriman **sevinçle ve merakla** ona baktı.