* 2amirler :

- 2amifler: yukaridon baslayarale sag̈dan sola doĝru ezberleyelim.
* Tekil iyelik (sahiplik, aitlik) Ekleri: Tirkae de kelimelerin Sonlarina eklenerele benim, senin, onun anlom, veren eklerdir. Arapanda do kelimelerin Sonlorina eklenir ve kelimeye bitisik yeallir.
örnet:

* isaret ismi: Bir sey: gästerirken kullondiĝmiz "bu" $\qquad$
kelimesine Arapciodar isaret ismi denir.

$$
\begin{aligned}
& \text { Chaza) } 1: 0 \text { = Bu (Mizekker, erkek ve erit seyler icinkulonilor.) } \\
& \text { (hazihi) } \quad 0 \text { o Bu (Mïennes, bayon ve disil seyter icin kullontin) }
\end{aligned}
$$

örnek:
haza muhendisur)

(haza tälibin) ${ }_{y}^{\mu}$ Chozihitälibetan) ä ${ }^{2}$ * Müennes (disil) kelimelerin sonuno kapall te (ö_ä) gelir.

Arapando cansiz varliklarindo cinsiyeti vardie Gir kelimenin
Sonunda kapal, te varsa miennes dif. (disildir) yoksa mizekker (erildie)
 mizetkker (eril) kelimele
(silgi) (acoba) (akul) kupoll te olduj̈ iain mienner (disil) kelimelerdir.
$\frac{\text { * }{ }^{2} k_{i l} \text { isaret ismi: }}{\text { iki tane olon bi-segi gösterirken kullandigumiz "bu ikis:" }}$
anlamino gelen kelimelerder.
(hazani) jily = Buikis: (Mzzekker) *Kedimeleri ikil
(hatani) ${ }^{\text {( }}$ = Buikisi (Mzennes)
yaparken, ensomuno
ek
örnek

gerek:r.

* Syruk (Milliyet) Sorma. Cevap Verme:

$$
\begin{aligned}
& \text { थüuin }=\text { Uyruk } \quad L_{0}^{\sim} \Rightarrow N e \\
& \text { (cinsigyetin) } \\
& \text { (ma) }
\end{aligned}
$$

* Kimin uyrugunu sormak istiyorsak unernan $_{\sim}^{\sim}$ kelimesinin Sonuna bgrendigimiz iyelik (aitlik, sahiplit) eklerini ekleyebilikiz
(Ma cinsiyyetrke)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Ma cinsiyyetrki) (bayonikin) }
\end{aligned}
$$

(ma cinsiyyetuhw)
(macinsiyyetrha)
Ba21 uyruk isimler: :

$$
\begin{aligned}
& \text { CTurkiyyun) }{ }_{c}^{N} \int_{0}^{0}=\text { Tjrk. } \\
& \text { cerkekiain }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (bayoniain) (Misrigyetin) iain) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (surigyetin) } \\
& \text { örnek Sors cevoplor }
\end{aligned}
$$



* Saz1 Sifatlar:

$$
\text { (bacidin) } \stackrel{2}{\Delta+\ldots}=\text { U2ak }
$$


(Sagicun)

$$
\begin{aligned}
& \text { i"̈ = once } \\
& \text { (gmble) } \\
& \text { II = Sonre }
\end{aligned}
$$

(ba.de)

$$
\text { (garibin) }{\underset{y}{n}}_{2}^{y_{0}}{ }_{0}=\text { Yakin }
$$

* Uzagında / Jakininda : Bir nesnenin, diger bir nesneye olan uzakligini ve ya yakinliĝn belirtirken, Je, veak kelimesi

ör
* Mekan (Yer) 2arflori: Birseyin yerini belirten kelimelerdir.

$$
\begin{aligned}
& \text { (fi) } \dot{j}_{\mathrm{H}} \rightarrow \text { iainde }(-d e,-d a) \\
& \text { (Ala) } \overline{\mathrm{I}}=\text { istinnde } \\
& \text { (Ename) } \dot{i} \dot{L}_{0}^{\text {s }} \mid=\text { änzunde } \\
& \text { (halfe) } \underset{\sim}{i}=\text { Arkasindu } \\
& \text { (bicänib) } \text { ( Yaninda } \\
& \text { (beyne) }=\text { Arasinda } \\
& \dot{H}=A l \text { tinda } \\
& \text { (Tahte) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Kesirun) }, \frac{2}{3}=\text { Gok }
\end{aligned}
$$

* Sira Sayilari Bir seyin sirasin belirtmek 'hin kullandig' miz sayilardir.
* Bu sayilarin sonlarina kupal, te (ö_थ) eklersek miennes (disil) hallerini elde etmis oluruz.
* Bu sayilar kullanildig, kelimeyle, cinsiyet bakimndon uyumlu olmalidir. Miennes (disil) birkelimenin, sirasin belirteceleset, saginin senunada kapal, te gelmes: gerek:
oinets
2 $\because$ 范
(esseyyaratis's saliseti)
* SAATLER:

Arapar da saatier, sira sayilar. ile ifade edilir. ä́lül (saat) kelimesi miennes olduğu iain, sayilarida miennes (disil) olarak kullanirz.
ä"juñ")




柈 = Soct onk


$$
\begin{aligned}
& \text { Celervelu) }{ }^{2}{ }_{9}^{\omega}{ }_{9}^{m} \ddot{i}=B_{i r i n c i}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (essäni) } \operatorname{civ}_{\dot{\omega}}^{\vec{\omega}} i=i k i n c i
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (essäminu) } \underset{\text { í }}{\text { in }} \text { - Sekizinci } \\
& \text { Ler räbi'u) } \stackrel{2}{2, j}\left\|^{2}\right\|=\text { Dordinci }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (eläsirv) en in = Onunev } \\
& \text { Ornak: }
\end{aligned}
$$

* Mazi Fiill Bir isin (eylemin) geamiste yapildigin, ifade eden filllere mazi fiil denir. Mazi filler, genelde 3 harften olusur ve 3 harften oluson bu kök hali, fillin कै (0) zamirindeti Gekimidir. Fiili zamirlerine göre Gekimlerken, 3 harfli kït halinin sonuno bazi ekler getiririz.
Ornegin: $\quad$ تु $\quad$ Yazd. fiili zzerinde mazi fiile gelecek ekleri renkli kalemle gosterelim.


## Max̀ Bir Filinin Oinek Cekim Tabosu



* Muzari Fiil $\rightarrow$ (Simdiki Laman

Genis Laman):
Bir isin (eylemin) o anda yapiliyor olduğunu veya dizenli olorok her zaman yapilmakta oldugunu ifade eden filllere muzari fiil de Muzari fiil, zamirlerine gore Gekimlenirken, hem baslarina, hende Sonlarma baz, ekler allr. Bu ekleri $\ddot{y}^{\prime \prime} \Rightarrow$ yazd, fiilinin Muzari hali olan en enazinor fili izerinde renkli kalemle gösterelim.


* Baz, Maz: filller:


$$
\frac{-\ddot{g}}{z} \rightarrow A a+1
$$

$\sin ^{\frac{2}{5}} \rightarrow$ yedi
$\underset{\sim}{i} \rightarrow i a^{t}$

$$
{ }_{1}^{5}, \ddot{g}=0 k v \partial v
$$

* Baz, Muzari Filller


$\operatorname{s}^{2} i_{i}^{i}=$ yiyor
e, $\underset{\sim}{2}$ in iaigor
若

