**Cümle ve Cümle Çeşitleri *(Satzarten)***

Cümlelerin birtakım çeşitleri vardır: A. Yapılarına göre:

1. Biçimlerine göre:

a.Basit cümle (*einfacher Satz*) : *Wir lernen Deutsch.*

b.Bileşik cümle (*zusammengesetzter Satz*) : *Ich weiß nicht, wo er wohnt.*

1.Temel cümle (*Hauptsatz*) : *Er arbeitet in Deutschland*.

2.Yan cümle (*Nebensatz*) : *Er kommt nicht,* ***weil er krank ist.***

2. Yüklemlerine göre:

a. Ad cümlesi (*nominaler Satz*) : *Sie ist eine Lehrerin.*

b. Eylem cümlesi (*verbaler Satz*) : *Ich wohne in Köln*.

B. Anlamlarına göre:

1. İfade cümlesi (*Aussagesatz*) : *Ich lade meinen Freund ein.*

2. Soru cümlesi (*Fragesatz*) : *Wann kommst du*?

*Lernst du Deutsch*?

3. Emir cümlesi (*Befehlssatz*) : *Setzen Sie sich*!

4. Dilek-istek cümlesi (*Wunschsatz*) : *Wenn ich doch reich wäre*!

5. Ünlem cümlesi (*Ausrufesatz*) : *Welch ein schöner Tag*!

6. Olumlu ya da olumsuzluklarına göre :

a. Olumlu cümle (*affirmativer Satz*): *Ich kaufe ein Auto.*

b. Olumsuz cümle (*negativer Satz*) : *Ich kaufe ein Auto* ***nicht****.*

**A. Yapılarına Göre**

**1. Biçimlerine Göre a. Basit Cümle**

Öznesi (*Subjekt*), yüklemi (*Prädikat*) ve nesnesi (*Objekt*) olan basit bir cümlede cümle öğelerinin (*Satzglieder*) yerleri aşağıdaki gibidir:

Ich **verstehe** den Satz. *Ben cümleyi anlıyorum.*

Ich **habe** den Satz verstanden. *Ben cümleyi anladım.*

I **II** III Özne Çekimli eylem Nesne

**b. Bileşik Cümle**

Bileşik cümleler ya birden fazla temel cümleden (*Hauptsatz*) ya da bir temel cümle ve temel cümleyi tamamlayan bir ya da birden fazla yan cümleden (*Nebensatz*) oluşur.

Klemens geht nach Hause , **denn** er ist sehr krank.

|----Esas cümle-------------| , |---Esas cümle ---------|

*Klemens çok hasta olduğu için eve gidiyor.*

Bileşik bir cümle, bir temel cümle ve bir ya da birden fazla yan cümleden oluşuyorsa, genel olarak önce temel cümle sonra yan cümle(ler) gelir. Yan cümlenin başında, yan cümleyi temel cümleye bağlayan bir bağlaç (*Konjunktion*) bulunur. Bağlaçtan sonra özne, özneden sonra nesne vs. ve en son yan cümlenin çekimli eylemi yer alır. Dolayısıyla yan cümle, yüklemi yani özneye göre çekilen eylemi sonda olan cümledir.

**Ich bin sehr müde,** weil ich heute viel gearbeitet habe. Özne +Yüklem+....., Bağlaç + Özne + ... + Yüklem.

|-- Esas cümle ---| , |----------Yan cümle -------------| ***Ben*** *bugün çok çalıştığım için* ***çok yorgunum****.* Ancak yan cümle başa da alınabilir:

Weil ich heute viel gearbeitet habe, **bin ich sehr müde**.

Bağlaç + Özne + ………..+ Yüklem , Yüklem+ Özne +… .

|---------------Yan cümle --------------| , |----- Esas cümle ----|

Yan cümle başa alındığında, yan cümlenin bittiği yere mutlaka virgül konur ve temel cümlenin çekimli eylemiyle devam edilir:

**B. Anlamlarına Göre**

**1. İfade Cümlesi**

n

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ute | **findet** | den Schlüssel. | *Ute anahtarı buluyor*. |
| Ute  I | **hat**  II | den Schlüssel gefu  III | den. *Ute anahtarı buldu*. |
| Özne | Çekimli eylem | Nesne |  |

**2. Soru Cümlesi**

**a. Soru sözcüğü ile:**

Soru sözcüğü ile (*mit Fragewort*) yapılan soru cümlelerinde cümlenin başında **wer, was, warum, wo, wohin** gibi soru sözcükleri, ondan sonra özneye göre çekilen eylem, sonra özne ve daha sonra nesne ve diğer öğeler gelir:

**Warum** lernen Sie Deutsch? ***Neden*** *Almanca öğreniyorsunuz*? **Warum** haben Sie Deutsch gelernt? ***Neden*** *Almanca öğrendiniz*? I II III IV

Soru Çekimli Özne Nesne sözcüğü eylem

**b. Soru sözcüğü olmadan:**

Soru sözcüğü olmadan (*ohne Fragewort*) yapılan soru cümlelerinde ilk sırada, özneye göre çekilen eylem, sonra cümlenin öznesi ve daha sonra nesnesi vs. yer alır:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lernen** | Sie | Deutsch? | *Almanca öğreniyor musunuz*? |
| **Haben**  I Çekimli eylem | Sie  II Özne | Deutsch gelernt?  III Nesne | *Almanca öğrendiniz mi*? |

**3. Emir Cümlesi**

Emir cümlesi (*Befehlssatz* / *Imperativsatz*) eylemle başlar. Üç kişiye (**du**,

**ihr**, **Sie**) emredilir. İlk iki kişi adılı (**du** ve **ihr**) emir cümlesinde söylenmez:

**Steig** in den Bus ein! *Otobüse bin*! (**du**) **Steigt** in den Bus ein! *Otobüse binin*! (**ihr**) **Steigen Sie** in den Bus ein! *Otobüse bininiz*! (**Sie**)

**4. Dilek-İstek Cümlesi**

İstek cümlesi *Konjunktiv II* ile yapılır. Bu cümleler yan cümle özelliğini gösterir. Cümle ya **wenn** sözcüğü ile ya da **wenn** olmadan yapılır. Ayrıca **doch**, **nur, doch nur, bloß**, gibi pekiştirme ifade eden sözcükler kullanılır:

**Wenn** ich **doch** reich wäre! *Keşke zengin olsam*!

**Wäre** ich **doch** reich! *Keşke zengin olsam*!

**Wenn** ich **doch** reich gewesen wäre! *Keşke zengin olsaydım*!

**Wäre** ich **doch** reich gewesen! *Keşke zengin olsaydım*!

**5. Ünlem Cümlesi**

Ünlem cümlesi, içinde ünlem (*Interjektion / Ausruf*) bulunan ya da ünlem kavramı veren cümleye denir.

Ach so! *Öyle mi* !

Welch ein schöner Tag! *Ne güzel bir gün* !

**6. Olumlu ya da Olumsuzluklarına Göre a. Olumlu Cümle**

Olumlu cümle (*affirmativer Satz*), yüklemi olumlu yargı bildiren cümledir: Ich esse jeden Tag ein Ei. *Ben her gün bir yumurta yiyorum*.

**b. Olumsuz Cümle**

1. Cümlenin olumsuz yapılması (*die Satzverneinung* )

2. Sözcüğün olumsuz yapılması (*die Wortverneinung*)