**DE, Kİ, Mİ**

**1) “de” Bağlacının ve “-de” Bulunma Durum Ekinin Yazımı:**

“de” “da” bağlacı ayrı bir sözcük olduğu için daima ayrı yazılır. Bulunma durum eki olan “-de,-da,-te,-ta” ise eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. “de, da” bağlacıyla “-de,-da,-te,-ta” ekleri birbiriyle karıştırılmamalıdır. Pratik olarak birbirinden şu şekilde ayırt ederiz: Cümle içerisinde cümleden “de” yi çıkartırız, eğer [cümlenin yapısı](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/cumle_turleri.htm)nda bir bozukluk olmuyorsa o “de” [bağlaç](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/baglaclar.htm)tır. Cümlenin yapısı bozuluyorsa o “de” [bulunma durum eki](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/yapi_bilgisi.htm)dir.

* Kitap da alacağım. (Kitap alacağım)
* Sen de onun gibisin. (Sen onun gibisin)

       Görüldüğü gibi bağlaç olan “de ,da” cümleden çıkartıldığında cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyor.Şimdi de aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

* Sende bir şeylerim kaldı. (Sen bir şeylerim kaldı)
* Onu otobüste gördüm. (Onu otobüs gördüm)

        Görüldüğü gibi bulunma durum eki cümleden çıkartıldığında cümlenin yapısı bozuluyor.

**Önemli uyarı:** Bağlaç olan “de,da”nın kesinlikle “te,ta” biçimi yoktur.

* Sana kazak ta alacağım. (yanlış)
* Sana kazak da alacağım. (doğru)

        Ayrıca bağlaç olan “de,da”  bir özel isimden sonra gelirse kesme işaretiyle ayrılmaz.

* Bize Ahmet’de gelecek. (yanlış)
* Bize Ahmet de gelecek. (doğru)

**2) “ki” Bağlacının ve “-ki” Ekinin Yazımı:**

Türkçede  üç çeşit “ki” vardır: [Bağlaç](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/baglaclar.htm) olan“ki”, [sıfat](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/sifatlar.htm) yapan  “–ki” ve [zamir](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/zamirler.htm) olan(ilgi zamiri) “–ki” dir. Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır. Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.

**Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu**[**pratik yöntemler**](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/pratikler.htm)**i uygulayın:**

* Cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir.
Ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de unutmayın.
* Arabam bozuldu , seninki(ler)ni kullanabilir miyim?
* Onunki(ler) seninki(ler)den daha iyi olmuş.

      Görüldüğü gibi cümle içerisinde –ki zamirinden sonra –ler ekini getirdiğimizde cümlenin yapısında herhangi bir bozukluk meydana gelmiyor. Öyleyse bu –ki’ler ilgi [zamir](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/zamirler.htm)idir.

* Sıfat yapan –**ki** de [sıfat tamlaması](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/sifatlar.htm) kurar. Sıfat yapan –**k**i her zaman bitişik yazılır. Pratik olarak önündeki isme “hangi” sorusunu yönelterek bulur ve diğer –ki’lerden ayırt ederiz.
* Sokaktaki çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor.(Hangi çocuklar?)
* Sınıftaki öğrenciler dışarı çıksın.(Hangi öğrenciler?)

       Görüldüğü gibi sıfat yapan –ki’yi alan sözcüğün hemen önündeki isme hangi sorusunu yöneltebiliyoruz. Öyleyse bu –ki  sıfat yapan –ki’dir ve eklendiği sıfata daima bitişik yazılır.

* Bağlaç olan **“ki”** ise daima ayrı yazılır. Diğer **“-ki”** ekleriyle karıştırmamak için cümleden çıkartırız, cümlenin yapısında ciddi bir bozukluk olmuyorsa o “ki” bağlaç olan “ki”dir. Ayrıca bağlaç olan ki’nin daha vurgulu söylendiğini de göz önünde bulundurmak gerekir.
* Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. (Duydum unutmuşsun gözlerimin rengini)
* Sen ki dünyalara değersin. (Sen dünyalara değersin.)
* Şimdi anlıyorum ki o yaptıklarım bir hataydı. (Şimdi anlıyorum o yaptıklarım bir hataydı)

        Görüldüğü gibi bağlaç olan –ki cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında bir daralma olsa da yapısında ciddi bir bozukluk olmuyor, öyleyse bu –ki’ler bağlaçtır ve daima ayrı yazılır.

**NOT:**

**Mademki, halbuki, oysaki, çünkü, sanki… sözcüklerindeki ‘ki’ ler bağlaç olmasına rağmen kalıplaştığı için bitişik yazılır.**

**3. “mi” Soru Edatının Yazımı:**

“mı, mi, mu, mü” [soru edatı](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/yapi_bilgisi.htm) eklendiği sözcükten her zaman ayrı yazılır, kendinden sonra gelen ekler soru [edat](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/edatlar.htm)ına bitişik yazılır:

* Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun?
* Bize gelecek misiniz?
* Sen miydin dün rüyalarıma giren?

     Not: Soru edatı olan “mı mi mu mü” ile [fiilden fiil yapan olumsuzluk eki](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/yapi_bilgisi.htm) olan –ma,-me’nin darlaşmış biçimi birbiriyle karıştırılmamalıdır:

* Niçin beni dinle miyorsun?

      Yukarıdaki cümlede ‘mi’ ayrı yazılmamalıdır; çünkü buradaki mi soru eki değil, –[ma,-me olumsuzluk eki](http://www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net/yapi_bilgisi.htm)nin darlaşmış biçimidir. Cümleden mi’yi çıkartıp cümleyi tekrar okuduğumuzda cümledeki soru anlamının kaybolmadığını sadece olumsuzluğun kaybolduğunu görürüz. Cümleye soru anlamını katan mi değil, ‘niçin’ sözcüğüdür.

* Soru edatı olan “mı,mi,mu,mü” cümleye soru anlamından başka anlamlar da katabilir.
* Sana güzel mi güzel bir elbise aldım. (pekiştirme göreviyle kullanılmış)
* Bu testi de çözdün mü konuyu daha iyi anlarsın (Çözdüğün zaman)
* Tüm bunları ben mi yapmışım? (reddetme, kabullenmeme)