**2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI … ORTAOKULU 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI**

**Adı: Soyadı: Sınıfı: Numarası:**

**GÜLER YÜZ**

 Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız, desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir. Benim için buradan, sizlerin yüzlerinizi görmek her ne kadar mümkün değilse de sözlerimi güler yüzle dinlediğinizi tahayyül etmek bana cesaret veriyor. Zaten öyledir. Güler yüz her şeyden evvel insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusuru yapabileceğini ve bütün bu kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınınız.

**(1, 2 ve 3. soruyu metinden hareketle cevaplayınız.) ŞevketRado**

**1. Yazara göre, insanın konuşma hevesi neden kırılır?**

**2. Metne göre, güler yüzlü insanların özellikleri nelerdir?**

**3. Sizce güler yüzlü olmanın faydaları nelerdir?**

**4. Aşağıdakilerin hangisinde seçmek sözcüğü** “ne olduğunu anlamak, fark etmek” **anlamında kullanılmıştır?**

**A)** Biz, arkaşlarımla sınıf başkanlığına Ahmet’i seçtik.

**B)** Yaz tatilinde okumak için bu kitabı seçtim.

**C)** Kimin iyi, kimin kötü olduğunu seçemiyorsunuz.

**D)** Üniversite sınavında istediği puanı alınca Ankara’yı seçti.

**5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi türemiş fiildir?**

**A)** Seni görünce çok mutlu oldum.

**B)** Yıllar sonra ilkokul öğretmenimi gördüm.

**C)** Babasına yeni bir pantolon aldırdı.

**D)** Yemekleri ben hazırlayabilirim.

**6.** **Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?**

**A)** Bahçemizdeki çam ağacını yetmiş beş yıl önce dedem dikmiş.

**B)** Ünlü atlet 100 metre koşusunda dünya rekoru kırdı.

**C)** Yarışmada 1’nci olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

**D)** Türkçe sınavı haftaya bugün 15.00’te yapılacakmış.

**7.** Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olurdu. Ürkerek o korkunç mağaradan içeri girerdik. **Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır?**

**A)** ara sıra **B)** sönük **C)** ürkerek **D)** içeri

**8.** Fiillerin zamanını, yönünü, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir. **Buna göre “kolay” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır?**

**A)** Uzun ve dik merdivenli yokuşu kolay çıktık.

**B)** Böyle kolay işler için beni çağırmanıza gerek yoktu.

**C)** Bu işin kolayını ancak tecrübeli biri bulur.

**D)** Sınav soruları umduğumdan daha kolaydı.

**9.** Genellikle ad soylu bir sözcükle bir fiilin kalıplaşıp anlamca kaynaşmasıyla oluşan birleşik fiillere anlamca kaynaşmış birleşik fiil denir. Bu fiillerde sözcüklerden biri ya da birden fazlası mecaz anlam kazanır. Deyimler, anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. **Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur?**

**A)** Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kırıldı.

**B)** Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı.

**C)** Annesi, bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık dokumuştu.

**D)** Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mutlu eder.

**10.** Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik fiiller olmak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış fiillere "basit fiil", yapım eki almış fiillere "türemiş fiil", en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan fiillere "birleşik fiil" denir. **Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?**

**A)** Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş.

**B)** Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı.

**C)** Memlekete vardığında sık sık mektup yolla.

**D)** Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım

**11.** I. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor.

 II. Sabah, telaşlı bir şekilde evden çıktı.

 III. Söğüt gölgesinde sabah keyfi yapıyormuş.

 IV. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim.

**“Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır?**

**A)** I ve III. **B)** I ve IV. **C)** II ve III. **D)** II ve IV.

**12.** Ek fiiller, birleşik zamanlı fiil oluştururken cümleye gerçekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık anlamları katar. **Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye “terk edilmiş alışkanlık” anlamı katmıştır?**

**A)** Biz de çocukluğumuzda çok iyi top oynardık.

**B)** Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin.

**C)** Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış.

**D)** Yağmur yağarsa taksiye binip gelirim.

**13.** Ek fiiller, basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zamanlı fiiller oluşturur. Örneğin “Hafta sonunda kursa gidecek.” cümlesinde “gidecek” fiili, gelecek zamanla çekimlenmiştir. Bu yüzden basit zamanlı bir fiildir. “Hafta sonunda kursa gidecekmiş.” cümlesindeki “gidecekmiş” fiili ise ek fiil (-miş) almış ve birleşik zamanlı fiil hâline gelmiştir. **Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır?**

**A)** Her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenirdi.

**B)** Sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı.

**C)** Çocuk bir suç işlediyse önüne bakarmış.

**D)** O sıcaklarda günde iki litre su içiyordum.

 **Başarılar diliyorum.**

 **Okan Büyükkoyuncu**

