**HECE**

Aruz ölçüsü, Arapça’nın hece dizilişine sıkı sıkıya bağlıdır. Arapça’da temel harfler ünsüzlerdir. Ünsüzler, harekeli ve sakin olarak ayrılırlar. Hurûf-ı illet ( ا, و , ى ) ise, Arap dilcilerine göre bir harekeli ile bir harekesiz ünsüzden birleşmiş seslerdir.

Bu harflerin birleşme şekillerine göre dört çeşit temel hece yapısı oluşmuştur.

1. **Kapalı Hece (―):** dur, sen, dal, kar, çan, kal, gör vb.
2. **Açık Hece ( . ):** sene, ada, sarı, tepe, masa, kapı
3. **Bir Açık, Bir Kapalı Hece ( . ―):** kitap, dolap, sitem, benim, senin, gözüm vb.
4. **Bir Kapalı, Bir Açık Hece (― .):** çanta, silgi, bāde, jāle, perde, ayrı vb.

**ARUZ TERİMLERİ**

**TefǾile (Cüz):** Aruzda ana vezin kalıbını oluşturan her bir parça, bölüm.

Arapça’da ana vezinleri oluşturan 8 tef’ile vardır. Bunlar:

1. FaǾūlün (.- -) sevildim
2. FāǾilün (- . -) sevmedim
3. FāǾilātün (- . - -) sevmemiştim
4. MefāǾįlün (. - - -) sever miydim
5. MüstefǾilün (- - .-) sevmez misin
6. MefǾūlātü (- - - .) sevmez miydi
7. MüfāǾaletün (. - . .-) sever mi idim
8. MütefāǾilün (. . - . -) sevemez miyim

**Türkçede Kullanılan Tef’ileler**

**FaǾ (-) :**

**FaǾūl (. -) :**

**FaǾlün (- -) :**

**FaǾūlün (. - -) :**

**FeǾilün (. . -) :**

**FāǾilün (- . -) :**

**FeǾilātün (. . - -) :**

**FāǾilātün (- . - -) :**

**FāǾilātü (- . - .) :**

**MefǾūlü (- - .) :**

**MefǾūlün (- - -) :**

**MefāǾįlün (. - - -) :**

**MefāǾilün (. - . -) :**

**MefāǾįlü (. - - .) :**

**MüfteǾilün (- . . -) :**

**MüstefǾilün (- - . -) :**

**MüstefǾilātün(- - .- -):**

**MütefāǾilün (. - - . -):**

**Bahr:** Aslî bir vezinle ondan doğan vezin kalıplarından oluşan her bir gruba denir. Hezec, remel vb.

**Daire:** Arap aruzunda, yukarıda sözü edilen 8 tef’ileden oluşan 16 vezin, yazılışlarındaki harekeli ve sakin harflerin sayı ve sırasına göre 5 daireden oluşur. Buna göre, harekeli ve sakin harflerinin sayısı ve dizisi bakımından birbirine bağlı vezinlerin oluşturduğu her bir gruba daire denir.

**Taktî’:** Bir beytin tef’ilelere (cüzlere) ayrılarak, aruz kalıbının bulunmasına/gösterilmesine denir.