1. **ZİHAF (KISALTMA)**

Aruzda vezin zorunluluğuyla Arapça ve Farsça sözcüklerdeki uzun bir hecenin kısa okunmasına denir. Sıkça zihaf yapmak bir aruz kusuru sayılır. Medli okunması gereken hecelerin medli okunmaması hâlinde de zihaf yapılmış olur.

Sāķ**ī**-i bezmüñ alınmadı elinden cām-ı mül

Ķopmadı şāħ-ı gül-i ümmīdden bir dāne gül Ş.Yahya

Ol ķadar āsūde Ǿālem sāye-i Ǿadlinde kim

Ħˇābgāh eyler ġazāle pehl**ū**-yı şīr-i neri Nef’î

**Medli Okunması Gerekirken Okunmayarak Oluşan Zihaf**

Âzerî’nin *Husrev ü Şîrîn*’inden örnekler:

 Allāh Al**lāh** sipihr-i ġaddār

 Gör kimleri eyledi giriftār

 Didiler o bir ġarīb-dildür

 Bir künc-i fe**rāġ**da mućtezildür

 **Hīç** ķalmadı būy-ı ħüsn gitdi

 Gör aña felek ne ħālet itdi

 Muħ**tāl** durur zamāne muħtāl

 ćĀķil iseñ olma aña meyyāl

 Anda belürüp hezār sancaķ

 **Peyk**vār görindi al bayraķ

1. **KASR (TAHFÎF)**

“Kısaltma, hafifleştirme” demektir. Aruzda bazı kelimelerin uzun ünlülerinin düşürülmesi, kelimelerin kısaltılması, şeddeli bir harfin şeddesiz okunması yoluyla oluşan duruma denir.

1. **Uzun ünlü düşürülmesi**

**māh-meh**

**şāh-şeh**

**nigāh-nigeh**

**pādişāh-pādişeh**

**şāh-süvār-şeh-süvār**

1. **Kelimelerin kısaltılması**

Aristo-Risto

İskender-Sikender

İstanbul-Sitanbul

Eflātūn- Felātūn

1. **Şeddeli harfi şeddesiz okuma**

dükkān-dükān

Ĥaķķ-Ĥaķ

ħaŧŧ-ħaŧ

dürr-dür

ĥadd-ĥad

şekker-şeker