

بەش: سیستەمە سیاسیەكان و سیاسەتی گشتی

كۆلێژ: زانستە سیاسیەكان

زانكۆ: سەلاحەدین-هەولێر

بابەت: **دەروازەیەکی کلاسیک بۆ زانستی سیاسی**

قۆناغی یەكەم

**ناوى مامۆستا: پ.ى. د. بارزان جوهر صادق**

ساڵى خوێندن: ٢٠٢2 -٢٠٢3

**پەرتووکی کۆرس**

**Course Book**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| دەروازەیەکی کلاسیک و هاوچەرخ  بۆ زانستی سیاسی | | **1. ناوى كۆرس:** |
| پ.ى. د. بارزان جوهر صادق | | **2. ناوى مامۆستاى بەر پرس:** |
| سیستەمە سیاسیەكان و سیاسەتی گشتی / كۆلێژی زانستە سیاسیەكان | | **3. بەش/ کۆلێژ:** |
| ئیمێل: [barzan.sadq@su.edu.kurd](mailto:barzan.sadq@su.edu.kurd)  ژمارەی موبایل: 07504521328 | | **4. پەیوەندی:** |
| سێ (3) كاژێر "سەعات" لە هەفتەیەكدا، بۆ هەر گروپێك. | | **5. یەکەى خوێندن (بە سەعات) لە هەفتەیەک:** |
| سێ (3) كاژێر"سەعات" لە هەفتەیەكدا، بۆ هەر گروپێك. | | **6. ژمارەی کارکردن:** |
|  | | **7. کۆدی کۆرس:** |
| * **زانیاریی كەسی:**   ناو: پ.ى. د. بارزان جوهر صادق  مێژوو وشوێنی لەدایك بوون: ١/١٠/١٩٨٤ هەولێر.  ناونیشان: هەرێمی كوردستان/ پارێزگای هەولێر/ گەڕەكی رۆشنبیرى.  پلەی وەزیفی‌و شوێنی كاری ئێستا: مامۆستا لە كۆلێژی یاسا‌و زانستە سیاسییەكانی زانكۆی سەلاحەددین-هەولێر. لەساڵى 2013 تاوەکو ئێستا.   * **بڕوانانەی بەدەستهاتوو:**  1. هەڵگری بڕاوانامەی (**بەكالۆریۆس**) لە زانستی سیاسی بە پلەی یەكەم لە كۆلێژی یاسا‌و زانستە سیاسیەكان، بەشی زانستە سیاسیەكان لە زانكۆی سەلاحەددین-هەولێر، ساڵی خوێندنی 2009 بۆ 2010 2. هەڵگری بڕاوانامەی (**بەکالوریوس**) لە بواری کۆمەڵناسى زانكۆی سەلاحەدین هەولێر، ساڵی خوێندنی 2002 -2006 3. هەڵگری بڕاوانامەی (**ماجستێر**) لە بواری پەیوەندییە نێودەوڵەتیەكان زانكۆی ئەمریکى - گیرنە، بۆ ساڵی خوێندنی 2013 -2014 4. هەڵگری بڕاوانامەی دکتۆرا لە سیستمە سیاسییەکان- زانكۆی سەلاحەدین – هەولێر، ساڵی 2020. 5. مامۆستای وانەبێژ بووە لە زانکۆکانى لوبنانى فەڕەنسى و زانکۆى نۆڵج لەنێوان ساڵانى خوێندنی 2015 بۆ 2020. | | 8. **پرۆفایەلی مامۆستا:** |
| 10. **ناوەرۆکی گشتی کۆرس:**  - گرنگی ئەم بابەتە \_پەرتووكی كۆرس\_ـە دەكرێ لەم خاڵەی خوارەوەدا بخرێتە ڕوو:  گرنگی ئەم بابەتە لەوەدایە كە گشتییەو هەموو بەشەكانی زانستی سیاسی لە خۆ دەگرێت وەك سیستەمی سیاسی‌و هزری سیاسی‌و پەیوەندیە نێودەڵەتیەكان. ئەمە جگە لەوەی ئەم بابەتە گرنگییەكی دیار دەدات بە چۆنیەتی دروست بوونی دەوڵەت‌و دەسەڵات‌و سیستەمی سیاسی لە قۆناغە جیاجیاكانی دروست بونیان لە كۆمەڵگە جیاوازەكاندا.  - وە پەیام‌و چەمك‌و بنەما‌و بیردۆزە گرنگەكانی ئەم پەرتووكی كۆرسە خۆی لەم چەند خاڵەی خوارەوەدا دەبینێتەوە:  1. ناساندنی سیاسەت لە ڕێگای پێناسە كردنی چەمك‌و زاراوەی سیاسەت لەلایەك‌و چەمك‌و زاراوەی زانستی سیاسەت لە لایەكی تر.  2. دیاری كردنی ئامانجەكانی زانستی سیاسەت لە چوارچێوەی پیشەگەری‌و ڕۆشنبیری‌و زانستی‌و ئەكادیمی لەگەڵ دابین كردنی پێداویستییەكانی سیاسەت‌و جێبەجێكردنی.  3. پێشكەش كردنی خوێندنەوەیەك بۆ دیاریكردنی پەیوەندییەكانی زانستی سیاسەت بە زانستەكانی تری وەك مێژوو یاسا‌و كومەڵناسی‌و ئابوری‌و فەلسەفە‌و دەرونناسی ... هتد.  4. پێشكەش كردنی خوێندنەوەیەكی گشتی بۆ مێژووی پەرەسەندن‌و پێشكەوتنی زانستی سیاسەت.  5. خوێندنەوەو ڕوون كردنەوەی گشت بابەت‌و بوارەكانی زانستی سیاسەت.    - دیارترین ئەو خاڵانەی كە دەبێت خوێندكار فێریان ببێت لە كۆتای ئەم كۆرسەدا:  1. چوارچێوەی تیۆری چەمكەكان "چەمكی سیاسەت و زانستی سیاسەت".  2. بابەت‌و بوارەكانی زانستی سیاسەت.  3. سیفەتی زانستی بوون لە زانستی سیاسەت دا.  4. پەرەسەندنی مێژویی زانستی سیاسەت.  5. ئامانجەكانی زانستی سیاسەت.  6. پەیوەندی زانستی سیاسەت بە زانستەكانیتر. | | |
| 11. **ئامانجەکانی کۆرس:**  ئامانجی ئێمە لەم بابەتە \_دەروازەیەك بۆ زانستی سیاسی\_ دەكرێت لەم دوو خاڵەی خوارەوەدا بخەینەڕوو:  یەكەم: یارمەتیدان‌و هاوكاریكردنی قوتابیانی قۆناغی یەكەمی بەشی زانستە سیاسیەكان بۆ ئەوەی تێڕوانین‌و بیروبۆچون‌و ڕۆشنبیریەكی سەرەتاییان هەبێت سەبارەت بە زانستی سیاسەت‌و بوارەكانی، كەلە ڕێگایەوە دەتوانێت بەشەكەی خۆی زیاتر‌و باشتر بناسێت.  دووەم: قوتابیانی ئەم قۆناغە \_قۆناغی یەكەمی بەشی زانستە سیاسیەكان\_ پێویستییەكی زۆریان بەخوێندنی ئەم بابەتە هەیە تاكو بتوانن لەو ناڕونی وئاڵۆزی وتێكەڵاو بوونە ڕزگاریان ببێت كەلە نێوان سیاسەت لەلایەك‌و زانستی سیاسەت لەلایەكی دیكەدا هەیە، وە بۆئەوەی بتوانن چوارچێوەی پسپۆری خۆیان بەشێوەیەكی زانستی‌و ئەكادیمی دیاری بكەن لەبەرئەوەی ئەم بابەتە بە شێوەیەكی ڕوون باس لە چەمكی سیاسەت‌و چەمكی زانستی سیاسەت‌و بابەتی زانستی سیاسەت‌و چۆنیەتی پێشكەوتنی‌و ئامانجەكانی زانستی سیاسەت دەكات. | | |
| 12. **ئەرکەکانی قوتابی:**  ئێمە وەك مامۆستای وانە هەوڵمانداوە به‌رپرسیارێتی قوتابی‌و خوێندکار دیاریبكەین، كە خۆی دەبینێتەوە لە "ئاماده‌بوونی قوتابیان‌و خوێندكاران لە پۆل‌و تاقیکردنه‌وه‌کان‌و ڕاپۆرت و كورتكردنەوە‌و خوێندنەوە بۆ پەرتوكێكی دیاریكراو ... هتد. | | |
| 13. **ڕێگه‌ی وانه‌‌ ووتنه‌وه:‌**  ئێمە وەك مامۆستای وانە سود لە داتاشۆ‌و پاوه‌رپۆینت‌و ته‌خته‌ی سپی‌و پەرتوك‌و هەر ڕێگایەكی دیكەی گونجاو وەردەگرین بۆ وانه‌‌ ووتنه‌وه. | | |
| 14. **سیستەمی هه‌ڵسه‌نگاندن:**  وەك مامۆستای وانە بەم جۆرەی لای خوارەوە هه‌ڵسه‌نگاندن بۆ قوتابیان‌و خوێندكاران دەكەین:   1. لە ڕێگای تاقیکردنه‌وه‌ی مانگانه. 2. لە ڕێگای کویزه‌کان. 3. لە ڕێگای گفتوگۆی ناو پۆل. 4. لە ڕێگای ڕاپۆرت‌و وتار نووسین. 5. لە ڕێگای ڕێژەی ئاماده‌‌بوون‌و نەبوونی له‌ پۆلدا.   هەرجۆرە هەڵسەنگاندنێك نمرەی تایبەتی خۆی لەسەرە، بۆ نموونە تاقیكرنەوەی مانگانە 15 نمرە، كویزەكان 3 نمرە، گفتوگۆ و چالاكی ناو پۆل 3 نمرە، ئامادەبوون 4 نمرە و .... هتد. | | |
| **15. ده‌رئه‌نجامه‌کانی فێربوون:**  ئامانجی ڕوونی ئەم بابەتە بریتییە لە یارمەتیدان‌و هاوكاریكردنی قوتابیان و خوێندكارانى قۆناغی یەكەمی بەشی زانستە سیاسیەكان بۆ ئەوەی تێڕوانین‌و بیروبۆچون‌و ڕۆشنبیریەكی سەرەتاییان هەبێت سەبارەت بە زانستی سیاسەت‌و بوارەكانی، كەلە ڕێگایەوە دەتوانێت بەشەكەی خۆی زیاتر‌و باشتر بناسێت. قوتابیانی ئەم قۆناغە پێویستییەكی زۆریان بەخوێندنی ئەم بابەتە هەیە بۆئەوەی بتوانن چوارچێوەی پسپۆری خۆیان بەشێوەیەكی زانستی‌ دیاری بكەن، لەبەرئەوەی ئەم بابەتە بە شێوەیەكی ڕوون باس لە چەمكی سیاسەت‌و چەمكی زانستی سیاسەت‌و بابەتی زانستی سیاسەت‌و چۆنیەتی پێشكەوتنی‌و ئامانجەكانی زانستی سیاسەت دەكات.  وە لە رێگەی ئەم بابەتەوە قوتابی‌و خوێندكارێكی هۆشیار‌و رۆِشنبیر پێدەگەینین بۆ نێو بازاری كار‌و دامەزراوە فەرمیەكانی حكومەت.  وە دیارترین ئەو خاڵانەی كە دەبێت خوێندكار فێریان ببێت لە كۆتای ئەم كۆرسەدا:   1. چوارچێوەی تیۆری چەمكەكان "چەمكی سیاسەت و زانستی سیاسەت". 2. بابەت‌و بوارەكانی زانستی سیاسەت. 3. پەرەسەندنی مێژویی زانستی سیاسەت. 4. ئامانجەكانی زانستی سیاسەت. 5. پەیوەندی زانستی سیاسەت بە زانستەكانیتر. | | |
| **16. لیستی سەرچاوە:**  - سەرچاوە بنەڕەتیەکان:  1. ستيفن دي تانسي، علم السياسة الأسس، ترجمة: رشا جمال، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2012.  2. د. قطحان أحمد الحمداني، الأساس في العلوم السياسية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 2012.  3. د. نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.  4. د. عبد الرضا الطعانء د. صادق الأسود، مدخل إلى علم السياسة، المكتبة القانونية، بغداد.  5. د. اشرف رمضان عبد الحميد، مدخل في العلوم السياسة، مكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2010.  6. د. عابد خالید رەسول، دەروازەیەك بۆ زانستی سیاسەت، بڵاوكراوەكانی ئەكادیمیای هۆشیاری‌و پێگەیاندنی كادیران، سلێمانی 2012.  7. Raymond Garfield Gettell, Introduction to Political Science, 2018.  8. Gregorio F. Zaide, Introduction to Political Science.  - سەرچاوەی سوودبەخش:  1. د. عصام سليمان، مدخل إلى علم السياسة، الطبعة الثانية، دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1989.  2. د. فضل الله محمد إسماعيل، فلسفة السياسة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2008.  3. د. عەبدولڕەحمان عالم، بنەماكانی زانستە سیاسیەكان، وەرگێڕانی: دلاوەر عەبدوڵڵا و محەمەد كەریم، بڵاوكراوەكانی ئەكادیمیای هۆشیاری‌و پێگەیاندنی كادیران، سلێمانی 2012 | | |
| **ناوی مامۆستای وانەبێژ** | **17. بابەتەکان:** | |
| **پ.ى. د. بارزان جوهر صادق** | مفردات مادة  **الكورس الأول**  الدراسة التقليدية لعلم السياسة   * علم السياسة كحقل من حقول المعرفة * تعريف علم السياسة * نشأة وتطور علم السياسة * أهمية علم السياسة * أهداف علم السياسة * طبيعة علم السياسة * الوسط السياسي والتفاعلات السياسية * الفرد في الحياة السياسية * آراء الباحثين في علم السياسة * علم السياسة: علم الدولة * علم السياسة: علم القوة * علم السياسة: علم السلطة * علم السياسة: سلوك إنساني * مناهج البحث في علم السياسة * علاقة علم السياسة بالعلوم الأخرى * علاقة علم السياسة بعلم الإجتماع * علاقة علم السياسة بعلم الانثروبولوجيا "علم الانسان" * علاقة علم السياسة بعلم النفس * علاقة علم السياسة بعلم التاريخ * علاقة علم السياسة بعلم القانون * علاقة علم السياسة بعلم الإقتصاد * علاقة علم السياسة بعلم الإدارة العامة   **الكورس الثاني**  الدراسة المعاصر لعلم السياسة  مجالات علم السياسة  مجالات علم السياسية حسب وثيقة اليونسكو عام 1948   * النظرية السياسية والفكر السياسي: * النظرية السياسية * تاريخ الفكر السياسي   • الفكر السياسي في العصور القديمة  • الفكر السياسي في العصورالوسطى  • الفكر السياسي في العصورالحديث  • الفكر السياسي في عصر النهضة   * النظم السياسية والمؤسسات السياسية: * النظم السياسية المقارنة * الدستور * الحكومة المركزية * الحكومة الإقليمية والمحلية * الإدارة العامة * وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية * المؤسسات السياسية المقارنة * الأحزاب والجماعات والرأي العام: * الأحزاب السياسية والنظم الحزبية * القيادة السياسية * مشاركة المواطن في الحكومة والإدارة * الانتخاب * المشاركة السياسية * النقابات * الإعلام و الرأي العام * الجماعات الضاغطة * المجتمع المدني * العلاقات الدولية: * نظرية العلاقات الدولية * السياسة الدولية * التنظيم الدولي * القانون الدولي * المنظمات الدولية | |
| **18. بابەتی پراکتیک:**  بابەتە پراكتیكیەكانی كۆرسەكەمان خۆی لە گفگتوگۆ و سیمیناری قوتابی‌و خوێندكاران دەبینێتەوە. | | |
| **19. تاقیکردنەوەکان:**  1. دارشتن**:**  پرسیاری نمونەیی: زانایان‌و بیرمەندان چۆن پێناسەی چەمكی سیاسەتیان كردووە؟، لەسەر ئەم پرسە داڕشتنێكی زانستی بنوسە.  وەڵام:  زاراوەی سیاسەت لە زمانی كوردیدا هاوتای وشەی (ڕامیاری)ـیە، كەلە بنەڕەتدا لە وشەی (السیاسە)ـی زمانی عەرەبی وەرگیراوە. لە زمانی ئینگلیزیشدا لە بەرامبەر وشەی سیاسەت وشەی (Politics) بەكاردەهێنرێت، وە لە زمانی فەڕەنسیدا وشەی (Politiqua) لە بەرامبەر وشەی سیاسەت بەكاردەهێنرێت. وە هەردوو وشەی (Politics)ـی ئینگلیزی‌و (Politiqua)ـی فەڕەنسی لە بنەڕەتدا لە وشەیەكی زمانی یۆنانی وەرگیراون، كە ئەویش وشەی (Polis-پۆڵیس)ـە، كەلای یۆنانیە كۆنەكان بەواتای (شار) بەكارهاتووە.  بەگشتی كارێكی تاڕادەیەك گران‌و زەحمەتە بتوانین پێناسەیەكی گشتگیر بۆچەمكی سیاسەت بكەین، چونكە دید‌و بۆچوونی بیرمەندان‌و زانایان سەبارەت بە جەوهەری چالاكی سیاسەت لەیەك جیاوازە، بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا دەكرێت لێرەدا چەند پێناسەیەك بخەینەڕوو، بۆ نموونە:  بیرمەندی ئیتاڵی (برۆنیتۆ لاتینی-Brunetto Latin) دەڵێت: "سیاسەت بریتییە لە حوكمكردنی شارەكان". وە هەر لەسەدەی پانزەهەمیشەوە تا سەدەی حەڤدەهەم، لە زمانی زانستیی فەڕەنسییەكاندا‌و لە ئەنسكلۆپیدیای گەورەی فەڕەنسی دا هاتووە كە: "سیاسەت بریتییە لە هونەری حوكمكردنی دەوڵەت".  وە لە ساڵی 1962‌و لە (فەرهەنگی ڕۆبێرت-Robert)دا ئەڵێت: "سیاسەت هونەری حوكمكردنی كۆمەڵگە مرۆییەكانە". جا مەبەست لە كۆمەڵگەی مرۆیی (شار) بێت یان (دەوڵەت) یان هەر جۆرێكیتر لە كۆمەڵگەی ڕێكخراو.  وە (فەرهەنگی لیتریە-Littre) لە ساڵی 1870 دا، وا پێناسەی سیاسەت دەكات كە بریتییە لە: "زانستی حوكمكردنی دەوڵەت‌و بەڕێوەبردنی پەیوەندییەكانی دەوڵەت بە دەوڵەتانیترەوە". هەروەها ئەڵێت: "سیاسەت بریتییە لە بەشداریكردن لە كاروبارە گشتییەكانی دەوڵەتدا".  وە (فەرهەنگی فەلسەفی سۆڤیەتی)یش پێناسەی سیاسەت دەكات بەوەی كە: "بریتییە لە بەشداریكردن لە كاروبارەكانی دەوڵەت‌و ئاراستەكردنی دەوڵەت‌و دەسنیشاكردنی شێواز‌و ئەرك‌و پێكهاتەی چالاكییەكانی دەوڵەت".  زانای ئەمەریكی (هارۆڵد لاسوێل-H. Lasswell) پێناسەی سیاسەت ئەكات كە بریتییە لە: "پەیوەندییەكانی دەسەڵات یان هێز لە نێوان خەڵكی دا". وە بریتیشە لەوەی كێ‌ چی دەست دەكەوێ‌، كەی‌و چۆن؟.  وە بیرمەندی میسری (د. بگرس غالی) لە پێناسەی سیاسەتدا دەڵێت: "سیاسەت هەر شتێكە كە پەیوەندی هەبێ‌ بە پیادەكردنی دەسەڵات‌و ململانێ‌ لەسەركردن‌و بەكارهێنانی دەسەڵاتەوە".  وە بیرمەندی ئیتاڵی (نیكولو مكیافیلی-Niccolò Machiavelli) لە پێناسەی سیاسەتدا دەڵێت: "سیاسەت هونەری گەیشتن بەدەسەڵات‌و مانەوە لەدەسەڵاتە".  2. راست وچەوت:  پرسیاری نمونەیی: ڕاست‌و هەڵەی ئەم دەستەواژانە دیاری بكە‌و هەڵەكانیش ڕاست بكەرەوە.  یاسای نێودەوڵەتی تایبەت \_القانون الدولی الخاص\_ بریتیە لەو ڕێساو یاساییانەی كەماف‌و ئەركی دەوڵەتان‌و پەیوەندیان لەكاتی جەنگ‌و ئاشتی بێلایەنیدا رێكدەخات. هاوكات پەیوەندی نێوان دەوڵەتان‌و ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكان‌و ئەندامانی تری كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی وەك كۆمپانیا فرە ڕەگەزەكان ڕێكدەخات.  وەڵام: هەڵەیە.  یاسای نێودەوڵەتی تایبەت گشتی \_القانون الدولی العام\_ بەو كارە هەڵدەستێت نەك یاسای نێودەوڵەتی تایبەت.  3. بژاردەی زۆر:  پرسیاری نمونەیی: دەستەواژە‌و بژاردەی دروست هەڵبژێرە.  بە شێوەیەكی گشتی ...................... پێكهاتووە لەو سیاسەتانەی لە نێوان دەوڵەتاندا پیادە دەكرێن. واتە بریتییە لە .................... دەوڵەتان لەبەرامبەر یەكتردا.  بژاردوكان:  أ‌. سیاسەتی دەرەوە.  ب‌. ڕێكخستنی نێودەوڵەتی.  ت‌. سیاسەتی نێودەوڵەتی.  پ‌. یاسای نێودەوڵەتی. | | |