****

**بەشى زمانى کوردى**

**كۆلێژى زمان**

**زانكۆى سەلاحەددین**

**بابەت : کێشناسی**

**پەرتووکی کۆرس – پۆلى دووەم**

**ناوى مامۆستا : فرمێسک مصلح محمد**

**ساڵى خوێندن:2021-2020**

**پەرتووکی کۆرس**

**Course Book**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **کێشناسی** | | **1. ناوى كۆرس** |
| **فرمێسک مصلح محمد** | | **2. ناوى مامۆستاى بەر پرس** |
| **زمانى کوردى/زانکۆی سەلاحەددین** | | **3. بەش/ کۆلێژ** |
| **ئیمێل:frmeskmoslih@yahoo.com**  [frmesk.mohammad@su.edu.krd](mailto:frmesk.mohammad@su.edu.krd)  **تەلەفۆن: ٠٧٥٠٤٤١١٠٩٢** | | **4. پەیوەندی** |
| **٣ کاتژمێر** | | **5. یەکەى خوێندن (بە سەعات) لە هەفتەیەک** |
| **٦ کاتژمێر** | | **6. ژمارەی کارکردن**  **کاتی بینینی قوتابییان**   * **سێشەممە ١٠:٣٠** * **چوارشەممە ٩:٣٠, ١٠:٣٠** |
|  | | **7. کۆدی کۆرس** |
| * **ساڵی وەرگیران لە کۆلێژ (٢٠٠٦-٢٠٠٧) لە زانکۆی سەلاحەددین/ کۆلێژی زمان/ بەشی زمانی کوردی.لەساڵی ٢٠٠٩-٢٠١٠ وەرگرتنی بڕوانامەی بەکالۆریۆس بە پلەی دووەم لەسەرئاستی بەش.** * **بەشداریکردن لە خولی ڕاگەیاندن لە سەنتەری یاران.** * **ساڵی ٢٠١٠-٢٠١١ لە قوتابخانەی گەزنەی تێکەڵاو وەک وانەبێژ دەست بەکاربووە.وتنەوەی وانەی کۆردۆلۆجی لە کۆلێژی زمان لە بەشەکانی (ئەڵمانی و فەڕەنسی)** * **لە ساڵی ٢٠١١، لەسنتەری زمانی زانکۆی سەلاحەددین بەشداری کۆرسی زمانی ئینگلیزی کردووە.** * **بر]وانامە لە خولی کۆمیوتەر بۆ ماوەی یەک مانگ.** * **هەڵگری بڕوانامەی دبلۆم لە زمانی ئینگلیزی لە پەیمانگای هەلی کار لە ساڵی ٢٠١٧-٢٠١٨.** * **لە ساڵی ٢٠١٢.ساڵى ٢٠١٣ : دەستکردن بە خوێندنى ماستەر.لە ٢٠١٥وەرگرتنى بروانامەى ماستەر لە ئەدەبی کوردیدا دواى نووسینى نامەى ماستەر بە ناونیشانى (مۆسیقای شیعری لە شیعرەکانی وەفایی دا).** * **وتنەوەى وانەی کوردۆلۆجی لە کۆلێژی ئەندازیاری لە بەشی پڕۆگرامسازی لە ساڵی ٢٠١٦.** * **لە ١٠/١/٢٠١٧ دەست بەکاربوون وەک بەرپرسی یەکەی ئاماری کۆلێژ و بەردەوامبوون تا دووساڵ و نیو.** * **وتنەوەى وانەی گفتوگۆی زانستی لە بەشی ئەڵمانی لە ٢٠١٧.** * **وتنەوەی وانەی دەقی ئەدەبی لە کۆلیژی پەروەردەی مەخموور له ساڵی ٢٠١٧-٢٠١٨** * **وتنەوەی وانەی کێشناسی له کۆلێژی زمان ساڵی 2018ەوە.** * **ئێستا قوتابی دكتۆرایە لە كۆلیژی زمان.** | | **8. پرۆفایەلی مامۆستا** |
| کێش، کێشناسی،عەرووز، بڕ**گه، دەنگ، بڕگه، پێی (تەفعیله)، دێر، هەزەج، رەمەل، ڕەجەز، موزاریع، موجتەس، موتەقاریب، سەروا.** | | **9. وشە سەرەکیەکان** |
| **10. ناوەرۆکی گشتی کۆرس:**  لەم کۆرسەدا قوتابى ئاشنا دەکرێت بە بنەڕەتی مۆسیقای شیعر کە (کێش)ه، لە رێگاى باسکردنى بابەتەکە بەشێوەیەکى تیۆرى وورد و پاشان هێنانەوەى نموونەى پێویست لە شیعری شاعیران بۆ هەریەک لەجۆرە جیاوازەکانی کێش و روونکردنەوەى وورد و گرنگیدان بە بەشداریپێکردنی ڕۆژانەی قوتابی وبەمەش قوتابى فێری ناسینەوەی جۆرەکانی کێش دەبێت هەوڵی تێگەیشتنی خودی دەدات و پشت بە تواناکانی خۆی دەبەستێت لەو سۆنگەوه بۆچوونە کەسییەکانی لە چوارچێوەیەکی زانستی دەگیرێت، هەوڵی گوێگرتن و گۆڕینەوەی بۆچوونەکان و فراوانکردنی بیریان دەدەن.  بنەمای سەرەکی وانەکە ڕونکردنەوەی کێشه بەشێوەیەکی گشتی و جەختکردنەوە لە یاسا و بنەماکانی کێشی عەرووزی و خۆماڵییە بەشێوەیەکی تایبەتتر.  بەمەبەستی پلان و بەرچاوڕوونی و تێگەیشتنی زیاتر بەگشتی هەر وانەیەک بەمشێوەیە دابەشدەکرێت:   * ٣ خولەک تۆمارکردنی ڕێژەی نەهاتووان. * ٥ خولەک باسکردنەوەی وانەی پێشوو. * ٢٨ خولەک باسکردنی بابەتی نوێ و شیکردنەوەیان لەلایەن مامۆستاوە. * ٩خولەک پێدانی بوار بۆ هەر پرسیار و ڕوونکردنەوەیەکی پێویست.   **کۆی گشتی وانەکە: ٤٥ خولەک.**  لەهەموو بوارێکدا کارى باش و بەرزترین ئاست لە جۆرى کاردا دەبێتە هۆى پێشکەوتنى مرۆڤ لەو بوارە، بۆیە فێربوونى شیکردنەوەی کێش هاوشێوەى هەر زانستێکى تر هەلى کار دەرەخسێنێ بۆ قوتابى چونکە لەتوێژینەوە و کارى چاپەمەنى و پیشەى مامۆستایەتى و گرنگیدان بە کلتور و شیعر و ئەدەبی کوردى، قوتابى ئەنجامى فێربوون و تێگەیشتنى لەم بوارە بۆ رووندەبێتەوە. | | |
| **11. ئامانجەکانی کۆرس**  لەم کۆرسە ئەکادیمییەدا جەخت دەخرێتە سەر چەند ئامانجێک لەوانە:   1. ناسینی کێش و مۆسیقای شیعر بەهەموو جۆرەکانییەوه. 2. شارەزابوون لە پێکهاتەی کێش و ئەو پایانەی کە کێش و مۆسیقای شیعری لێ دروست دەبێت. 3. ئەو پەیوەندییە توند و تۆڵەی کە لە شیعری کلاسیکی کوردی بە شیعری شاعیرانی نەتەوە جیاوازەکانی (عەرەب، تورک و فارس) دەبەستێتەوە ، لە ڕێگای دەستنیشانکردنی بنەما هاوبەشەکانیان. 4. بۆ ناساندنی هەریەک لە کێشە جیاوازەکانیش لە بچووکترین پایەوه کە (دەنگ)ە دەخوێندرێ تا دروست بوونی کێشی تەواو و ناسینەوەی هەریەک لە کێشەکان بەشێوەیەکی ئەکادیمییانە و وورد. 5. ناساندنی کێشی خۆمالی کوردی. 6. سەروا و دوا سەروا و ڕۆلی له دروستکردنی مۆسیقای شیعریدا. 7. دەوڵەمەندکردنی بەهرەی قوتابییانی بەهرەدار بۆ ئەوەی ڕەچاوی بنەما مۆسیقییەکانی شیعر بکەن لە کاتی هەر هەوڵدانێکی خودی لەنوسینی شیعرێکدا. 8. قوتابی گرنگی بابەتەکەی لەوەدا دەردەکەوێت، ئیدی ئەو تەنیا لە کونجێکەوە شیعر نەبینێت، بەڵکو جۆری چێژوەرگرتنی شێوەیەکی ئەدەبییانە بێت. 9. قوتابی دەتوانێت دوای تەواوبوونی بابەتی مۆسیقی توێژینەوە لە شیعری شاعیراندا بکات، بەهۆی ئەو ئەزموونەی کە وەریدەگرێت. | | |
| 12**. ئەرکەکانی قوتابی**  چەند ئەکێک لە قوتابی داوا دەکرێت:   * ئامادەبوونى قوتابیان لە وانەکان و لەتاقیکردنەوەکاندا. * پابەندبوون * ڕێزگرتن. * بەشداریکردن و چالاکی ڕۆژانەی قوتابییان. * هێنانەوە و شیکردنەوەی نموونەی زیاتر، کە پەیوەست بێت بە بابەت و ئامانجی وانەکە. | | |
| **13. ڕێگه‌ی وانه‌‌ ووتنه‌وه‌**  وانەی کۆرسەکە پشت بە هۆکاری جیاواز دەبەستێت لە پڕۆسەی فێرکردندا لەوانە:   * بەکارهێنانی پاوەرپۆینت و سڵاید بەشێوەیەکی بەرچاو. * بەکارهێنانی وایەرلێس پریزێنتەر بۆ کارئاسانی گەڕانەوە بۆ سەرسڵایدی دواتر یان پێشوو، لە هەر شوێنکی ناو پۆل بێت. * بەکارهێنانی تەختە سپی بۆ شیکردنەوەی نموونەی زیاتر، یاخود نووسینی تێبینی. * بەکارهێنانی ڕەنگی جیاوازی ماڕکەر، بۆ بەرچاوڕوونی زیاتر. * کارکردنی بە گروپی قوتابییان، بەمەبەستی ئاڵوگۆرکردنی بۆچوونەکان. * پێشەکەشکردنی سمیناری تایبەت بە شیعرەکانی شاعیرێک. * دروستکردنی ڕاپۆڕت. * بەکارهێنانی چەند نموونەیەکی شیعری بەشێوەی دەنگی و ڕاستەوخۆ و قوتابییان بەشێوەی پێشبرکێ هەوڵی دۆزینەوەی کێشەکەی بدەن. | | |
| 14. **سیستەمی هه‌ڵسه‌نگاندن**  قوتابییان لەسەر ئەم بنەمایانە هەڵدەسەنگێنرێن:  -بەشداریکردنی ڕۆژانە (٥ نمرە)  -تاقیکردنەوەی مانگی یەکەم (١٥ نمرە)  -تاقیکردنەوەی مانگی دووەم (١٥ نمرە)  -کویز یان ئامادەکردن و پێشکەشکردنی سمینار (٥ نمرە)  -کۆی گشتی ٤٠ نمرە.  - تاقیکردنەوەی کۆتایی ٦٠ نمرە. | | |
| **15. ده‌رئه‌نجامه‌کانی فێربوون**  بەهۆی ئەم زانستەوە شیعری کێشدار دەناسرێتەوە جیادەکرێتەوە لە شیعری لەنگ و پەخشان. زانستی کێشناسی (عەرووز) گوێیەکی مۆسیقی هەم بۆ شاعیر و هەم بۆ خوێنەریش دروست دەکات. بەهۆی عەرووزەوە دەتوانین بەشێوەیەکی ڕاست و ڕەوان دەقی شیعری بخوێنینەوە. زانین و بایەخدان بە کێشناسی بە تایبەتی بۆ ئەو کەسانەی کە خەریکی لێکۆڵینەوە و ساغکردنەوەی دەقی کۆنی ئەدەبی کلاسیکین، چونکه لە ڕێگای کێشەوە دەتوانین بەحرەکان دیاری بکەین. بەهۆی کێشەوە گەورەیی شاعیرانی کلاسیکمان بۆ دەردەکەوێ تاکو کێشناسی نەزانین گرنگی ئەو هونەرکارییە بەرزەی شاعیرانمان بۆ ڕوون نابێتەوە کە بەکاریان هێناوە. | | |
| 16. **لیستی سەرچاوە**  ١.کێشناسی کوردی، عەزیز گەردی،چاپی یەکەم، چاپخانەی نارین، ٢٠١٤.  ٢. بەدیع و عەرووزی نامی، مەلا عەبدولکەریمی مودەریس، چاپخانەی دار الجاح/، بەغداد،١٩٩١.  ٣. عەرووزی کوردی، نووری فارس خان،چاپی یەکەم، دەزگای ئاراس،هەولێر، ٢٠٠٤.  ٤. مۆسیقای شیعری لە شیعرەکانی (وەفایی)دا، فرمێسک موسلیح محمد، نامەی ماستەر، زانکۆی سەلاحەددین، هەولێر،٢٠١٥.  ٥-عەرووزناسی شیعری کلاسیکی کوردی، هیوا نورەددین عزیز، کۆلیژی پەروەردەی مەخموور. | | |
| **ناوی مامۆستای بابەت** | **17. بابەتەکان** | |
| **فرمێسک مصلح محمد** | **هەفتەی یەکەم: وانەی یەکەم**:1/2—8/2  خۆ ناساندن و خستنەڕووی ئامانج و هۆی خوێندنی کێشناسی  **هەفتەی یەکەم: وانەی دووەم:**   1. زاراوە و پێناسەی کێش 2. پێناسەی شیعر. 3. زانستی کێشناسی   **هەفتەی يةكةم: وانەی سێیەم:**   1. گرنگی خوێندنی زانستی کێشناسی. 2. پێناسەی (عەرووز)ی عەرەبی   **هەفتەی دووەم: وانەی یەکەم:**   1. جۆرەکانی کێش لە جیهاندا 2. کێش لە ڕوانگەی گشتییەوە   **هەفتەی دووەم: وانەی دووەم:**   1. **یەکەم**: **کێشی عەرووزی (کلاسیکی)** 2. **دووەم: کێشی خۆماڵی (بڕگەیی)**   **هەفتەی دووەم: وانەی سێیەم**:   * دەنگ * دەنگە بزوێنەکان.   **ەفتەی سێیەم: وانەی یەکەم:**   * دەنگە نەبزوێنەکان * دەنگی نیمچە بزوێن   **هەفتەی سێیەم: وانەی دووەم:**   * بڕگە   **هەفتەی سێیەم: وانەی سێیەم**:   * جۆرەکانی بڕگەی زمانی کوردی * بڕگەی کورت   **هەفتەی چوارەم: وانەی یەکەم**:   * بڕگەی درێژ   **هەفتەی چوارەم: وانەی دووەم**:   * بڕگەی کەشیدە * **هەفتەی پێنجەم: وانەی یەکەم**:   **هەفتەی پێنجەم: وانەی دووەم:**   * لاپێ (هەنگاو) * دێر * ڕوکنەکانی شیعری عەرووزی (پایەکان) * سەبەب   **هەفتەی شەشەم وانەی یەکەم:**   * وەتەد   **هەفتەی شەشەم: وانەی دووەم:**   * فاسیلە * پێ (تەفعیلە)ی عەرووزی * پێناسەی پێ و ناساندنیان   **هەفتەی حەوتەم وانەی یەكەم:**   * پێیە سەرەکییەکان و پێکهاتنیان.   **هەفتەی حەوتەم: وانەی دووەم:**  + پێیە ناسەرەکییەکان   * زیحاف   **هەفتەی هەشتەم وانەی یەکەم:**  + پێیە ناسەرەکییەکان   1. زیحافی تاك 2. خەبن 3. تەی   **هەفتەی هەشتەم: وانەی دووەم:**   1. قەبز 2. كەف 3. زیحافی جووت 4. شەكل 5. **هەفتەی نۆیەم: وانەی یەکەم:**   + پێیە ناسەرەکییەکان   * عیلله * عیللەی کەم * حەزف * قەسر   **هەفتەی نۆیەم: وانەی دووەم:**   * قەتع   عیللەی زیاد  تەسیبخ  تەزییل   * جیاوازی زیحاف و عیللە | |
| **فرمێسک مصلح محمد** | 18. بابەتی پراکتیک (ئەگەر هەبێت) | |
| **19. تاقیکردنەوەکان**  **لەبارچاوگرتنی سێگۆشەی بلووم لەکاتی داڕشتنی پرسیارەکانی مانگانە و کۆتایی ساڵ، لەم گۆشەیەوە، ئەمانە چەند جۆرێکی پرسیارەکانن:**  **1** دارشتن: هێنانەوەى پرسیار لەشێوەى دارشتن بەتایبەتى ئەو بابەتە تیۆرییانەى کە پێویستیان بە شیکردنەوەو لێکدانەوەیە تاوەکو ئاستى تێگەیشتن و دەربرینى قوتابى بۆ بابەتەکان دەربکەوێ.  2. هێنانەوەی دەقی شیعری و دەستنیشانکردنی کێش و بڕگەکانیان.  3. بژاردەی زۆر: هەلبژاردنى وەلامى راست لەلایەن قوتابى بۆ ئەو پرسیارانەى ئاراستەى دەکرێت.  ٤- هێنانەوەی پێناسەی هەربابەتێک و بە سەلماندنی بەنموونەی پێویست.  ٥- دیاریکردنی گۆڕانە عەرووزییەکانی هەر پێیەک بۆ ئەوەی لە شیعردا بە تەوەتی بناسرێنەوە.  ٦- هێنانەوەی پرسیاری دەرخستنی لێکچوون وجیاوازی لەنێوان دوو بابەتدا.  ٧- بازنە عەرووزییەکان و چۆنییەتی لێوەرگرتنیان لەیەکتری و دروستکردنی کێشی جیاواز.  ٨- ڕاست و چەوت: بەمەرجێک هۆی ڕاستییەکەی دەربخات و چەوتەکانیش ڕاست بکاتەوە.  ٩-لەبابەتی فراواندا داوادەکرێت جۆرەکان بژمێردرێت و یەکێک لە پایەکان بە وردی باسکرێت. | | |
| **20. تێبینی تر**  قوتابییان ناچاربکرێن لەسەر ئاستی بەش سمینار پێشکەش بکەن وەک بەشێک لە وەرزی ڕۆشنبیری بەش بۆ گەشەسەندنی ئاستی ڕۆشنبیریان. | | |
| **21. پێداچوونه‌وه‌ی هاوه‌ڵ**  ئه‌م کۆرسبووکه‌ ده‌بێت له‌لایه‌ن هاوه‌ڵێکی ئه‌کادیمیه‌وه‌ سه‌یر بکرێت و ناوه‌ڕۆکی بابه‌ته‌کانی کۆرسه‌که‌ په‌سه‌ند بکات و جه‌ند ووشه‌یه‌ک بنووسێت له‌سه‌ر شیاوی ناوه‌ڕۆکی کۆرسه‌که و واژووی له‌سه‌ر بکات.  هاوه‌ڵ ئه‌و که‌سه‌یه‌ که‌ زانیاری هه‌بێت له‌سه‌ر کۆرسه‌که‌ و ده‌بیت پله‌ی زانستی له‌ مامۆستا که‌متر نه‌بێت.‌‌ | | |