**نموونەکانی سیاسەتی گشتی**

**دامەزراوە فەرمییەکانی هەرێمی کوردستان:**

دامەزراوە فەرمییەکانی هەرێمی کوردستان پێکدێن لە دامەزراوەکانی "یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەری" ئەم دامەزراوانە بە گوێرەی دەستووری هەمیشەیی عێراقی فیدراڵ ساڵی "٢٠٠٥" لە ماددەی "١٢١" بڕگەی یەکەم جێگیرکراوە، بەو شێوەیەیەی کە هەرێمەکان دەتوانن پراکتیزەی دەسەڵاتەکانی یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەری بکەن، بەم شێوەیەیەی خوارەوە:

**لقی یەکەم: دامەزراوەی یاسادانان**

ئەم دامەزراوەیە لە هەرێمی کوردستاندا سەرەتا لە ژێر ناوی ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان دامەزرێنرا کە بەرهەمی یەکەمین هەڵبژاردنی (١٩/٥/١٩٩٢) ئەنجام درابوو کە لەلایەن بەرەی کوردستانی بڕیاری لەسەر درابوو، ئەنجومەن لە "١٠٥" ئەندام پێکهاتبوو، کە هەر ئەندامێک نوێنەرایەتی "٣٠" هەزار دەنگدەر بوو. کەواتە یەکەم دامەزراوەی یاسایی کە لە هەرێمی کوردستان پێکهێنرا ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان بوو، ئەمەش یەکەم هەوڵی بە دامەزراوەیی بوونی هەرێم بوو لەلایەن بەرەی کوردستانییەوە، کە ئەمەی دووەمیان ڕاستەوخۆ هەڵوەشایەوە، ئەنجومەنی نیشتمانی وەک دەسەڵاتی یەکەم لە هەرێم ناسێنرا.

خولی یەکەمی پەرلەمانی کوردستان درێژترین خول بووە، چونکە ماوەی "١٣" ساڵ بەردەوام بوو، بەگوێرەی هەر یەکە لە یاساکانی ژمارە "١"ی ساڵی ١٩٩٥ویاسای ژمارە "١" ی ساڵی ١٩٩٦ درێژکردنەوەی خولی یەکەمی ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان ئەنجام درا، فاکتەری سەرەکی دەرکردن و هەموارکردنەوەی ئەم یاسایانە، و هەروەها درێژکردنەوەی تەمەنی ئەنجومەنی نیشتمانی هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆ لە رێکەوتی ١/٥/١٩٩٤ و دروست بوونی دوو ئیدارەیی بوو.

**ئەرک و دەسەڵاتەکانی پەرلەمانی کوردستان-عێراق:**

وەک پێشتر ئاماژەمان پێکرد ئەم دامەزراوانە بنەمایەکی یاساییان هەیە، لەبەرئەوە ئەرک و بەرپرسیاریەتیان بە یاسا رێكخراوە، ئەرک و دەسەڵاتەکانی ئەنجومەن بە گوێرەی ماددە "٥٦" لە یاسای پەرلەمانی کوردستانی عێراق ژمارە "١" ساڵی ١٩٩٢ بەم شێوەیە بوو:

1. یاسادانان
2. بڕیاردان لەسەر رێککەوتننامەکان
3. دیاریکردنی پەیوەندی لەگەڵ دەسەڵاتی ناوەندیدا
4. دەستنیشانکردنی سەرۆکی دەسەڵاتی جێبەجێکردن
5. پێدان و لێسەندنەوەی متمانە لە ئەنجومەنی وەزیران
6. چاودێریکردنی دەسەڵاتی جێبەجێکردن
7. بڕیاردان لەسەر بودجەی گشتی
8. پێکهێنانی لێژنە بۆ ئەرک و پسپۆڕایەتیەکان
9. دانانی پەیڕەوی ناوخۆ و دیاریکردنی پێکهاتەکەی و هاوسەنگیرکردنی دامەزراندنی کارمەندەکانی
10. دانانی رێسا بۆ دادگاییکردنی ئەندامەکانی ئەنجومەن لە ئەگەری سەرپێچیکردن لەو سوێندەی کە خواردوویانە
11. بڕیاردان لەسەر تانە پێشکەشکراوەکان لەسەر ڕەوایەتی هەڵبژاردن و ئەندامەکانی، ئەندامێتی بە دەنگی دوو لەسەر سێی ئەندامان هەڵدەوەشێتەوە.

ئەمانە سەرەکیترین ئەو ئەرک و دەسەڵاتانەن کە ئەنجومەن خاوەنی بووە، وردەکاری و شیکردنەوەی ئەم بڕگانە لە یاسا و رێنماییەکانی خولی یەکەم دا پێشکەشکراون.

**ئەرک و پسپۆڕییەکانی پەرلەمانی کوردستان**

دامەزراندنی پەرلەمانی کوردستان بە شێوەیەکی سەرەکی ئەرکی یاسادانان لەخۆوە دەگرێت ئەمەش لە پێناو رێکخستنی ژیانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان، لە هەموو لایەنەکانی سیاسی و ئابوری و کۆمەڵایەتی، کولتووری...هتد، لێرەدا باس لە گرنگترین ئەرک و پسپۆڕییەکانی پەرلەمانی کوردستان دەکەین:

**یەکەم: ئەرکی یاسادانان**

بە شێوەیەکی گشتی بریتیە لە داڕشتنی یاساکان و پێشنیازکردنیان هەروەها بڕیاردان لەسەر یاساکان، ڕەزامەندی دەربڕین لەسەر ئەو پرۆژە یاسایانەی کە لەلایەن دەسەڵاتی جێبەجێکردنەوە پێشکەش دەکرێن پاشان ناردنیان بۆ سەرۆکی هەرێم بەمەبەستی پەسەندکردنی لەگەڵ ئەمانەش دا پەرلەمان ئەرکی بەدواداچوون و جێبەجێکردنی یاساکانی لە ئەستۆیە لەگەڵ هەموارکردنی ئەو یاسایانەی کە پێویستە هەمواربکرێن بە گوێرەی بارودۆخ و پێشهاتەکان.

**دووەم: ئەرکی چاودێریکردن:**

ئەم ئەرکە خۆی دەبینێتەوە لە چاودێریکردنی دەسەڵاتی جێبەجێکردن و سەرۆک وەزیران و جێگیرەکەی و ئەو وەزیرانەی کە لەو کابینەدا دەستبەکار دەبن، بۆ ئەم مەبەستەش چەند میکانیزمێک جێبەجێدەکرێت بەم شێوەیەی وخوارەوە

1. **پرسیاری پەرلەمانی:** مەبەست لە پرسیارکردن ڕوونکردنەوەی کارێکە لە بەرپرس و وەزیرەکانی دەسەڵاتی جێبەجێکردن دەربارەی پرس و مەسەلەیەکی دیاریکراو کە ناڕوونە، بێ ئەوەی مانای تاوانبارکردن و ڕەخنەگرتن و لێپرسینەوە لەخۆ بگرێت، بەڵکو ئامانجی بەدەستهێنانی زانیارییە.
2. **پرساندنی پەرلەمانی:** ئەم شێوازە لەسەر بنەمای تۆمەتبارکردن ئەنجامدەدرێت و بریتیە لە ڕوونکردنەوەی پرسیارێک کە زۆرجار ڕەخنە لە کردار و بڕیاری سەرۆک وەزیران یاخود وەزیرێکی کابینەکەی دەگرێت، یاخود بۆ ڕاستکردنەوەی بە هەڵە جێبەجێکردنی یاسایەک دەبێت.
3. **لێکۆڵینەوەی پەرلەمانی:** ئەمەش یەکێکە لە میکانیزمەکانی چاودێری پەرلەمان کە بەسەر دەسەڵاتی جێبەجێکردن پیادەی دەکات، هاوکات لەڕێگەی ئەو لێژنانەوە دەبێت کە ئەندامانی پەرلەمان هەڵیان بژاردوون یان دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان دایاندەنێت، ئەمەش لە پێناو ئاشکراکردنی کەم و کورتییەکان و یاخود بوونی گەندەڵی و خراپ بەکارهێنانی پۆستێک کە پەیوەست بێت بە بەرژەوەندی گشتییەوە، دواتریش ڕاپۆرتی لێکۆڵینەوەکە بە بەڵگەوە بەرزدەکاتەوە بۆ پەرلەمان،ئەم میکانیزمەش وەک ڕێخۆشکردنێک دادەنرێت لە گرتنەبەری ئەو ڕێووشوێنانەی کە بە گوێرەی یاسا پێیاندراوە.
4. **بەرپرسیاریەتی سیاسی:** گرنگترین و مەترسیدارترین میکانیزمەکانی چاودێری پەرلەمانە بەسەر دەسەڵاتی جێبەجێکردن، مەبەست لێی مافی ئەندامانی پەرلەمانە لە وەرگرتنەوەی متمانە لە تەواوی کابینەی حکومەت (بەرپرسیاریەتی هاریکاری"المسؤلیة التضامنیة")، یان وەرگرتنەوەی متمانە بە شێوەی تاکلایەنانە لە یەکێک لە وەزیرەکانی کابینەی حکومەت "المسؤلیة الفردیة".

**سێییەم ئەرکی دارایی (پەسەندکردنی بودجە)**

مەبەست لەم ئەرکە ئەوەیە کە دەسەڵاتی جێبەجێکردن لەکاروباری دارایی و ئابوریدا دەستی کراوە نەبێت، ئەمەش لە ڕێگەی وابەستەکردنی دەسەڵاتی جێبەجێکردن بە ناردنی پرۆژە بودجە و ژمێرەی گشتی بۆ پەرلەمانە ئەم ئەرکە جێبەجێ دەبێت، تا پەرلەمان بە نۆرەی خۆی هەڵستێ بە بەدواداچوون و گفتوگۆکردن و پەسەندکردن لەسەر بودجەی گشتی ساڵانە. لێژنەی دارایی پەرلەمان لە هەنگاوی یەکەمدا بەرپرسیارە لەم ئەرکە پاشان تەواوی ئەندامانی لە دانیشتنی ئاساییدا بڕیاری لەسەر دەدەن.

**چوارەم: وەزیفەی سەروەریەتی:**

سەرباری ئەو سێ ئەرکەی کە پێشتر باسکران، پەرلەمان بەو پێیەی کە نوێنەری گەلە چەند ئەرکێکی تری دەکەوێتە ئەستۆ لەوانە: سەرپەرشتیاریەتی سیاسیی (الولایة السیاسیة)، ئەم سەرپەرشتیارییەش ئەو ڕێو و شوێنانە دەگرێتەوە کە پەیوەستە بە پرسە نیشتمانییەکان و بەدواداچوون لە جێبەجێکردنی ناوەرۆکی سیاسەتە گشتیەکان چ لەسەر ئاستی سیاسەتی ناوخۆیی بێت یاخود دەرەکی، بێجگە لەمانەش بڕیاردان لەسەر ڕێکەوتننامەکان و رێکخستنی پەیوەندی لەگەڵ حکومەتی فیدراڵیش دەچێتە چوارچێوەی سەروەریەتی پەرلەمانەوە، لە هەمان کاتدا لە یاسای سەرۆکایەتی هەرێم و لە چوارچێوەی دەسەڵاتە سەروەرییەکانی سەرۆکی هەرێم هاتووە کە: "سەرۆکی هەرێم مافی ئەوەی هەیە ڕێگە بدات بە هاتنە ژوورەوەی هێزە چەکدارە فیدراڵییەکان بۆناو خاکی کوردستان-عێراق، ئەمەش دوای وەرگرتنی ڕەزامەندی پەرلەمانی کوردستان". لەگەڵ ئەوەشدا: "سەرۆکی هەرێم دوای وەرگرتنی ڕەزامەندی پەرلەمانی کوردستان دەتوانێ بڕیار بدات لەسەر جوڵانەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و ناردنیان بۆ دەرەوەی هەرێم".

**لقی دووەم: دامەزراوەی جێبەجێکردن**

لە ساڵی ١٩٩٢ بەرەی کوردستانی وەک دەسەڵاتی ئاوارتە "دیفاکتۆ" لەو قۆناغەدا بڕیاریدا، شێوازی سیستەمی پەرلەمانی پەیڕەو بکات دامەزراوەی جێبەجێکردنیش لە سیستەمی پەرلەمانیدا لە دوو دامەزراوەی سەرەکی پێکدێت، سەرکردەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد، کە ئەو کات لە شوێنی پۆستی سەرۆکی هەرێمی ئێستا بوو، لەگەڵ دامەزراوەی جێبەجێکردن "ئەنجومەنی وەزیران" هەر یەکە لەم دوو دامەزراوەیە بە گوێرەی یاسای تایبەت بونیادنراون، لە ڕاستیدا سیستەمی سیاسی پەیڕەەوکراو لە هەرێمی کوردستاندا زیاتر لە شێوازی سیستەمی نیمچە سەرۆکایەتیەوە نزیکە.

**یەکەم: سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان**

سەرکردایەتی بەرەی کوردستانی لە ساڵی ١٩٩٢ بە گوێرەی یاسای ژمارە "٢" بڕیاریدا هەڵبژاردن بۆ دەستنیشانکردنی سەرکردەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد ئەنجام بدرێت، ئەم یاسایە لە "١٥" ماددە پێکهاتبوو تەواوی مەرج و دەسەڵات و ئەرکەکانی سەرکردەی تێیدا دەستنیشانکرابوو. لە گەڕی یەکەمی هەڵبژاردن دا هیچ کام لە بەربژێرەکان نەیان توانی "٥٠+١" ی دەنگەکان بەدەستبهێنن، لەبەرئەوە پێویست بوو گەڕی دووەمی هەڵبژاردن ئەنجام بدرێ، بەڵام بارودۆخی ناوخۆی هەرێمی کوردستان گونجاو نەبوو بۆ ئەنجامدانی گەڕی دووەمی هەڵبژاردنی سەرکرەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد، چونکە هەر دوو پارتی خاوەن هەژموون "پارتی، یەکێتی" پاش دابەشکردنی هەموو کایە و پۆستەکان لەسەر بنەمای پەنجا بە پەنجا، ئەمەش هۆکار بوو بۆ یەکتر قبوڵ نەکردن، ئەم قۆناغە زیاتر ململانێکردنی یەکتری بوو، نەوەک هەماهەنگی و هاوکاری یەکتر، ئەم دۆخەش لە دەرئەنجامدا، شەڕی ناوخۆ و دوو ئیدارەیی لێ دەرئەنجام هات.

لەگەڵ ئەوەشدا بۆ ئاسایی کردنەوە و جێبەجێکردنی یاسا بەرکارەکان، ئەنجومنەی نیشتمانی یاسای ژمارە "٩" ی ساڵی ١٩٩٣ ی دەرکرد. ئەم یاسایە بڕیاری پێکهێنانی دەستەیەکی باڵای دەرکرد، وەک جێگیرەوەیەک بۆبەجێگەیاندنی ئەرک و دەسەڵاتەکانی سەرکردەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوزی کورد، بەڵام ئەو دەستەیەش پێکنەهات، بارودۆخی دوو ئیدارەیی بەردەوام بوو، ئیدارەی هەولێر یاسای ژمارە "٩" ی ساڵی ١٩٩٧ ی دەرکرد، دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێم لە نێوان سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی حکومەت دابەش کرا، ئیدارەی سلێمانی ئەرک و دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێمی بە سکرتێری یەکێتی نیشتمانی کوردستان سپارد.

دوای ئەوەی سیستەمی سیاسی لە عێراق ساڵی ٢٠٠٣ دا گۆڕدرا بۆ کۆماری فیدڕاڵی، بۆ ئەم مەبەستە پەرلەمانی کوردستان یاسای ژمارە "١" ی ساڵی ٢٠٠٥ تایبەت بە سەرۆکایەتی هەرێم دەرکرد، ئەم یاسایە زیاتر بۆ ڕێکخستن و هاوسەنگکردنی هەر دوو لقی دامەزراوەی جێبەجێكردن دەرچوو، بە گوێرەی ئەم یاسایە سەرۆکی هەرێم سەرۆکی باڵای دەسەڵاتی جێبەجێکردنە، نوێنەرایەتی هەرێم دەکات لە ئاستی ناوخۆ و دەرەوەدا، هەماهەنگی دەکات لە نێوان هەرێم و حکومەتی ناوەند، لە هەمان کاتدا سەرکردەی باڵای هێزەکانی پێشمەرگەیە، ماوەی فەرمانڕەواییەکەی بۆ چوار ساڵە لەو پۆستەدا، دەکرێت دووبارە بکرێتەوە بۆ جاری دووەم.

**دامەزراوەی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان**

ئەم دامەزراوەیە بە گوێرەی یاسای ژمارە "١" ی ساڵی ٢٠٠٥ دامەزرا، ئەم ئەرکانە لەخۆوە دەگرێت:

1. سەرپەرشتیکردنی بەڕێوەبەرایەتییەکانی دیوان.
2. ڕێکخستنی پەیوەندییەکانی نێوان هەرسێ سەرۆکایەتی "هەرێم، پەرلەمانی کوردستان، ئەنجومەنی وەزیران".
3. ڕێکخستنی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی هەرێم لەگەڵ دەسەڵاتەکانی عێراقی فیدراڵی.
4. رێکخستنی کار و چاڵاکییەکانی سەرۆکایەتی هەرێم لە ناوخۆ و دەرەوە.'

سەرۆکی هەرێم فەرمانبەرێک بە پلەی وەزیر وەک سەرۆکی دیوان دادەمەزرێنێت، ئەم فەرمانبەرە مافی بەشداریکردنی هەیە لە کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیراندا، سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان دامەزراوەیەکی سیاسی و کارگێری و یاساییە، سەرۆکی هەرێم بە گوێرەی یاسای ژمارە "١" ساڵی ٢٠٠٥ ی هەموارکراو، جێگرێکی دەبێت هاوکاری دەکات لە ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانی دا، لە کاتی ئامادەنەبوونی سەرۆکی هەرێمدا جێگیرەکەی جێگەی دەگرێتەوە.

**دووەم: دامەزراوەی ئەنجومەنی وەزیران "حکومەت"**

ئەم دامەزراوەیە خاوەن دەسەڵاتی کارگێری باڵایە لە هەرێمی کوردستان، ئەمەش بە گوێرەی یاسای ژمارە "٣" ی هەموارکراو ساڵی ١٩٩٢، کە بۆ ڕێکخستنی ئیش و کارەکانی دامەزراوەی جێبەجێکردن ذەرچوو، ئەم دامەزراوەیە پێکهاتووە لە سەرۆک وەزیران، جێگیری سەرۆک وەزیران، وەزیرەکان، سەرۆکی دیوانی ئەنجومەن، دەستە و فەرمانگەکانی سەر بە ئەنجومەنی وەزیران، تاکو ئێستا نۆ کابینەی حکومەت پێکهێنراوە، دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان لە رێکەوتی (٢٠ ی ئۆکتۆبەری ٢٠٢٤) گفتوگۆی پارت و لایەنە سیاسییەکانیش بۆ پێکهێنانی کابینەی دەیەم بەردەوامە.

**یەکەم: ئەرک و پسپۆڕییەتی ئەنجومەنی وەزیران "حکومەت":**

ئەم ئەرک و پسپۆڕییانە بوارەکانی کارگێری و جێبەجێکاری و چاودێری لەخۆوە دەگرێت وەک:

1. داڕشتنی سیاسەتی گشتی هەرێمی کوردستان و جێبەجێکردنی.
2. ئامادەکردن و جێبەجێکردنی پرۆژە و سیستەمی ڕێکخستنەکان.
3. ئامادەکردنی پرۆژە بودجەی هەرێمی کوردستان و ناردنی بۆ پەرلەمان، بە مەبەستی خوێندنەوە و گۆڕانکاریکردن و ڕەزامەندی بوون لەسەری پێویستە ساڵانە ئەم ئەرکە جێبەجێ بکات.
4. ئامادەکردن و داڕشتنی پلان بۆ گەشەپێدانی هەرێمی کوردستان لە بوارە جیاوازەکاندا.
5. وەرگرتنی و پێدانی قەرز بە ڕەزامەندی پەرلەمان
6. جێبەجێکاری یاساکانە، هەروەها پارێزگاری مافی هاوڵاتیان و موڵکە گشتیەکانە لەگەڵ پاراستنی ئاسایشی کوردستان.
7. پێشنیازکردن و ئامادەکردنی پرۆژە یاساکان و پێشکەش کردنی بە پەرلەمانی کوردستان
8. چاودێریکردن و هەماهەنگی کردنی کارەکانی گشت وەزارەت و دەستە و دامەزراوەکان و بەدواداچوونی سەرجەم کارەکانیان.
9. پێدانی مەشروعیەت بە ڕێنماییەکانی سەرجەم وەزارەت و دەستەکان.
10. دەرکردنی بڕیەرە کارگێری و جێبەجێکارییەکان بە گوێرەی یاسا کارپێکراوەکان، چاودێریکردنی جێبەجێکردنی بڕیارەکان.
11. دامەزراندنی فەرمانبەران و بەرپرسە گشتییەکان، لەهەمان کاتدا لەکارلادانیان و بڕیاری خانە نشین بوونیان بە گوێرەی یاسا.

**دووەم: ئەرک و پسپۆڕییە هاوبەشەکانی لەگەڵ حکومەتی فیدراڵیدا:**

بە شێوەیەکی گشتی لە هەندێک ئەرک هاوبەشن، لە نێوان هەر دوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵیدا، لەوانە: بەڕێوەبردنی کەرتی نەوت و گاز لە خاکی هەرێمی کوردستاندا، بە گوێرەی کارگێڕییەکی هاوبەش ئەمەش لە بڕگەی "٢" ی ماددەی "١١٢" دەستوری هەمیشەیی عێراقدا هاتووە.

**لقی سێیەم: دامەزراوەی دادوەری:**

لە ساڵی ١٩٩٢ ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان بە گوێرەی یاسای ژمارە "١٤" بەناوی یاسای دەسەڵاتی دادوەری دەرکرد. ئەمەش بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە کارگێری و یاساییە بوو، کە پاش کشاندنەوەی دامەزراوە فەرمییەکانی عێراق لە هەرێمی کوردستان دروست بوو، پاشان پەرلەمانی کوردستان یاسایەکی نوێی بە ژمارە "٢٣" ی ساڵی ٢٠٠٧ بە ناوی یاسای دەستەڵاتی دادوەریی هەرێمی کوردستان-عێراق دەرکرد، بەمەبەستی رێکخستنی دامەزراوە و دەسەڵاتی دادوەری لە هەرێمی کوردستاندا، ئەم یاسایە ئەنجومەنی دادوەریی وەک دەسەڵاتێکی باڵای دادوەری لە هەرێمی کوردستان ناساند، هەروەها ئەم دامەزراوەیە لە "ئەنجومەنی دادوەریی، ئەنجومەنی شورا، دەستەی سەرپەرشتیاری دادی، داواکاری گشتی، لەگەڵ دادگاکان بە گشت پلە و جۆر و پۆستەکانییەوە پێکدێت".

**فاکتەرە ناوخۆیی و دەرەکییەکانی دروستکردنی سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان**

هەروەک پێشتر ئاماژەمان پێدا سیاسەتی گشتی بریتییە لەو بازنانەی حكومەت بە ژینگەی دەوروبەری دەبەستێتەوە، بە شێوەیەك كە ئەو پەیوەندییەی لە نێوان ئاستە باڵاكانی كۆمەڵگە و ئاستە نزمەكانی كۆمەڵگەدا هه‌یه‌، لە ڕێگەی سیاسەتی گشتییەوە دروست ده‌بێت. ئەو پرۆژانەی كە حكومەت لە بەرنامەیدایە بۆ ئەوەی لە داهاتوو ئەنجامی بدات، پێی دەگوترێت سیاسەتی گشتی. پرۆسه‌ی داڕشتنی سیاسه‌تی گشتی ژینگه‌یه‌كی تایبه‌تی هه‌یه‌، ئه‌م ژینگه‌یه‌ش ده‌كه‌وێته‌ ژێر كاریگه‌ری چه‌ند فاكته‌رێك، كه‌ هه‌ندێ له‌و فاكته‌رانه‌ په‌یوه‌ندییان به ‌ڕه‌وشی ناوخۆ هه‌یه‌، هه‌ندێكیشیان په‌یوه‌ستن به‌ ژینگه‌ی ده‌ره‌وه‌ی سیسته‌مه‌ و لێكه‌وته‌ ده‌ره‌كییه‌كان**. له‌م چوارچێوه‌یه‌دا لێكدانه‌وه‌مان كردووه‌ بۆ ئه‌و فاكته‌ره‌ ناوخۆییانەی كه‌ له‌هه‌رێمی كوردستان كارلێكی ڕاسته‌وخۆ و ناڕاسته‌وخۆیان له‌گه‌ڵ ئه‌م دروستكر**دنه‌دا هه‌یه‌. له‌به‌رامبه‌ردا شیكردنه‌وه‌مان كردووه‌ ئه‌و فاكته‌ره‌ ده‌ره‌كییانه‌ی كاریگه‌رییان هه‌یه‌ له‌سه‌ر چۆنیه‌تی دارشتنی سیاسه‌تی گشتی.

**تەوەری یەکەم: ژینگەی دروستکردنی سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان**

دروستکردنی سیاسەتی گشتی لە هەر وڵات و قەوارەیەکدا ڕاستەوخۆ وابەستەیە بەو ژینگەیەی کە سیستەمە سیاسییەکە تێیدایەتی، ئەم ژینگەیەش پەیوەستە بە پەیکەربەندی دام و دەزگاکان، سروشتی کۆمەڵگە و ڕەوشی ئابووری، هەلومەرجی سیاسی، کاریگەری هەرێمی و نێودەوڵەتی. دروستکردنی سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان ڕاستەوخۆ لە ژێر کاریگەری ئەم ژینگانە دایە:

1. ژینگەی ڕێکخستن (البیئة التنظیمیة): مەبەست لە ژینگەی ڕێکخستن لە هەر وڵات و قەوارەیەکدا بریتییە لە **پەیکەربەندی دەستووری و یاسایی حکومەت** کە ئاخۆ مەرکەزییە یاخود نامەرکەزییە، **بونیادی پەیکەربەندییەکە** کە پەیوەندی نێوان دام و دەزگاکان و هەر سێ دەسەڵاتەکان دەگرێتەوە و **سیستمی فەرمانڕەوایەتی**-یش جۆری ئەو سیستمەیە کە فەرمانڕەوایەتی دەکات کە پادشایەتییە، کۆمارییە یان چ جۆرە سیسمێکە.

هەرێمی کوردستان هەرێمێکی دەستووری و یاساییە لە چوارچێوەی وڵاتی عێراقی فیدڕاڵ و لە ناوخۆی هەرێمەکەش لامەرکەزیەت پەیڕەو دەکرێت، هەرسێ دەسەڵاتەکان لێک جیاکراونەتەوە و پەیوەندی نێوانیان بە یاسا ڕێکخراوە و سیستمی فەرمانڕەوایەتیشی نیمچە سەرۆکایەتییە.

1. ژینگەی کۆمەڵایەتی و ئابووری: لێرەدا بۆیە هەردوو بابەتی کۆمەڵایەتی و ئابووری پێکەوە باس دەکرێت، چونکە کاریگەریان لەسەر یەکتری هەیە و دەچنە ناو چالاکی سیاسییەوە. گروپ و یەکە کۆمەڵایەتییەکان لە یەکتری جیاوازن، بۆیەش بەرژەوەندی و هەڵوێست و ئارەزووەکانیان لە یەکتری جیاوازە. چالاکی ئابووری یەکێکە لە سەرچاوەکانی تێکگیرانی گروپە کۆمەڵایەتییەکان بە تایبەتی لە کۆمەڵگەی مۆدێرندا وەکو بازرگان لەگەڵ خاوەنی پڕۆژە بچووکەکان یاخود خاوەن کار و کرێکار و زۆر نمونەی دیکەش.
2. لە هەرێمی کوردستان یەکە کۆمەڵایەتییەکان (خێزان، بنەماڵە، بەرەباب، عەشیرەت و خێڵ) بوونی هەیە و سروشتی کۆمەڵگەکەش تێکەڵاویەکی نەریتی و مۆدێرنە، ئەمە جگە لەوەی کە گروپی کۆمەڵایەتی دیکە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی بوونیان هەیە. لە هەمان کاتدا ژمارەیەک گروپی ئابووری بوونیان هەیە وەکو بازرگان، بەڵێندەر، خاوەن کارگەکان....هتد.
3. ژینگەی سیاسی: مەبەست پێی ئەو ژینگە سیاسیەیە کە دەوڵەت و حکومەت، سیاسەتەکانی تێدا دادەڕێژن و جێبەجێ دەکەن و ئەو ئامراز و هۆکارە سیاسیانەی کە کاریگەریان لەسەر ئەو سیاسەتە هەیە، هەروەها حکومڕانی، ڕۆڵی پارتە سیاسییەکان و گروپەکانی گوشاریش لەو ژینگە. ژینگەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان کاریگەرە بە پارتە سیاسییەکان و کەسایەتییەکان، هەروەها گروپەکانی گوشار و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیش تاڕادەیەک ڕۆڵیان لەو بارەیەوە هەیە. سەقامگیری سیاسی لە ناو ژینگەی سیاسی هەژمار دەکرێت.
4. ژینگەی هەرێمی: وڵاتانی هەرێمی و ژینگەی سیاسی هەرێمی کاریگەری لەسەر سیاسەتی گشتی وڵات یان قەوارەیەک، چونکە ئەم بابەتە پەیوەستە بە ئاسایش، دەروازەکان، سەقامگیری تەناهی و ئابووری و بازرگانی، هەروەها ئەو دیاردە و کارانەی لە ژینگەی هەرێمایەتی دەگوزەرێن وەکو تیرۆر و تاوانی ڕێکخراو.

هەریەک لە وڵاتانی ئێران و تورکیا کە سنووریان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە، کاریگەرییان لەسەر داڕشتن و جێبەجێکردنی بەشێک لە سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان هەیە، بەڵام وڵاتی سوریا بە بەراورد بە دوو وڵاتەکەی دیکە کەمتر ئەو کاریگەریەی هەیە. جیا لەوەش ئەو ژینگە هەرێمایەتییەی کە عێراق تێیدا دەژیت تاڕادەیەک کاریگەری لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە وەکو بەشێک لە عێراق.

1. ژینگەی نێودەوڵەتی: بارودۆخی جیهانی و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان، هەندێکجار وا لە حکومەتەکان دەکات سیاسەتێکی گشتی دابنێن، یاخود حکومەت ناچار بکەن کە لە داڕشتنی سیاسەتی گشتیدا ڕەچاوی پێوەرە نێودەوڵەتییەکان بکرێت.

هەرێمی کوردستان بەشێکە لە کۆمەڵگەی نێودەڵەتی کە بێگومان ڕەوشی جیهان و پەیوەندییەکانی ئەو هەرێمە لەگەڵ وڵاتانی دیکە کاریگەرییان لەسەر داڕشتنی سیاسەتی گشتی لە هەرێم دەبێت، بە تایبەتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، بەشێک لە وڵاتانی ئەوروپا و ڕێکخراوی نێودەوڵەتیەکانیش ڕۆڵیان هەیە لە دانانی بەشێک لە سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستانی عێراق.

**تەوەری دووەم: فاکتەرە ناوخۆییەکان**

فاكته‌ره‌ ناوخۆییەکان جیاواز له‌ فاكته‌ری ده‌ره‌كی، زۆرترین و به‌رچاوترین كاریگه‌ری له‌سه‌ر ژینگه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتیدا هه‌یه‌، به‌و مانایه‌ی كه‌ پرۆسه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی هه‌ر له‌نێو ئه‌م ژینگه‌ ناوخۆییە دروست ده‌بێت، بۆیه‌ فاكته‌ره‌ ناوخۆییەکان كاریگه‌رییه‌كه‌یان راسته‌وخۆییه‌ به‌سه‌ر ئه‌م دروستكردنه‌وه‌. هه‌موو ئه‌و بابه‌تانه‌ی له‌م چوارچێوه‌یه‌دا له ‌جوڵه‌دایه‌، په‌یوه‌ستن به‌؛ سیسته‌می سیاسی، سیسته‌می حوكمرانی، پرۆسه‌ی سیاسی، بارودۆخی ئابووری، به‌هاكان و ڕه‌وشی كۆمه‌ڵایه‌تی، ئاسایشی نه‌ته‌وه‌یی و نیشتمانی.

پرۆسه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی له‌ هه‌رێمی كوردستان، جیاواز لە قەوارە سیاسییه‌كانی دیكه‌، پرۆسه‌یه‌كی پر كێشه‌یه‌، ئه‌مه‌ له‌به‌ر ئه‌وه‌ نییه‌ كه‌ پرۆسه‌یه‌كی ئاڵۆزه‌ (وه‌ك ئه‌و پێوه‌ره‌ی هانتگتۆن باسی ده‌كات) به‌ڵكو په‌یوه‌سته‌ به‌ئاڵۆزی پرۆسه‌ی سیاسی و ئابووری و كۆمه‌ڵایه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌لایه‌ك، ناسه‌قامگیری سروشتی سیسته‌می سیاسیی له‌ هه‌رێمی كوردستان له‌لایه‌كی دیكه‌وه‌، ئه‌مانه‌ش لێكه‌وته‌ی گه‌وره‌یان دروست كردووه‌ له‌سه‌ر دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی له‌هه‌رێمی كوردستان. له‌م چوارچێوه‌یه‌دا، ده‌توانین فاكته‌ره‌ ناوخۆییەکان كاریگه‌ر له‌سه‌ر ژینگه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی له‌ هه‌رێمی كوردستان، به‌شێوه‌یه‌ك پۆڵین بكه‌ین كه‌وا دابه‌شی بكه‌ین بۆ چوار فاكته‌ری سه‌ره‌كی.

**یه‌كه‌م: فاکتەرە سیاسییەکان**

له‌ماوه‌ی 32 ساڵه‌ی ته‌مه‌نی حکومەتی كوردستان، پاشانیش ناساندنی وه‌ك قەوارەیەکی فیدراڵی دانپێدانراو، ئه‌وه‌ی كه ‌تێیدا سه‌قامگیر نه‌بووه‌، سیسته‌می سیاسی بووه‌، كه‌ له‌م ماوه‌یه‌دا به‌چه‌ندین شێوه‌ ئه‌م سیسته‌مه‌ گۆرانكاری به‌سه‌رداهاتووه‌، یان توشی قه‌یرانی سیاسی بووه‌، به‌شێوه‌یه‌ك كه‌وا سیسته‌مه‌ حوكمرانییه‌كه‌ی زۆرجار دووچاری قه‌یرانی سیاسی و ئابووری و ئه‌منی بووه‌ته‌وه‌، ئه‌مه‌ش به‌ پله‌ی یه‌كه‌م كاریگه‌ری له‌سه‌ر سیاسه‌تی گشتی هه‌رێمی كوردستان كردووه‌، بۆیه‌ ده‌بینین جۆرێك له‌ناسه‌قامگیری به‌م پرۆسه‌یه‌وه‌ دیاره‌. ده‌توانین فاكته‌ره‌ سیاسیه‌كان له‌چه‌ند خاڵێكدا كورت بكه‌ینه‌وه‌:

1. سیسته‌می سیاسی، كه‌ ناڕوونییه‌كی زۆری پێوه‌دیاره‌، له‌نێوان سیسته‌می سه‌رۆكایه‌تی و په‌رله‌مانی و تێكه‌ڵدا. ئه‌م ناسه‌قامگیرییه‌ كاریگه‌ری زۆری له‌سه‌ر په‌یوه‌ندی نێوان ده‌سه‌ڵاته فه‌رمییه‌كان دروست كردووه‌، كه‌ په‌یوه‌ندی نێوان ده‌سه‌ڵاته‌ فه‌رمییه‌كان فاكته‌رێكی كاریگه‌ره‌ له‌سه‌ر پرۆسه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتیدا. سه‌نگی دامه‌زراوه‌ له‌هه‌رێمی كوردستان به‌پێی وێستگه‌كان گۆرانكارییان به‌سه‌رداهاتووه‌، ته‌نانه‌ت له‌بارودۆخه‌ جیاوازه‌كانیش ئه‌م گۆرانكارییه‌ هه‌ستی پێكراوه‌. له‌هه‌ندێ وێستگه‌دا په‌رله‌مان سه‌نگی دامه‌زراوه‌ی له‌لابووه‌، پاشان له‌ وێستگه‌ی دیكه‌دا سه‌رۆكایه‌تی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران. له‌هه‌ندێ بارودۆخی تایبه‌تیشدا، سه‌رۆكایه‌تی هه‌رێم ڕۆڵی یه‌كلاكه‌ره‌وه‌ی هه‌بووه‌. ئه‌م گۆرانكارییانه‌ وای كردووه‌ پرۆسه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی سه‌قامگیر و درێژخایه‌ن نه‌بێت.
2. سیسته‌می حزبی و ململانێیه‌كان، ئاشكرایه‌ كه‌وا پارته‌ سیاسییه‌كان گه‌وره‌ترین كاریگه‌ریان هه‌یه‌ له‌سه‌ر سه‌قامگیری سیاسی و ژینگه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی. له‌ ئێستادا ژماره‌ی پارته‌ سیاسییه‌كانی هه‌رێمی كوردستان نزیکەی (40) پارت و جولانه‌وه‌ی سیاسییه‌، كه‌ هه‌ریه‌كێ له‌مانه‌ ئاراسته‌ی سیاسی تایبه‌تی خۆی هه‌یه‌. به‌سه‌ر ژمارەیەک بەرەدا دابه‌ش بوون‌، هه‌ندێكیان له‌حكومه‌تن و به‌شێكیان وه‌ك ئۆپۆزسیۆن خۆیان ده‌رخستووه‌. ئه‌وه‌ی ململانێی نێوان پارته‌ سیاسییه‌كانی هه‌رێمی كوردستانی جیاكردۆته‌وه‌، ئه‌وه‌یه‌ كه‌وا ململانێیه‌كان جگه ‌له‌وه‌ی له‌ نێوان پارته‌كانی ده‌سه‌ڵات و ئۆپۆزسیۆنه‌، له‌نێوان پارته‌ سیاسییه‌كانی نێو ده‌سه‌ڵاتیش ئه‌و ململانێیانه‌ كاریگه‌ری گه‌وره‌یان دروست كردووه‌.
3. په‌یوه‌ندی نێوان هاوڵاتیان و كارگێری گشتی، نزیكی یەک لەسەر چواری دانیشتووانى ئەو هەرێمە، بەشێکن لە دەزگه حکومییەکان؛ بەو پێیەى حکومەت قەبارەیەکی زۆر گەورەی وەرگرتووە. بەڵام لە دەرەوەی ئەو چوارچێوەیە، پەیوەندیی هاووڵاتیان بە دەزگه کارگێڕییە گشتییەکانى هەرێم، پەیوەندییەکی ئۆرگانی نییە، بەڵکوو پەیوەستە بە چەندین فاکتەرەوە. هاووڵاتی، چونکە جگە لە چاودێریکردن و هەڵسەنگاندن، هاووڵاتی لە داڕشتنی ئەو سیاسەتە گشتییانەدا كه‌ بە پرسە کارگێڕییەکانەوە پەیوەستن، بەشدارە. ئەگەر ئەو ئەرکە لە هاووڵاتی وەربگیرێتەوە، بە مانای ئەوەیە کە شەرعییەت لە دەزگه کارگێڕییەکان وەرگیراوه‌تەوە.
4. حكومه‌ته‌ خۆجێیه‌كان، ئەزموونی پەیڕەوكردنی حوكمی خۆجێیی لە هەرێمی كوردستان مێژوویەكی درێژی نییە؛ بۆیە پاڵپشت نییە بە پێشینەیەكی پتەو لە ڕووی كاری دامەزراوەیییەوه‌. هەنگاونان بۆ پەیڕەوكردنی ئەو شێوازە لە هەرێمی كوردستان، سەرەتاكانی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2005. پاشان لە ڕێگەی دەركردنی چەندین یاسا و ڕێنماییی تایبەت بەو بوارە، درك بە بوونی حكوومەتە خۆجێیییەكان كرا. بەڵام لەگەڵ ئەوەیشدا هێشتا هەندێ پرسی تایبەت بەو حوكمڕانییه‌ خۆجێیییه‌ی لە هەرێمی كوردستان بۆ پارێزگاكان هه‌یه‌، شوێنی پرسیاری جددییە. لێره‌دا گرنگه‌ بپرسین، ئایا حكوومەتە خۆجێیییەكان دەتوانن لە داڕشتنی سیاسەتی گشتیدا بەشدار بن؟ ئەو حكوومەتە خۆجێیییانە جۆرە سیاسەتێك دروست دەكەن؟ ئایا حكوومەتە خۆجێیییەكان لە چ ئاستێكدا كار دەكەن؟ ئەوەی ماوەتەوە بۆ حكوومەتە خۆجێیییەكان سنوورێكی تەسكە، بۆیە لە داڕشتنی سیاسەتی گشتیی خۆجێییشدا ڕەنگدانەوەی ئەوە بەدی دەكرێت.

**دووه‌م: فاكته‌ره‌ ئه‌منییه‌كان**

سیستمە سیاسییەکان لەپاڵ ئاسایشى سەربازى، گیرۆدەى دابینکردنى ئاسایشى سیاسى، تەندروستى، ئەلیکترۆنى، ئابوورى، خۆراک، ئاو، ژینگە، پەروەردە و سێکتەرەکانى ترن. هەرێمى کوردستان لەبەردەم کۆمەڵێک هەڕەشەى ئاسایشى ناوخۆیى و دەرەکییە له‌سه‌رجه‌م سێكته‌ره‌كان، ئه‌مه‌ش كاریگه‌ری زۆری دروست كردووه‌ له‌سه‌ر پرۆسه‌ی دارشتنی سیاسه‌تی گشتی. ئه‌م فاكته‌ره‌ ئه‌منییانه‌ وای كردووه‌ له‌ قۆناغه‌كانی دارشتنی سیاسه‌تی گشتیدا، پرۆسه‌كه‌ بكه‌وێته‌ به‌رده‌م كێشه‌وه‌، چونكه‌ ئه‌وله‌ویه‌تی زۆر دراوه‌ بۆ هه‌ره‌شه‌ سه‌ربازییه‌كان. به‌ڵام له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌شدا هه‌ره‌شه‌كانی دیكه‌ی سه‌ر ئاسایشی هه‌رێم، بوونه‌ته‌ ته‌وه‌ری دارشتنی سیاسه‌تی گشتی، بۆیه‌ به‌هه‌ردوو باردا فاكته‌ره‌ ئه‌منییه‌كان كاریگه‌ری گه‌وره‌یان دروست كردووه‌. ده‌توانین كاریگه‌ری ئه‌م فاكته‌رانه‌ له‌چه‌ند خاڵێكدا پوخت بكه‌ینه‌وه‌:

1. كاتێك كێشه‌یه‌ك ده‌گاته‌ ئاستی ئه‌وه‌ی ببێته‌ هه‌ره‌شه‌یه‌ك بۆ سه‌ر ئاسایشی ناوخۆیی هه‌رێمی كوردستان، دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی به‌ ئاراسته‌ی چاره‌سه‌ركردن ده‌بێته‌ پێویستییه‌كی سه‌ره‌كی، ئه‌مه‌ بۆ هه‌موو سێكته‌ره‌كان راسته‌. ئه‌مه‌ كاریگه‌رییه‌كی ئه‌رێنیه‌ له‌سه‌ر ژینگه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی.
2. به‌ ئه‌وله‌ویه‌ت وه‌رگرتنی هه‌ره‌شه‌ی سه‌ربازی و رووبه‌رووبوونه‌وه‌ی تیرۆر، وای كردووه‌ به‌شێك له‌ كێشه‌كان زۆر بیر له‌ چاره‌سه‌ركردنی نه‌كرێته‌وه‌. بۆیه‌ ئه‌مه‌ كاریگه‌رییه‌كی نێگه‌تیڤی دروستكردووه‌ له‌سه‌ر پرۆسه‌كه‌.

**سێیه‌م: فاكته‌ره‌ ئابوورییه‌كان**

كێشه‌ سیاسییه‌كان هه‌میشه‌ له‌ دوای دروستبوونی كێشه‌ی ئابووری و پێشكه‌وتنی ئابووری وه‌ستاون، ئه‌مه‌ش چه‌ندین هۆكاری له‌پشته‌، له‌سه‌رووی هه‌موویانه‌وه‌ زۆری تێروانینه‌ سیاسییه‌كان بۆ به‌رێوه‌بردنی هه‌رێمی كوردستان و چۆنیه‌تی مامه‌ڵه‌كردن له‌گه‌ڵ به‌غدا له‌رووی داراییه‌وه‌. بۆیه‌ كێشه‌ ئابوورییه‌كان كاریگه‌رییه‌كی راسته‌وخۆیان هه‌یه‌ له‌سه‌ر پرۆسه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی له‌هه‌رێمی كوردستان. به‌و پێیه‌ی یه‌كێك له‌ وێستگه‌كانی دارشتنی سیاسه‌تی گشتی، له‌به‌رچاوگرتنی ئه‌و ئیمكانیاتانه‌یه‌ كه‌له‌به‌رده‌ستن، بۆیه‌ كاتێك توانا داراییه‌كان سنوردار ده‌بن، له‌ دارشتنی سیاسه‌تی گشتیدا بیركردنه‌وه‌ له‌ چاره‌سه‌ریه‌كان سنوردار ده‌بێت.

چه‌ندین ساڵه‌ هه‌رێمی كوردستان له‌ دۆخی قه‌یران و ناسه‌قامگیری ئابوری و داراییدایه‌. كێشه‌ ئابوریه قوڵه‌كان و لاسه‌نگییه‌ جۆراوجۆره‌كانی بونیادی ئابوری كه له‌چه‌ندین ده‌یه‌ی ڕابوردوه‌وه‌‌ كه‌ڵه‌كه‌ بون به‌تایبه‌تی لاوازیی سێكته‌ره‌ نانه‌وتیه‌كان له‌به‌رهه‌مهێنان و دروستكردنی داهات و وه‌خۆگرتنی ده‌ستی كار، لاسه‌نگیه‌كانی بواری دارایی گشتی و بازرگانیی ده‌ره‌كی و په‌یكه‌ری هێزی كار له‌و هۆكاره‌ سه‌ره‌كیانه‌ن كه‌ بونه‌ته‌ هۆی ئه‌وه‌ی ئابوریی هه‌رێم به ‌به‌رده‌وامی له‌به‌رده‌م هه‌ڕە‌شه‌ی قه‌یران و كێشه‌ی گه‌وره‌دا بێت، ئه‌وانه‌ به‌گشتی له‌ گرنگترین‌ ئه‌و پاساوه‌ سه‌ره‌كیانه‌ن كه‌ چاكسازی ئابوری بۆ‌هه‌رێمی كوردستان ده‌كه‌نه‌ پێویستیه‌كی گرنگ و ژیانی.

له‌ساڵانی ڕابڕدوودا له‌لایه‌ن حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستانه‌وه‌ چه‌ند هه‌وڵێك دران بۆ چاكسازی ئابوری، به‌ڵام ئامانجیان به‌ده‌ست نه‌هێنا. گیرۆده‌بونی ئابوری له‌ناو بازنه‌ی داخراوی ڕە‌یعی و لاوازی داموده‌زگاكان له‌و هۆكاره‌ هه‌ره‌ سه‌ره‌كیانه‌ن كه‌ بونه‌ته‌ هۆی سه‌رنه‌كه‌وتنی ئه‌و هه‌وڵانه‌. ده‌ربازبون له‌ بازنه‌ی داخراوی ڕە‌یعی كه‌ زیاتر له‌ په‌نجا ساڵه‌ ئابوریی عیراق و هه‌رێمی كوردستانى تێدا ده‌سوڕێته‌وه‌ هه‌نگاوی بنه‌ڕە‌تی و مه‌رجی پیویسته‌ بۆ سه‌ركه‌وتنی هه‌ر هه‌وڵێكی چاكسازی ئابوری، ئه‌وه‌یش ته‌نها له‌سایه‌ی داموده‌زگای كارادا توانای به‌دیهاتنی هه‌یه‌.

**چواره‌م: فاكته‌ره‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان**

یه‌كێك له‌ تایبه‌تمه‌ندییه‌كانی كۆمه‌ڵگه‌ی هه‌رێمی كوردستان، جۆرێك له‌گه‌شه‌ی خێرای پێوه‌دیاره‌ له‌بواری گۆرانی به‌ها كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان، ئه‌مه‌ش په‌یوه‌سته‌ به‌فاكته‌ره‌كانی ته‌كنه‌لۆژیا و جهانگیری و كرانه‌وه‌ به‌رووی كۆمه‌ڵگه‌ پێشكه‌وتووه‌. گۆرانی به‌هاكان هه‌میشه‌ كارلێكی راسته‌وخۆی له‌گه‌ڵ پرۆسه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی هه‌یه‌، به‌شێوه‌یه‌ك كه‌ زۆربه‌ی كات دروست كردنی سیاسه‌تی گشتی به‌های نوێ دێنێته‌ ئاراوه‌، یان جۆرێك له‌خۆگونجاندن له‌گه‌ڵ به‌های نوێ دروست ده‌كات.

دیارده‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان، ده‌بنه‌ ده‌روازه‌یه‌ك بۆ بیركردنه‌وه‌ له‌ دارشتنی سیاسه‌تی گشتی، به‌تایبه‌ت له‌سه‌رده‌می پێشكه‌وتنی ته‌كنه‌لۆژیدا، كه به‌خێراترین شێوه‌ رای گشتی ده‌جولێنێ و دامه‌زراوه‌كانی دروستكردنی رای گشتی ده‌جولێنێ. به‌شێوه‌یه‌کى گشتى له‌ کۆمه‌ڵگه‌دا چه‌ندین پێکهاته‌ و ده‌سته ‌و گروپى جیاجیا هه‌یه‌، که‌ هه‌ریه‌که‌یان خاوه‌نى جۆرێک له‌ به‌رژه‌وه‌ندى ‌و که‌لتور و داب‌ونه‌ریتى تایبه‌ت به‌خۆیانن‌ و هه‌وڵى پاراستنیان ده‌ده‌ن. زۆرجار ئه‌م به‌رژه‌وه‌ندى ‌و که‌لتورانه‌ به‌ریه‌ک ده‌که‌ون ‌و ناکۆکى ده‌که‌وێته‌ نێوان پێکهاته‌ کۆمه‌ڵایه‌تییه‌کانه‌وه‌. ئه‌و ڕه‌هه‌نده‌ كۆمه‌ڵایه‌تیانه‌ی كۆمه‌ڵگه‌ی كوردستانی كه ‌كاریگه‌رییان له‌سه‌ر دارشتنی سیاسه‌تی گشتیدا هه‌یه‌، له‌م چه‌ند خاڵه‌دا پوخت ده‌كه‌ینه‌وه‌:

1. گۆڕانی كۆمه‌ڵایه‌تی له‌رووی نوێبوونه‌وه‌ی به‌ها كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان.
2. زۆری دیارده‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان و كاریگه‌ریان له‌سه‌ر رای گشتی.
3. سروشتی كۆمه‌ڵایه‌تی و كاریگه‌ری هۆز و خێل و عه‌شیره‌ت.
4. فره‌یی كۆمه‌ڵگه‌ی كوردستان له‌رووی پێكهاته‌وه‌.

**تەوەری سێیەم: فاکتەرە دەرەکییەکان**

لەبەرئەوەی دەوڵەت لە بەرژەوەندییە ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان دابڕاو نییە، بەڵکو هەمیشە فاکتەری هەرێمی و نێودەوڵەتی بەشێکی سەرەکییە لە داڕشتنی سیاسەتی گشتی دەوڵەت. بە مانایەکی دیکە یەکێک له‌ تایبه‌تمه‌ندییه‌ هەرە سەرەکییەکانی داڕشتنی سیاسەتی گشتی بریتییە لە ڕەچاوکردنی فاکتەرە دەرەکییەکان. بەتایبەتی ئەگەر دەوڵەت لاواز بێت و سەروەریەکەی پێشێل بکرێت، ئاسانە بۆ بەرژەوەندی لایەنە دەرەکییەکان کاریگەری لەسەر داڕشتنی سیاسەتی گشتی ناوخۆیی هەبێت.

هەرێمی کوردستانیش بە حوکمی جیۆپۆلیتیک و بوونی بەشێک لە چوارچێوەی دەوڵەتی عێراق هەمیشە وابەستەیە بە فاکتەرە هەرێمی و دەرەکییەکانی، هەروەها لەلایەکی دیکەشەوە یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی سیاسەتی گشتی ڕاستەوخۆ پەیوەستە بەو ئەکتەرانەی کە کاریگەری دروست دەکەن لەسەر پڕۆسەی داڕشتنی سیاسەتی گشتی، بۆیە ڕەچاو کردنی فاکتەرەکانی کاریگەر لە داڕشتنی سیاسەتی گشتی دەبێتە هۆی ئەوەی سیاسەتی گشتی گشتگیرتر و پەسەندتر بێ. فاکتەرە دەرەکییەکان دابەشی (3) سێ جۆر دەکەین:

**یەکەم: عێراق:** بەهۆی ئەوەی هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق، کارلێک و کاریگەری هەیە لەسەر پڕۆسەی سیاسی بە شێوەیەکی گشتی. سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان بەردەوام لەژێر کاریگەری دۆخی عێراقدایە، بەو مانایەی بارودۆخی عێراق کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر هەرێمی کوردستان و پڕۆسەی داڕشتنی سیاسەتی گشتی هەیە لەبەرئەوەی لەڕووی داراییەوە بودجەی هەرێمی کوردستان لە بەغداوە دێت سەرەڕایی ئەوەی لەدوای ساڵی ٢٠١٤ بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بڕدراوە ئەمەش کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان دروست کردووە. بۆیە عێراق کە دەتوانێت کێشە بۆ سیاسەتی گشتی و پڕۆسەی جێبەجێکردنی سیاسەتی گشتی دروست بکات.

**دووەم: فاکتەرە هەرێمییەکان:**

هەرێمی کوردستان لە ڕووی جیۆپۆلیتیکەوە کەوتۆتە نێوان چەند دەوڵەتێک کە هەر یەکە لەو دەوڵەتانە بە شێواز و میکانزمی جۆراوجۆر کار لەسەر ئەوە دەکەن لە داڕشتنی سیاسەتی هەرێمی کوردستان ڕەچاوی بەرژەوەندییەکانیان بکرێت هەروەها ئاست و شێوازی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ دەوڵەتانی هەرێمی ڕاستەوخۆ کاریگەری دەبێ لەسەر شیوازی چۆنیەتی داڕشتنی سیاسەتی گشتی. سەبارەت بە فاکتەرە هەرێمییەکان دەکرێت ئاماژە ئێران، تورکیا و سوریا بکەین:

**1-ئێران؛** یەکێکی تر لە فاکتەر هەرێمییە کاریگەرەکانی داڕشتی سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان ئێرانە، لەبەر ئەوەی ئێران وەکو دەوڵەتێکی هەرێمی خاوەن ستراتیژییەت و جیهانبینەیکی تایبەتە لەسەر بنەمای بەرژەوەندییەکانی. لە هەمان کاتیشدا ئێران وەک دەوڵەتێکی خاوەن هەژموون لە عێراق کە لە ڕووداوە سیاسییەکان دەستی باڵای هەیە، وای کردووە لە هەرێمی کوردستانیش ئێران وەک دەوڵەتێکی خاوەن بەرژەوەندی لە دارشتنی سیاسەتی گشتی ڕەچاو بکرێت. لەلایکەی دیکەشەوە بوونی پەیوەندییەکانی ئێران لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەتایبەت لە بواری ئابووری، بازرگانی و وەبەرهێنان، هۆکارێکی ترە لەوەی کە فاکتەرێکی کاریگەری گرنگە لەسەر پڕۆسەی داڕشتنی سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان.

 **2-تورکیا؛** لە دوای ئێران و عێراق، تورکیاش وەک دەوڵەتێکی هاوسێی هەرێمی کوردستان کاریگەری زۆری هەیە لە ڕووداوە سیاسییەکان و سیاسەتی گشتی. پەیوەندی نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستان وای کردووە بە دەیان کۆمپانیا و وەبەرهێنەری تورکی ڕوو لە هەرێم بکەن و ببنە بەشێک لە پڕۆسەی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپیدان، بۆیە لە داڕشتنی سیاسەتی گشتی نابێ تورکیا وەک فاکتەرێکی هەرێمی نایدە بکرێت بەڵکو بە پێچەوانەوە دەبێ ڕەچاوی ڕۆڵ و بەرژەوەندی تورکیا لە هەرێمی کوردستان بکرێت.

**3-سوریا:** دوای ئەوەی دۆخی سوریا لە ڕووی سەقامگیرییەوە تێکچوولە ئەنجامی بەهاری عەرەبی و دەرکەوتنی گرووپە چەکدارە توندڕەوەکان بەتایبەت داعش، لە دەرئەنجامدا ژمارەیەکی زۆر ئاوارەی سوری ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کرد، ئەمەش بارگرانی و قورساییەکی زۆری لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان دروستکرد لەڕووی ئابوورییەوە، ئەمەش وایکرد حکومەتی هەرێمی کوردستان لە داڕشتنی سیاسەتی گشتی ڕەچاوی ئەو فاکتەرە بکات بە تایبە لە دوای ساڵی ٢٠١٤.

**سێیەم: فاکتەرە نێودەوڵەتییەکان:**

بە هەمان شێوەی فاکتەرە هەرێمییەکان، فاکتەرە نێودەوڵەتییەکان کاریگەرییان لەسەر داڕشتنی سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان هەیە، چونکە کۆمەلێک لە دەوڵەتانی جیهان و ڕێکخراو و کۆمپانیاکان خاوەنی بەرژەوەندی خۆیان و کار دەکەن بۆ ئەوەی لە داڕشتنی سیاسەتی گشتی ڕەچاوی دۆخ و بەرژەوەندییان بکرێت. لێرەدا دەکرێت فاکتەرە دەرەکییەکان بۆ ئاست دابەش بکەین:

**یەکەم: دەوڵەتان؛** لەدوای کرانەوەی هەرێمی کوردستان بەرووی دونیای دەرەوە و دروست کردنی پەیوەندی سیاسی، ئابووری، بازرگانی و کلتووری بۆیە هۆیە ئەوەی دەوڵەتی جیهان گرنگی تایبە بە هەرێمی کوردستان بدەن بەتایبەت دەوڵەتانی ئەوروپا، ئەمریکا و ڕووسیا، ئەمانە بوونەتە بەشێکی کاریگەر لە پڕۆسەی داڕشتنی سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان.

**دووەم: کۆمپانیاکان**؛ یەکێکی دیکە لە هۆکارە فاکتەرەکانی کاریگەر لەسەر داڕشتنی سیاسەتی گشتی لە هەرێمی کوردستان لەچوارچێوەی هۆکارە دەرەکییەکان کۆمپانیاکانن بە تایبەت ئەو کۆمپانیایانەی خاوەن پڕۆژەی گەورەن لە بوارەکانی ووزە، ئەمانەش بوونەتە هۆی ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە داڕشتنی سیاسەتی گشتیدا بەرژەوەندییەکانی ئەم کۆمپانیایانە لەبەرچاو بگرێت.

**سییەم: ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان**؛ هەرێمی کوردستان بەهۆی کرانەوەیەی بەڕووی جیهان بۆتە هۆی جێگەی سەرنج بۆ ڕێکخراوە نێودەوڵەتییە جۆراجۆرەکانی وەکو نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕیکخراوەکانی تایبەت بە پاراستنی مافی مرۆڤ و ئازادی و پێکهاتەکان، ئەم ڕێکخراوە نێودەوڵەتییانە خاوەنی کۆمەلێک پرەنسیپ و ڕێسا و یاساکان کە دەوڵەتان بە گشتی ناچار دەکات پێگیری بەو بنەمایانە بکەن کە رێکخاروەکانی کاری لەسەر دەکەن.

ده‌ره‌نجام

لەم باسەدا گه‌یشتینه‌ چه‌ند ده‌ره‌نجامێك، گرینگترینیان:

1. ژینگه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی له‌ هه‌رێمی كوردستان به‌هۆی ئاڵۆزی پرۆسه‌ی سیاسییه‌وه‌ جۆرێك له‌ ناڕوونی پێوه‌ دیاره‌.
2. ژینگه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی له‌ هه‌رێمی كوردستان له‌ژێر كاریگه‌ری چه‌ند ڕه‌هه‌ندێك دایه‌، له‌وانه‌؛ (ژینگه‌ی رێكخستن، ژینگه‌ی كۆمه‌ڵایه‌تی و ئابووری، ژینگه‌ی سیاسی، ژینگه‌ی هه‌رێمی، ژینگه‌ی نێوده‌وڵه‌تی).
3. پرۆسه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی، جگه‌ له‌وه‌ی له ‌ژینگه‌یه‌كی كاریگه‌ردایه‌، له‌ هه‌مان كاتدا كاریگه‌ربووه‌ به‌هه‌ندێ فاكته‌ری ناوخۆیی و ده‌ره‌كی.
4. فاكته‌ره‌ ناوخۆییە كاریگه‌ره‌كان له‌سه‌ر ژینگه‌ی سیاسه‌تی گشتی له‌هه‌رێمی كوردستان، فاكته‌رێكه‌ كاریگه‌رییه‌كه‌ی زۆر و جیاوازه‌، په‌یوه‌سته‌ به‌ لایه‌نی سیاسی، ئابووری، كۆمه‌ڵاییه‌تی، ئه‌منی. له‌م چوارچێوه‌یه‌دا، بابه‌ته‌كان په‌یوه‌سته‌ به‌ سیسته‌می سیاسی، سیسته‌می حوكمرانی، ده‌زگای كارگێری، هاوڵاتی، پارته‌ سیاسییه‌كان، گروپه‌كانی گوشار، دۆخی ئه‌منی، ره‌وشی ئابووری، بارودۆخی كۆمه‌ڵایه‌تی.
5. فاكته‌ره‌ ده‌ره‌كییه‌كانی كاریگه‌ر له‌سه‌ر سیاسه‌تی گشتی، به‌سه‌ر چه‌ند ئاستێكدا دابه‌ش ده‌بێت، له‌وانه‌، له‌سه‌ر ئاستی عێراق، له‌سه‌ر ئاستی هه‌رێمی، له‌سه‌ر ئاستی نێوده‌وڵه‌تی. ئه‌م ئه‌كته‌رانه‌و ئه‌جێندای كاركردنییان به‌رامبه‌ر هه‌رێم، كاریگه‌ری دروست كردووه‌ له‌سه‌ر پرۆسه‌ی دروستكردنی سیاسه‌تی گشتی.