بەشی یەكەم/ ڕەهەندەكانی توێژینەوە و دیاری كردنی چەمكەكان

باسی یەكەم: دیاریكردنی چەمكەكانی توێژینەوە:

بەشی یەكەم/ ڕەهەندەكانی توێژینەوە و دیاری كردنی چەمكەكان

باسی دووەم: دیاریكردنی چەمكەكانی توێژینەوە:

یەكەم : پەرەپێدانی بەردەوامی شار:

دەكرێ بەگشتی پەرەپێدانی بەردەوام وا پێناسە بكەین كە بریتی یە لە پرۆسەیەك بۆ دابینكردنی پێداویستیەكانی هەنووكەی كۆمەڵگا بێ ئەوەی مەترسییەك بخاتەسەر نەوەكانی دواتر. ئەم پرۆسەیە لەم ساڵانەی دواییدا ئەوەندە بایەخی پێ دەدرێ كە پرسەكانی گرینگەو پەرەپێدان بێ پەرەپێدانی بەردەوام ، هیچ مانایەكی نیە (فۆرمیسانوو همكاران ، ،٢٠١٨)

پەڕەپێدانی بەردەوام بە دیوێكدا ، پرسێكی رەوشتییە و بە دیوێكی تردا ، پرسێكی زانستییە. هەر خەندە زۆر بەناو زانستە سرۆشتیەكان و بابووریدا شۆر بۆتەوە ، بەڵام سەرچاوەكەی زیاتر دەگەرێتەوە بۆ كەلتور و بەها مرۆییەكان.

ئەم پرۆسەیە دەكرێ بكرێتە بناغەیەكی نوێ بۆ داڕشتنی پێوەندی نوێ و بەردەوامی ژیانی مرۆڤ.(اهی و سروشتی ، ، ٢٠١٥)

پەرەپێدانی بەردەوام لەسێ بواردا زۆرگرنگە:

1. بەردەوام ژینگەیی
2. پەردەوامی كەلتوری .
3. بەردەوامی ژینگە پارێزی .

مەبەست بە بەردەوامی ژینگەیی ڕەهەندی ئەندازیاری و پاراستنی ژینگە یەكە داهاتووی مرۆڤیان خستۆتە مەترسییەوە دوای لە ئەندازیاران كردووە پلان بۆ چارەسەری ئەو كێشانە دابنێت (میینا، ،٢٠١٧)

لە باشی پەرەپێدانی بەردەوامی شاردا ، لەگەڵ بایەخدان بەمێژوو و گۆرانكارییەكانی كۆمەڵگا ، دەبێ بایەخیش بە پەرەپێدانی زانستە جیاوازەكان و لەوانەش زانستە كۆمەڵایەتیەكان بدرێ . (شاهبندر زادە و همكاران ، ١٣٩٥)تیۆری پەرەپێدانی بەردەوامی شار بەرهەمی هەوڵەكانی ژینگە پارێزانە بۆپاراستنی سەرچاوەكانی ژینگە. ئامانجی تیۆری پەرەپێدانی بەردەوامی شار، پاراستنی سەرچاوەكانی ژینگەیە بۆ ئیستا و داهاتوو ئەرێنی كە وەرگرتنی گونجاو لە زەوی بەكەمترین ژیان لەسەرچاوەكان(رحمان و همكاران، ٢٠١٩)

بەردەوامی شار چەمكێكە پاش سەرهەڵدانی پەرەپێدانی بەردەوام هاتۆتە ئاراوە، هۆكاری سەرهەڵدانی پەرەپێدانی بەردەوام دەگەرێتەوە بۆ ناڕازیبوون لەسەرچاوەكانی پەرەپێدان و گەشەی كۆمەڵایەتی – ئابووری شارەكان لە ڕوانگەی ئیكۆلۆجیەوە. لە سەرەتاكانی دەیەمی ١٩٧٠دا . بزوتنەوەیەكی گەورەی ژینگە پارێزی دژی پەرەپێدانی شارەكانی(بەتایبەت ميترۆپۆلەكان) لە ئەمەریكاو ئەوروپا سەری هەڵبرا(حمیدی و جوانمرد، ١٣٩٤، ).

هەر لە ١٩٧٠ دا نیگەرانی لە كۆتایی هاتنی هەندێك سەرچاوەكی سەرەكی و گەشەی پیشەسازی سەری هەڵدا و بەرەبەرە ئاستەنگەكانی گەشە لە گۆی زەوی خۆیان دەرخست ووڵاتە دەوڵەمەندەكانی تەنیا بیریان لە گەشەس ئابووری دەكردەوە و بایەخیان بە دەرئەنجامەكان نەدەدات ئەوەی لەسەرەتاكانی دەیەیی ١٩٩٠ و بەدیاریكراوی لە كۆنفراسی ریۆدا ، پرسی پێداچوونەوەی پەرەپێدانی جیهانی بە ئاراستەی پەرەپێدانی بەردەوام پەسەندكرا. پەرەپێدانی بەردەوام لەسەر بنەمای دابین كردنی پێداویستیەكانی نەوەی ئێستا ڕاوەستاوە بێ ئەوەی زیان بە نەوەكانی داهاتوو و پێداویستیەكانیان بگەیەنێ(تارا وهمكاران، ٢٠١٩ )

ئەم مۆدێلەی پەرەپێدانی دژی شێوازی ئەو كاتی بەرهەم هێنان و دابەشكردن بوو كە دەبووە هۆی كۆتایی پێكهێنانی سەرچاوەكان و تێكدانی ژینگە و تاكە پرۆسەیەكی پەرەپێدان پەسەند دەكاكەدەبێتەهۆی باشتركردنی كوالێتی ژیانی مرۆڤ مۆدێلی نوێی پەرەپێدان تابۆی گەشەی شكاند و بایەخی دەدا بە یەكسانی لە نێوان.

پەرەپێدانی بەردەوامی شار بە پێناسە، ڕاڤە و تێۆری جیاوازەوە بۆتە چەمكی سەرەكی گوتاری پەرەپێدان. پەرەپێدانی بەردەوام بۆ ماوەیەكی نادیار یا دیاری كراو بەردەوام دەبێ(Mensha,2018). لە رووی پێكهاتەوە ئەم چەمكە لە دوو لە وشەی پێدان و بەردەوام دروست بووە كە كورتكراوەكەی دەكاتەSD وەك چۆن دوو وشە پێكهێنەرەكەی خوێندنەوە و پێناسەی جیاوازیان بۆ كراوە، خودی پەرەپێدانی بەردەوامیش خوێننەوە و پێناسەی جیاوازی بۆ كراوە، بەڵام پێناسەكەی ڕاپۆرتی كۆمسیۆنی (Brundtland) لەهەموویان زالتر و باوترە.

پەپێدانی بەردەوامی شار مۆدێلێكی پەرەپێدانە كە گەرەنتی پەرەپێدانی بەردەوامی شار دەكا بۆ نەوەی داهاتوو(پیتەر هاڵ ، ٢٠٠٠). چەمكی پەپێدانی بەردەوام لەسەرەتا سەرهەڵدانیەوە چەند قۆناغێكی بریوە ، ئەم چەمكە لەسەرەتای سەرهەڵدانیەوە تا ئێستا ، ڕۆل و كاریگەری چەند رێكخراو و دامەزراوەی بەخۆیەوە بینیوە كە هەوڵدەدەن بۆ جێ بە جێ كردنی پرەنسیپ و ئامانجەكانی.

دیزاینی شار وێرای ئەوەی لەلایەن زانستە جیاوازەكانەوە دانی پێدا نراوە ، بەڵام چەندین رەخنە و خوێندنەوەی جیاوازیشی بۆ كراوە پێناسەی پەرەپێدانی بەردەوام بۆتە یەكێك لە پێناسە متمانەپێكراوەكانی لە پەرەپێدانیشدیا ، پەرەپێدانی شار لەگەڵ پێداویستیەكانی سەردەم و كەشی ئالۆزی جیهانیشدا خۆی گونجاندووە بەلام پرەنسیپ و ئامانجی كێشەكان هەروا نەگۆڕن (Karlin,2018,67).

سەرهەڵدانی چەمكی پەرەپێدانی بەردەوام شار كە دژكردەوەیەك بەرامبەر گەشەی لۆژێك شار ، سەرەتای وشیارییەكی نوێ بوو بۆ پرسی جیهانی پێسبوونی ژینگە و پەرەپێدان و كەوتۆتە ژێر كاریگەری پرۆسەی پەرەپێدانی مرۆیی ئابوری پیسبوونی ژینگە، بەرزبوونەوەی ژمارەی دانیشتووان و گۆرانكارییە سیاسییەكان (Nader et , Al 2008, 771)

پەرەپێدانی بەردەوامی شار دەبێ بەپێی پلان و كارگێریی بەردەوام وشیاوی ژیان كە پارێزگاری بكا لە سەرچاوە مێژوویی ، كەلتوری و ژینگەییەكان ، دەبێ هەم بوار بە كەرتی تایبەت و هەم بە كەرتی گشتی بدرێ. جگە لەوە بەرپرسان ، رێكخەران و پەرەپێدەرەكان دەبێ پشتگیری پلان و بیناسازییەك بكەن كە ببێتەهۆی كەمكردننەوەی ئاستی پیسبوونی ژینگە، پێكهێنانی هاوسەنگی لە نێوان شتە دەسكرد و خۆرسكەكان شاردا(Award et al, 2016)، دراكاكیس سمیس لە پرۆسەی شارنیشینی بەردەوامدا پرەنسیپ و ئاراستەی پەرەپێدانی بەردەوام دەكاتە بنەمایەك بۆ لێكۆڵینەوەی پەرەپێدانی بەردەوام كە بایەخ دەدا بە یەكسانی لەگەشە ئابووری دادپەروەری كۆمەڵایەتی و مافی هاوڵاتیبوون دەست ڕاگەیشتنی گونجاو بە خزمگوزاریو پێداویستییە بنەرەتیەكان و بەرزكردنەوەی وشیاری بەرامبەر ژینگە، هەوڵێكی گونجاویش بۆ كەڵك وەرگرتنی شیاو لەسەرچاوەكان، ژینگە و دادپەروەری كۆمەڵایەتی كە بەش بە حاڵی خۆیان دەبنەهۆی بەردەوامی شار (دراكاكیس سمیس،١٩٩٥: ٦٦٣)

هەرچەندە بەردەوام شار بە میتۆد، پێوەر و پێداگری جیاوازیشەوە پێناسەكراوە بەڵام دەبێ ئامانجەكەی برەودان و كارئاسانی بێ بۆ خۆشگوزەرانی درێژخایەنی خەڵك و گۆی زەوی لەرێی كەڵك وەرگرتنی گونجاو لە سەرچاوە سروشتیەكانی و ریسایكلین لە ناو شاردا ، لە هەمان كاتیشدا هەوڵی بەرزكردنەوەی توانای ژنان لە شاردا بدا. بەهۆی رەخساندنی هەڵی كۆمەڵایەتی . ئابووری و تەندروستیەوە تا باشتر بتوانێ لە ناو ئیكۆ سیستەمی لۆكاڵ، ناوچەیی جیهاندا جێی خۆی بكاتەوە. كەواتە بەردەوامی شار، پرسێكی فرەرەهەند و فرەپێوەرە كە تەنیا لە كەرتی دادوەری شاردا قەتیس و پەل دەكێشێ بۆ كەرتەكانی دیكەش تەنیا لەرێی رێكخستنێكی بەردەوامە بوار دەڕەخسێ بۆ بەشداری خەڵك و بەشداری لایەنەكانی دەرەوەی شار و گواستنەوەی پێوەندی ئەستوونی بۆ پێوەندی ئاسۆیی لە نێوان ئاستە جیاوازەكانی حكومەتدا.

فاكتەرە پێویستەكانی بەردەوامی پەرەپێدانی لۆكاڵ:-

* خواست و خاەندارەتی لەلایەن كۆمەڵگاوە .
* پلاندان و بواردان بەپێی پێداویستی
* لامەركەزی و گواستنەوەی بەرپرسیارەتی و سەرچاوەكان.
* پرۆژەكانی ئاوەنكردنەوە لە ئاستی لۆكاڵدا بن و بەرزكردنەوەی توانا تەكنیكی.
* پابەندبوونی سیاسی و پشتگیری ئیداری .
* كەشی گونجاو وفاكتەری كەلتووری.
* بەكارهێنانی تەكنەلۆجیای گونجاو كە لە ئاستی لۆكاڵدا توانای بەردەوامی هەبێ.
* شەفافیەت لە رووی داهات و خەرجەوە.
* پرۆسیس و هەڵسەنگاندنی ناوەناوە.
* بەردەوامی سیاسی(World Health Organization:2003,7)

دووەم : دیزاینی شار:

دیزانینی شار، زانست ، هونەر، یاخود بوارێكی زانیاریە هەر یەك لە ئەندازیاری بیناسازی و نەخشەدانەری بەكارهێنانی زەوی و ئەندازیاری باخچەكان و ئەندازیاری رێگا و بەرێوەبەری شوێنەكان و هیتر بەشدارن لە دیاری كردنی داهاتووی بیناسازی لە میانەی قۆناغەجیاوازەكان بۆ پرۆسە پلاندانان. كە كۆتایی دێت بە پلاندانانی گشتی ، پاشان پلاندانانی چڕوپڕی شارەكە، وە لەم پرۆسەیە كۆمەڵێك كەسانی تایبەتمەند بەشدارن كەوا گرنگی دەدەن بەكار و وەچۆنیەتی ئەنجامدانی ژیانی رۆژانە لەلایەن خەلكی شارەكە. دیزانینی شار گرنگی دەدات بە پێكهێنانی شارەكە لە ڕەهەندی مادی كە دەكرێ دەببڕدێت بە شێوەی نەخشەی سادە بەبێ گرنگیدانی گەورە بە لایەنی جوانی و هەستی.

دیزاینی شار پەرچەكدارێك بوو بەرامبەر پلادانانی شار و ئەندازیاری شارستانی لە قۆناغی مودێرندا لە كاتێكدا كە پلاندانانی شار زیاتر لەسەر رێگا چارەی "گونجاو بۆ هەمووان"پێداگری دەكرد، ئەندازیاری شارستانی زیاتر لەسەر خودی بیناكانی شار پێداگری دەكرد لەم ناوەدا دیزاینی شار وەك بەشێكی سەربەخۆ سەر هەڵداو بووە پردێك لەنێوان پلاندانانی شار و ئەندازیاری شارستانی لەماوەی ٥٠ ساڵی رابردوودا پرۆسەی دیزاینی شار لەرووی پێناسە، بنەما و پرۆسە و پێوەندی لەگەڵ بەشەكانی تردا، ڕەخنەی هاتۆتەسەر یەكێك لەرەخنەكان لە دیزاینی شار ئەوە بوو كە جێبەجێ كردنی نەخشەكانی لە عەرزی واقیعدا زەحمەتە. بۆیە جیاكردنەوەی دیزاینی شار و پلاندانانی شار قورس و ناڕوونە.

لە كاتێكدا ئامانجی دیزاینی شار پڕكردنەوەی كەلێنی نێوان پلاندانان شار و ئەندازیاری شارستانی بووە(Ahmed et at,2021,163)

دیزاینی شارستانی .......فیرعەونی یان من ـــ ..... (٣٥٠٠پ.ز) بەمانای شورای سپی دێت بە زمانی هێرۆ گلیفی كەوا ئاماژەیە بۆ گرنگی بوونی ئەو بازنەیە وە گرنگی ئەو ڕەنگە سپییە وەكو هێمای گەورەیی و رۆخانیەتی كۆمەڵگای شارەكە، لە بەرامبەردا دەبینیێت كەوا شار ئیمراتۆری لە پەكین(١٥٠٠پ.ز) ڕەنگی سوری هەڵبژاردووە وەك هێمایەك بۆ دەرگاكانی شار ئیمپراتۆریەكە وە بەرەنگی گەورەیی و پێگە و بەرزی داناوە وە لە فەلسەفە كۆنەكان ئەرستۆ قەبارەی نموونەیی شاری خستۆتەڕوو وە ئەفلاتون بیرۆكەی شاری چاكی داناوە لە كتێبی"كۆماری" وە ئەفلاتۆن وایدەبینێت كەوا ئامانجی دەوڵەت دڵخۆشكردنی سەرجەم خەڵكەكەیەتی بەپێی پێویست ئەمەش بەدادپەروەی دەكرێت كە ئەمە بابەتی سەرەكی گفتۆگۆی كۆماریەوە وە پێكهێنانی بیناسازی یەكێكە لەو ئامرازانەی بەشدارە لە بەدیهێنانی دادپەروەری.

وە لە هزری عەرەبی شاری فارابی چاكەكار(٩٥٠ز)بە یەكێك لە گرنگترین شێوەكانی گرنگیپدانی فەلسەفی دادەنرێت لە كارێگەری ئالۆزگۆری نێوان دانیشتوان و بیناسازی هەروەها دیدگای ئیبن سینا سەبارەت بە"گرێبەستی شاروماڵ".

دیزاینی زانستێكە بایەخ دەدا بە ژینگەی دەستكردی مرۆڤ و شوێنی نیشتەجی بوونی مرۆڤ و لەسەرەتای سەرهەڵدانیەوە تا ئێستا ، زۆر گرنگە بووە بەڵام هێشتا ساغبوونەوەی لەسەر پێناسەی ئەم چەمكە دژوارە كەواتە هەموو لایەك لەسەر گرنگی ئەم زانستە كۆكن ، بەڵام لەسەر پێناسەی ناكۆكن . باوترین پێناسەی دیزاینی شار تایبەتە بە داڕشتنی هەیكەلی بەستینی گشتی لە ناوچەیەكی دیاری كراو كە بریتی یە لە و پلاندانانی شارەوە.ئەندازیاری شارستانی تایبەتە بە بەستێنی تاكە كەسی كە خۆی كە دیزاین و نەخشەی بیناكانی شاردا دەردەخاو پانتایی گشتی شار دەگرێتەوە (بحرینی ،١٣٧٧: ٣)

لە رووی ناوەرۆكەوە، خەسڵەتە سەرەكییەكانی دیزانینی شار بریتین لە :- شوێن ، چڕی ، پراكتیزە كردن و ڕەهەندی مرۆیی ، كەلتور ، ئاوەدانكردنەوە، ژینگەی دەسكرد و ژینگەی سروشتی (schur ch, 1999:9)

تێكەڵاوێكە لە ئەندازیاری شارستانی ، ئەندازیاری دیمەن و شارسازی.( lham,2001)

گەورەترین كێشەی دیزاینی شار ئەوەیە كە بە لقێكی ئەندازیاری دادەنێن. كە ئەمەش وا دەكا زیاتر بایەخ بە ڕەهەندی جوانی شار بدا تا لایەنەكانی دیكە. لەكاتێكدا ،هەیكەل و ڕواڵەتی شار بەرهەمی چەندین ساڵ تەمەنی شارە و بە پرۆژە و بریاری ئەندازیاری جێبەجێ ناكرێ(توسلی ،١٣٧٢: ٧)

لە هەر حاڵەتێكدا دەبێ بزانین ئایا دیزایینی شار پەرەی بە پەرەپێدانی كۆمەڵایەتی داوە یانا ئایا ئاستی ژیانی گروپە هاوبەرژەوەندەكانی بەرز كردۆتەوە یا تەنیا لە خزمەت گروپێكی تایبەتدا بووە و بە زیانی زۆرینەی گروپەكانی دیكە بووە. ئایا دیزاینی شارپێشی گرتووە بە نەهێشتنی جیاوازی كۆمەڵایەتی و پەراوێزخستنی چینێكی تایبەت یا بە پێچەوانەوە پەرەی پێ داوە ئایا دیزایینی شار رێگای خۆش كردووە بۆ بەشداری خەڵك لە پرۆسەی دیزاینی شاردا یا تەنیا وەك پرۆسەیەكی تەكنیكی و داهێنەرانە لێی دەروانێ. لە دواجاریشدا ، ئایا دیزاینی شار بایەخی داوە بە پاراستنی ژینگەی شار یا تەنیا بریارە سیاسی و ئابوورییەكانی جێبەجێ كردە(Modan ipour;2004). كەواتە دیزاینی شار دەبێ بایەخ چارەسەریان بكا. بۆتە دەبێ زیاتر بایەخ برا. بەڕەهەندی شاریبوون تا رەهەندی دیزاین . دیزاینی شار دەبێ سەرەتا شار بناسێ(بحریتی،١٣٧٧)

پرەنسیپی ستاتیكا لەسەر بنەمای فەزای نەرێنی لەبیرۆكەی دیزاینی باغی شاری هارڤاردا(تێكەڵاوێك لە دیمەنی شار – گوند) ، بیرۆكەكانی ئاسیمان لە پاریس (بایەخدان بە پرەنسیپەكانی ستاتیكای شاری بارۆك) و ڕوانگە بەردەوامەكانی كالێن دیمەنی شاری سەردەكانی ناوەڕاست – پێكتۆرسك)

گرنگیدانی تەنیا بەرەهەندی جوانی و چاو لە دیزاینی شاردا ، لە دەیەی ١٩٦٠ ەوە كەوتەبەر ڕەخنەی كۆمەڵایەتی ژیانی شارەكان.(whyt, 1980 و jacobas,1961 و Ghel,1978)

جیكۆبز بە رەخنەگرتن لە مۆدێلی دیزاینی شاری مۆدێرن و بایەخدان بە هونەر لە جیاتی ژیان، پێداگری كرد لەسەر چالاككردنی گەرەك و شەقامەكانی شار. بەرزكردنەوەی رۆڵی كۆمەڵایەتی فەزا بە پرۆسەی پەشداری پێكردنی خەڵك دێتەدی (Frahvcis,1997 و cool Der Brands 1995وBrands 1995rcouds ا بە پرۆسەی پەشداری پێكردنی خەڵك دێتە هونەر لە جیاتی یا بریارە سیاسی و ئابورحرینی ،١٣٧٧،٣, Marcoudsو Jarvis, 1989)

ديزاين بایەخدان بە ڕەسەنایەتی شوێن بەپێی بۆچوونەكانی بێنتلبی لە كتێبی ژینگە وەڵامدەرەكان، زۆر كەم و كوڕی دیزاینی شاری چارەسەركردووە.

بێنتلبی بایەخی داوە بەم پێوەرانە نا حەق بەستوویی ئاسانكاری لە هەڵبژاردن، جۆراوجۆری ، گونجان، بایەخ دا بە جوانی ڕواڵەت و زانیاری لەسەر شوێن (Benty,1985). تیباڵدز پێی وایە پێش و پاش دروست كردنی بینا ، بایەخ بدرێ بە فەزا – شوین.

مەبەستی لە دروستكردنی شوێنیش بایەخدانە بە بەكگراوەند و مێژوو، دروستكردنی ژینگەیەكی گونجاو و خۆمانە، گرنگیدان بەڕەهەندی مرۆیی و زیاتر كردنی ئەگەرەكانی هەڵبژاردن(Trinbalds,1985).

مۆدۆنیش لە دروستكردنی شوێندا بایەخ دەدا بە سێ پڕەنسیپی كۆنتێكست، گورانكاری بەرە بەرە لە قەبارەی جیاوازدا و بەردەوامی پێكهاتەی فەزایی (Moundon,1989)

دیزاینی شار دەكەوێتە ژێر كاریگەری فاكتەری سیاسی و ئابوورییەوە، دیزاینی شار پرۆسەیە نەك پرۆژە()

دیزاینی شار تێكەڵێكە لە چەند زانست و چاڵاكییەكی هەنووكەی شار و رێكخستنی پانتایی بەستێنی گشتی بەشێوازێك كە ببێتەهۆی بەزركردنەوەی چۆنایەتی ، گرنگی شار و جوانكردنی شوێن و دیمەنی شار(گلكار، ١٣٨٧: ٥٠)

دیزاینی شار پرۆسەی بەشداری پێكردنەوە وتێكەڵێكە لە چەند زانست كە ئەركی رێكخستنی شوێنی نیشتەجێبوونی دانیشتوانە لە شار و شارۆچكە و گوند. هەندێك كەس دیزاینی شاریان بە زانستی رێكخستنی رێكخستنی شوێن پێناسە كردووە. دیزاینی شار تێكەلێكە لە دیزاینی بیناكان، شوین و جوانكردنی دیمەن شار و بەرجەستە كردنی ئەو پرۆسانەیە كە ئاسانكاری دەكەن بو پەرەپێدانی سەركەوتوو. دیزاینی شار زیاتر بایەخ دەدا بەداهێنانی شوێن، تێكە لەیەكە لە چەند زانست، بەستبێنی گشتی ، لاچاكییە كۆمەڵ ، دروستكردنی بەریەككەوتن و پێوەندی،دادپەروەری كۆمەڵایەتی و بەشداری هاوڵاتیان ئەمەش وای لە هەندێك كەس كردووە دیزاینی شار بە بەشداری پێكردنی خەڵك و ژیان لە بەستێنی گشتیدا پێناسە بكەن كە جگە لە شوێن ، زەمەنیش دەكرێتەخۆ (كاشانی جو ، ١٣٩٢: ٢٧)

دەكرێ بەگشتی پەرەپێدانی بەردەوام وا پێناسە بكەین كە بریتییە لە پرۆسەیەك بۆ دابینكردنی پێداویستیەكان هەنووكەی كۆمەڵگا بێ ئەوەی مەترسییەك بخاتەسەر نەوەكانی دواتر . ئەم پرۆسەیە لەم سالانەی دواییدا ئەوەند بایەخی بێ دەدرێ كە پرسیەكانی ژینگە و پەرەپێدان بێ پەرەپێدانی بەردەوام ، هیچ مانایەكیان نییە.(فورمیسا نو و همكاراب،٢٠١٨)

پەرەپێدانی بەردەوام بەدیوێكدا، هەرچەندە زۆر بەناو زانستە سروشتیەكان و ئابووریدا شۆربۆتەوە، بەڵام سەرچاوەكەی زیاتر دەگەرێتەوە بۆ كەلتور و بەها مرۆییەكان.

ئەم پرۆسەیە دەكرێ بكرێتە بناغەیەكی نوێ بۆ داڕستنی پێوەندی نوێ و بەردەوامی ژیانی مرۆڤ(اهی و سرسی،٢٠١٥)

پەرەپێدانی بەردوام لەسێ بواردا زۆر گرنگە:

1. بەردەوام ژینگە.
2. بەردامی كەلتوری
3. بەردەوامی ژینگە پارێزی .

مەبەست لە بەردەوامی ژینگەیەكی ڕەهەندی ئەندازیاری و پاراستنی ژینگە یەكە داهاتوومی مرۆڤیان خستۆتە مەترسییەوە وای لە ئەندازیاران كردووە پلان بۆ چارەسەری ئەو كێشانە دابنێنن(میینا، ٢٠١٧)

دیزاینی شار بریتیە لە نەخشەدانانی وردودرشتی ناوچوارچیوە جیاوازەكان بەكارهێنانەكانی شارستانی وە بریتییە لە پرۆسەی جوانكردنی شار یاخود(ماكیاژ كردنی)، وە گرفتی دەدات بەرهەندی سێیەم (بەرزی) وە شێوە جوانكارییەكان وەرێكخستنی رێگاو درەخت دانان و گرنگی دان بە رووەكان ێوە ئەڵقەی پەیوەندی نێوان پرۆسیەكی نەخسەدانانی. شارستانی و دیزایننەكانی بیناسازییە . وە بریتیە لە دیزاینی رووبەرە تەختە بۆ دانراوەكان یاخود گرنگی دەدات بە لێكۆڵینەوە بە بەشێك یان بەشەكان پارچەكانی شار كە كۆمەڵێك باڵەخانە پێك دەهێنن و تیشك دەخاتەسەر ڕەگەزی مادی فیزیایی وەكو پارچەی بینایی و پۆشاییەكی كە لە دەوریدان وە پەیوەندیان لەگەڵ یەكتری بەهەردوو ڕەهەندی دووەم و سێیەم (3D&2D) لەگەڵ چوونە ناو وردەكاریە سەرەكیەكانی كەوا پەیوەندی ئاسۆیی و ستوونی پارچەكان دیاری دەكاتبۆ دیاری كردنی لایەنەكانی جوڵە و دەروازەكانی باڵەخانە و خاڵەكانی كۆبوونەوە و لاداكان و یەكتر برینەكان چوونە ناویەكەكان لەنێوان لایەنەكانی جوڵە و چاو.( )

دیزاینی شار(كریستوفر الكسندر) گرنگی بدات بە بینینی شار بەو پێیەی كە یەكەی دووبارە و لە دواییەك هاتوون تێیدا رووداو و چاڵاكی وای تێدا دەسورێتەوە كە لەگەڵی بگونجێت .

دیزاینی شار پرۆسەیەكە گرنگیەكەی بریتی یە لە درككردن و تێگەیشتن و هۆشیاری بە پەیوەندی ئالۆگۆری نێوان مرۆڤ و بژێوی.

ئەو رێگایەیە كە دەكرێ خەڵك بەهۆیەوە ژینگەی رۆشتیان بۆنیاد بنێن بۆ بە دێهێنانی بەهای ئینتمای سۆزداری و دەروونی و خۆشتگوزەرانی بۆنەوەكانی داهاتوو( )

پلاندانانی شار مامەڵە دەكات لەگەڵ شار یاخود كەرت بە دابەشكردنی بۆ ناوچەی ڕووت و دیزاینكراوی شارستانی كە مافەكانی دیزاینی كردن لەلایەنە خاوەندارەكان یان خاوەن كارەكان دەردەگرێت وە هەڵسوكەوت دەكات لە چوارچێوەیەكی دیاری كراو یاخود مامەڵە دەكات لەگەڵ هێلەكانی خاوەنداریەتی پارچەكان یان بەشێكی وە دیزاینی شار یاخود دیزاینی شارستانی بە نەخشەدانانی سەرەكی شار دادەنرێت وردە كاری و دیزاینی باڵەخانە و رێگاو شوێنی نیشتەجێبوون و شوێنی بازرگانی و باخچەكان و ڕەگەزەكانی تر پاشان نەخشەدانانی بیناسازی دێت بۆ دیزاینی بۆ شاییەكان لە ناوەوە بەگوێرەی نەخشە دانەكانی بیناسازی وە ئەوەی دەگونجێنی لەگەڵ ئارەزوو و ویستی تایبەتمەندان بە كاروباری شار( )

دیزاینی شار لە یەكێك لە قۆناغەكانی ، گرنگی دەدا بە رێگای رێكخستنی شار و بۆشاییەكان ، بۆ ئەوەی كار بكات بەشێوەیەكی باش لەلایەك وە بۆ ئەوەی روخسارێكی باشی هەبێت لەلایەكی ترەوە ، پاشان گرنگیەكە گۆرا بۆ ژیانی كۆمەڵایەتی كەوا دروست دەبێت لە ناو شار و بۆشاییەكانی ، لەبری تەنها گرنگدان بەلایەنی وەزیفی و هونەری بەتەنها . وە پێشتر ئاماژەدرا كەواتا واخنی نەخشە دانانی بیناسازی بریتی یە لە توانای دروست كردنی بۆشایی شارستانی كەوا تێیدا چاڵاكی كۆمەڵایەتی ئەنجام بدرێت.( )

دیزاینی شار بریتیە لە یەكێك لە ئاستەكانی نەخشەدانانی ژینگەی بیناسازی وە ئاستی نەخشەدانانی شارستانی دەكەوێتە ناوچەی ناوەڕاست نێوان نەخشەدانانی بیناسازی و نێوان نەخشەدانانی بیناسازی( )

دیزاینی شار وەك چەمكێك لە زۆر بوار ئاراستەو پۆلێكردن بە پێوەر و خوێندنەوەی جیاوازەوە بەوەی كە دیزاینی شار پردێكە لە نێوان ئەندازیاری شارستانی و پلاندانانی شار ، پرۆسەیەكی ئالۆز و لێكدراوی چەند زانستە و سنوردارترە كە پلاندانانی شارو ئەندازیاری شارستانی ، پێوەندیەكە لەنێوان فەزار دروستكراو دروست نەكراو، تەكنیكی خولقاندنی شوێنی باشترە بۆ خەڵك و ژیانی گشتی ، شێوازێكی بیركردنەوەیە ، دیزاینی شارەزای نێوان بیناكانە كەخوێندنەوەیەكی تۆكمەتر لە شار دەخاتەڕوو(Lang,2005 ; Carmona 2010 ; Mumford,2002) مەبەست لە دیزاینی شار.

سێیەم:

شارستانیەتی ئۆربانیزم:

لەسەر پێناسەی شار و شوێنی شار ، جیاوازییەكی زۆر لە نێوان وڵاتانی هەیە چەندین پێناسە كە ئارادان لەسەر شوێنی شار كە هێچیان بە تەنیا وڵامدەر نین شار بەپێی كەلتور(پێناسەی كەلتوری)، بەپێی ئیدارە(پێناسەی سیاسی – ئیداری)، بەپێی ژمارە ئەو كەسانەی لە كەرتی نا كشتۆكاڵدا(پێوەری ئابووری) ئێش دەكەن و لە هێندێك حاڵەتیشدا بەپێی ژمارەی دانیشتوان پێناسە دەكرێ . بۆ وێنە لە پێناسەی كەلتووریدا شار بریتیە لە كۆمەڵێك داب و نەریتی تایبەتكە پێوەندی خەڵكەی لەسەر بنەمای....... . واتە پێوەندییەكی لاوەكی و ناڕەسمیان پێكەوە هەیە. هەروەها رێكخراوە كۆمەڵایەتیەكانی شار ئۆرگانیێك نەك میانیكی بە كورتی شار گەورەیە لە رووی كۆمەڵایەتی و كەلتوورییەوە فرەڕەنگ و جیاوازە. بەڵام كێشەی پەپێناسە لە پێوەرەكان و دیاری كردنی سنورەكان شاردایە خاڵی دەسپێك و خاڵی كۆتایی شار كامانەن.( )

نیشتەجێبوون دەرئەنجامی چالاكی ئامانجدار و وشیاری مرۆڤە و پێوەندییە كە لە نێوان هەڵومەرجی ژیان ، رەفتاری كۆمەڵایەتی و ژیانی تاكە كەسی لەگەڵ شوێندا دوست دەبێ . لێكەوتەی ئەم پێوەندییە، سەرهەڵدانی چەمكە بنەڕەتییەكانی سنوری ژیان و فەزای تاكە كەسبییە كە پێویستی دەستێوەردان لە ژینگە و دروستكردنی فەزایە. هایدگەر بەسەرنجدان بەڕەهەندی كەلتوری نیشتەجێبوون و پەیوەستكردنی "بوون"ی مرۆڤ بەنیشتەجیبوونەوە نیشتەجێبوون تەنیا بە دروست كردنی ماڵ و ژیان لە ناو مالدا پێناسە ناكا. بەڕای هایەگەر نیشتەجێبوون بەرهەمی پێكهێنانی هاوسەنگییە لە نێوان چوار توخمی خود، .......، زەوی و ئاسماندا.(عدنویان، ٢٢) ئەمۆس راپاپۆرت حەزی مرۆڤ بۆ نیشەجێبوون بە تایبەتمەندیی سەرەكی رەفتاری مرۆڤ دادەنێ و تەنانەت لەسەر شێوازە سەرەتاییەكانی نیشتەجێبوونی مرۆڤیش ، پێیوایە جگە لەلایەنی پەناگەیی و شوێنی حەوانەوە مرۆڤ ، ڕەهەندێكی كەلتووریشیان هەبووە(ڕاپابۆت ، ١٣٨٢: ٦٤)

زانایانی كۆمەڵناسی ئاماژە دەدەن بۆ گرنگی جیاوازی لەنێوان بەشارستانیبوون و شارستانێتی ، هەندێ لە تۆێژەران هەردوو چەمك ،بەكاردەهێنن بەیەك مانا.وە هەندێ جیاوازی بە چەمك، بە ئاماژەدان بەوەی كە بەشارستانیبوون بریتی یە لە گۆرانكاری بڕی لە پەیوەندیە كۆمەڵایەتی و ئابووریەكان وە ئەوەی لێی دەكەوێتەوە لە بونیادنانی یاری كردنی چین بە ڕۆلێكی كارا لە ملكەچە لە رێگەی بۆ دەزگا كۆمەڵایەتیەكان، بۆ جوڵەكانی یاخود كۆمەڵگا دەست پێدەكات بە لاوازكردنی پەیوەندی بە كۆمەڵ یان چینێك و گواستنەوەی بۆچین و هاوسۆزی چینی وە دەك مەرجێكی سەرەكی بەشارستانیبوون بریتییە لەوەی خەڵك بچنە ناو شار بەستوورە سروشتی و كۆمەڵایەتیەكەی ، بەڵام شارستانێتی مانای گۆرانكاری جۆری لە پەیوەندییەكانی پێش شێوازی شارستانێتی. ( )

ئۆربانیزم باسی لێكەوتە كەلتوری و كۆمەڵایەتیەكانی شاردەكات دەكرێت ئاماژە بە دوو قۆناغ بكەین، یەكەم چڕبوونەوەی دانیشتوان لەشار كە خەریكی كاری كشتوكاڵین دووەم، گۆرانكاری لەشێوازی ژیان بەهۆی شارنشینی گۆراوە گرینكەكانی قۆناغی یەكەم بریتین لە چڕبوونەوەی ژمارەی دانیشتوان و ڕۆڵی ئابوری شار و گۆراوەكانی قۆناغی دووەمیش بریتین لە گۆرانكاری دەروون ، كۆمەڵایەتی و رەفتاری بۆ وێنە وا چاوەڕوان دەكرێت ژمارەی ئەندامانی خێزان لە ناوشاردا كەمتربێ لە گوند. ئۆربانیزم چەمكێكی گشتی یە لەلایەنە جیاوازەكانی شێوازی ژیانی شار(سیاسی – ئابووری - كۆمەڵایەتی )دەگرێتەخۆ ( )

چەمكی شارستانێتی ئاماژەیە بۆ باریان كوالتێتی یاخود رێگەیەك بۆ ژیان بەگوێرەی دەربرینەكانی لویس ویرس( ) یاخود پرۆسەی گۆرانكاری جۆری لە تێروانینی خەڵك بۆ ژیان و شێوازی رەفتاریان وە لە كۆمەڵاتیە و رێكخستنانەی كەوا دۆزیویانەتەوە و پراكتیزە یان كردووە شێوازی ژیان و ئەقلیەتی بەشاریبوونە كەوا بڕوای هەیە لە سیستەم و پەیوەندی گرێبەستی و بەرژەوەندی و وەبەرهێنانی ....... لە بەرهەمهێنانی قبوڵكردنی تازەگەری و زووخۆگۆنجاندن لەگەلی ( )

ئۆربانیزم: بریتی یە لە جیاوازی نێوان دواكەوتوویی شارە تاكەكان وە لە نێوان قەرەبالغەكان لە فراوان بووی شارشتانی. لە زانستەی كۆمەڵناسی وا سێ تێگەیشتن هەیە ئەوانیش لە (ڕەفتاری. بونیادی دیمۆگرافی). مەبەستی لە ڕەفتاری بیرۆكەی پرۆسەی كۆمەڵایەتی دەگرێتەوە ، بونیادی ئاماژەیە بۆلایەنی ئابووری بەو پێیە بەشارستانی بوون پرۆسەیەكە بۆ گۆرینی كۆمەڵگەی كە دەناسرێتەوە بەجوڵەی خەڵك ، دیموگرافی مەبەستە لێی چڕبوونەوەی دانیشتوان. كە دوو لایەنی هەیە ئەوانیش زۆری خاڵەكانی چربوونەوە ، هەروەها زیادبوون قەبارەی چربوونەوەی تاكی. ( ر )

پرۆسەی بەشارستانیبوون زیاترە لەوەی كە چڕببێتەوە لەو دانیشتوانانەی لە شار دەژین و تێیدا كارە دەكەن ، بەڵكو بە هەمان شێوە كاریگەری دەكەوێتەسەر بە زنجیرەیەك پرۆسەی لەناو یەك كەوا دروست دەبن لە ئەنجامی گۆرانكاری ئابووری و دیموگرافی و سیاسی و رۆشنبیری و هونەری و كۆمەڵایەتی كە لە كۆمەڵگا روو دەدەن( )

چەمكی شارستانیەت هەروەك مارشاڵ جۆردن پێناسەی كردووە ئاماژەیە بۆ شێوازەكان ژیانی كۆمەڵایەتی كەوا بەستراوەتەوە بە دانیشتوانی نیشتەجێی ناوچەی شارستانی كەوا پێك دێت لە دابەشكردنی كارو تایبەتمەندی ورد و بڵاوبوونەوەی پەیوەندیە كۆمەڵایەتیە فەرمیەكان و پەیوەندیە خزمایەتیەكان وە زیادبوونی پەیوەندی خۆبەخشی زیادبوونی پرۆشەی ململانێی كۆمەڵایەتی و زیادبوونی گرنگیدانی كۆمەڵایەتی بە ئامرازەكانی پەیوەندی.

وە لە پرۆسەی بە شارستانی بوونە هەندێ گۆرانكاری گرنگ دروست دەبن كەوا ڕوو دەدەن لە سروشتی سیستەمی شارستانی بوون و دینامێكیەتەكەی هەروەها ئەو گۆرانكاریانەی لە ناوشارێك روو دەدەن ، وەكو گۆرانكاری لە شێوازی بەكارهێنانی زەوی و ژینگەی كۆمەڵایەتی (پێكهاتەی كۆمەڵایەتی و دانیشتوانی زیندووانی شارەكە)، هەروەها لە ناو شار، وەك گۆرانكاری لە شێوازی بەكارهێنانی زەوی و گرینگەی كۆمەڵایەتی یاخود پێكهاتەی كۆمەڵایەتی و دانیشتووانی ناوچە جیاوازەكانی شارەكە ، وە لە ژینگەی پێشكەوتوو و سروشتی بە شارستانیبوونی یاخود لە شێوەكانی كارلێكردنی كۆمەڵایەتی و رێگاكانی ژیان كەوا لە شارهەن( )

ئۆربانیزم خۆی دەنوێنێن لە گۆرانی جۆری كە روو دەدات لە شێوازی بیركردنەوە و رەفتاریان لەبەرامبەر چاڵاكیە باوەكان وە گەشەكردنی ڕێكخستنەكانی وشارستانیەكانی ئەو شێوەیەكە هەموو لایەنەكانی چۆنیەتی تێدایە كە پەیوەندی هەیە بە كێشەی شارستانی .( )

جێگای ئاماژەیە كە شارستانیەت هەتا ئەگەر هەڵقوڵاوی شاریش بێت كە چی لە راستیدا تەنها رێگایەكە بۆ ڕەفتار ، یاخود رەفتارێكە رێگایەكی تایبەت بەخۆی و خاسیەتی تایبەت بەخۆی هەیە كە جیاتی دەكاتەوە لەوانی تر، وە ئەوە دەربربێك نیە تەنها كورت ببێتەوە لەسەر ژیان لەشار، بەلكو دەبینین كەسێك شارستانیەوە هەموو ڕەفتارەكانی شارستانییە لە كاتێكدا لە گوند دەژین و كەسێكی تر لە شارستانیترین شار دەژین كەچی تا ئیستاش لادێییە لە بیركردنەوەی و ڕێگەی ژیان كردنی تەنانەت لە ڕەفتارەكانی ، كەواتە بابەتەكە بابەتی ڕەفتارەنەوەك بابەتی ڕەفتارە نەوەك بابەتی ڕوخسار.( )

ئۆربانیزم قۆناغێكە بۆ بە مەدەنی بوون بە تایبەت شارەكانی بەمەدەنی دەبن لە هەڵی تایبەتمەندێتی كەوا بەمەرجە سەرەكییەكان دادەنرێت بۆ گەشەی تەواوی هۆنەر و زانست و جێبەجێ كردنەكانی.( )

وەك لە فەرهەنگی جوگرافیای هاوچەرخدا هاتووە بە مانای شێوازی ژیان وە پەیوەندیەكان و بیرۆكەكان و ئەو رەفتارانە دەگرێتەوە كەوا شێوازێكی تایبەتی هەیە و دانیشتوانی شاری پێ جیا دەكرێتەوە لەوانی تر( )

ئۆربانیزم : بریتی یە لە لێكۆلینەوە لە چەمكە دەروونیە كۆمەڵایەتیەكانی ژیانی شار و شێوازی كەسایەتی شارستانی وەگونجاندنی رەفتاری خەڵك لەگەڵ ئەوەی ژیانی شار دەیەوێ ( )

وەك لە فەرەهەنگی جوگرافیای هاوچەرخدا هاتووە بەمانای شێوازی ژیان وە پەیوەندییەكان و بیرۆكەكانی و ئەو ڕەفتارانە دەگرێتەوە كەوا شێوازێكی تایبەتی هەیە و دانیشتوانی شار پێ جیا دەكرێتەو كەوانی تر ، (شارستانێتی بریتییە لە پرۆسەی گۆرانی جۆری لە دیدگای خەڵك بۆ ژیان و شێوازی رەفتاریان وە لە كۆی ئەو رێكخستنانەی كەوا دۆزیویانەتەوە و پراكتیزەیان كردووە.( )

چەمكی شارستانێتی ئاماژەیە بۆ شێوازی كۆمەڵگەی ناوەخۆیی شارستانی پێدە ناسرێتەوە، وە لە بناغەكانی تایبەتمەندی جیاكراوەی شارە.

بەمەش دەكرێ سەیری شارستانێتی بكەین بەو پێیەی خاسیەتێكی ...... (وێنا كردنە)بۆ تایبەتمەندیە جیاوازەكانی شار و كۆمەڵگەی ناوەخۆیی لەگەڵ لادێ و گوند( )

لە ژێر رۆشنایی ئەو پێدراوانە دەكرێ ئاماژە بەوە بدەین كە شارستانێی بریتی یە لە شێوازی ژیان و ئەقلیەتی شار كەوا بروای هەیە بە سیستەم و پەیوەندی گرێبەستی ، وە دەبەرهێنانی كات لە دەكات، كە ئەم ئاماژانە دەگونجێن لەگەڵ ژینگەی شارستانی شار كە لە ئەنجامی دیاردەی فراوان بوونی شارستانی دروست بووە كە بە ئەقلانیەت و رێكخستنی بە كارهێنانەكانی زەوی شارستانی لەشار دەناسرێتەوە.( )

وە لویس ویرت لە دیارترین ئەو زانایانەیە كەوا گفتوگۆ و شیكردنەوەیان كردووە لە بارەی چەمكی شارستانی وەك رێگایەك لە ژیان كە دەكرێ ئەنجام بدرێت لە رێگەی سێ ئاراستەی لە ناویەك و لەیەك وەگێراوە كە ئەمانەن:-

1. وەك بونیادی فیزیكی كەوا ڕەهەندی ئایكۆلۆجی و دانیشتووانی و تەكنەلۆجی تێدا بێت.
2. وەك بە سیستەمكردن لە رێكخستنی كۆمەڵایەتی كەوا بونیادێكی كۆمەڵایەتی جیاوازی تێدا بێت یان كۆمەڵێك لە سیستەمی و شێوازی دیاری كراو كە پەیوەندی كۆمەڵایەتی.
3. وەك كۆمەڵە لەئاراستە و بیروبۆچوونەكان كە بەشدارن لە پێكهاتنی شێوازی رەفتاری كۆمەڵی كە ملكەچە بۆ بەرزەفتی رێكخستنی كۆمەڵایەتی باو.

بەم جۆرە شارستانیەت ئاماژەیە بۆ حاڵەت یان چۆنیەتی یان رێگا لە ژیان كە پێشبینی دەكرێت خاسیەتێكی جیاوازی شار یان كۆمەڵگەی ناوەخۆیی شارستانی بێت.

بەشی دووەم :

باسی یەكەم : توێژینەوەكانی پێشوو:

بەشی دووەم:

باسی دووەم: پاشخانی تیۆری شار:-

دەستپێك:

لە ڕوانگەی کۆمەڵناسی و دەروونناسی کۆمەڵایەتییەوە، شار ئاڵۆزترین شوێنى نیشتەجێبوونی مروڤ و بەرفراوانترین ئاستی پێوەندی مروڤ و سروشتە. بۆیە شار جگە لە دابینکردنی پێداویستییە سەرەکییەکانی ژیان ، دەبێ وەڵامدەری ڕەهەندی کۆمەڵایەتی و دەروونی ژیانی مرۆڤیش بێ، بە سەرنجدان بەوەی کە مرۆڤ، شار و کۆمەڵگا دروست دەكا، شار پێوەندییەکی قووڵی هەیە بە کۆمەڵگاوە. کۆمەڵگای مەدەنیش لەژێر کاریگەرێ مرۆڤدایە. شار کۆبەرهەمی پێوەندی کۆمەڵە ئەکتەرێکی کۆمەڵایەتییە کە فۆرم و شێوەکەی دەکەوێتە ژێر کاریگەرێ شیوازی پێوەندی نێوان ئەم ئەكتەرانەوە (نظریان و دیگران،1392 :278).

ماكس ڤیبەر پێیوایە شار تەنیا ڕووبەرێکی گەورەی نیشتەجێبوون نیە، بەڵكو ژینگەیەکە بە کۆمەڵە تایبەتمەندییەکەوە کە لە ژیان و پێکهاتەی گوندی جیا دەکاتەوە لە ڕوانگەی ڤیبەرەوە شار بە واتا ئابوورییەکەی تەنیا بریتی نیە لە قەڵایەکی سەربازی کە بنکەی دەسەڵاتی سیاسییە، بەڵکوو شار بەمانا ڕاستەقینەکەی تایبەتە بەمێژووی ئەوروپا و تەنیا چەند شارێك لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەمێژوودا سەریان هەڵداوە کە ناچنە خانەی شاری ڕاستەقینەوە. شاری ڕاستەقینە لە ڕوانگەی ڤیبەرەوە دەبن ئەم مەرجانەى تێدا بێ: پێوەندی بازرگانی، قەلا ، بازاڕ، یاسا و دەسەڵاتی سەربەخۆی سیاسی ( پورا حمد و وفایی،1393 :6 ).

ئیین خەلدون شار و شارنشینی بەجۆریك لە پەرەسەند (تطور) ی مروڤ دادەنێ و ئاماژەی کردووە بە روحی خەڵکی دەشت، بەڵام بەگشتی ڕوانگەیەکی گەش بینانەى نەبووە بەرامبەر بە شار هەروەها بە وردی باسی شار، بیناسازی، بەشدارى خەڵك لەدروستکردنی شار و ... هتد کردووە، كریستیان نوربێرگ شۆڵتز لەکتێبی چەمکی نیشتەجێبووندا، باسی نیشتەجێبوون و شیوازەکانی کردووە. شۆڵتز باسی سێ شێواز و چوار رەهەندی نیشتەجێبوون دەكا و لەرێی چەمکی دەستەبەرکردنی شوناس و دیاریکردنی پێگە. رەهەندەکانی شی دەکاتەوە. شۆڵتز پێیوایە نیشتەجێبوون تەنیا هەیكەل و ڕووبەرێك نیە بۆ ژیان(قنبری و علی پور، 1397 :2).

بە ڕای دۆرکهایم لە شاردا، هاوپێوەندی نێگەتیف زاڵە، واتە خەڵك بەپێی گرێبەست بەڵێن دەدەن كۆمەڵیك شت بەرامبەر یەكتر ئەکەن، کۆی ئەم گرێیەستە جیاوازەکانی کۆمەڵگا، پێکەوە هەماهەنگ بن. خەڵك لەرێى ئەم وردە كەرتانەوەوەزیفە) كۆمەڵایەتییانەی شار وادەكەن ئەركە دەبەسترێنەوە بەکۆی کۆمەڵگاوە ( فتحى، 1391:51).

ئۆبێرت ئیزرا پارك (1944 ـ 1864)، پێشەنگی توێژینەوەی سەربەخۆی کۆمەڵناسی شار لە ئەمریكا، پێیوایە شار جوگرافیای نیشتەجێبوونی مرۆڤە رەق و چەقبەستووەكانە كەلێك نزیكن، بەڵام هیچ پێوەندییەکان نیە لەگەڵ یەكتر. بەپێی خوێندنەوەی پارك ، شار سیستەمێكە لە تاك و دامەزراوەی لێکگرێدراو پێك هاتووە کە دەبێ لەچوارچێوەی سیستەمێکی فەزاییدا خوێندنەوەیان بۆ بكرێ. لە شاردا، چەندین گرووپی جیاواز هەن بەمێژوو، کلتور و بەرژەوەندی تایبەت بەخۆیان و بەپنی چەند پرۆسەیەكی تایبەت دەچنەناو هەڤرکی ئابوورییەوە بۆ دەستبەسەرداگرتنی هەرچی زیاتری فەزای شار. ڕووبەری سروشتی چەمكێك بوو لەلایەن پارکەوە هاتە ئاراوە. بەڕای پارک، ڕووبەرى سروشت بریتییە لە گەرەكێك كەبێ پلانی پیشوەختە سەریهەڵداوە و رۆڵێکی تایبەتیشى هەیە لە شاردا. ڕووبەری سروشتی مێژوویەکی سرووشتی هەیە واتە لێكەوتەی هەوڵی سروشتی دانیشتووانی شارە.

گرنگترین ئاراستەو قۆناغەكانی شار بریتین لەمانەی خوارەوە:-

تیۆریداریژانی کۆمەڵناسی شار

تیۆریدارێژانی کلاسیکی کۆمەڵناسی شار

1. کارڵ مارکس

مارکس هەرچەندە لە نووسینەكانیدا زۆر بایەخی بەشار نەداوە، بەڵام وەك ئینگیلزی هاورێی پێیوابوو شار ژینگەیەکی پێویست و گونجاوە بۆ سەرهەڵدانی وشیاری چینایەتی هەردووکیان بێیانوابوو مرۆڤ لەشار ئازادی دەستەبەر دەبێ و وەك هاووڵاتی بەشدار بی لەسیاسەتدا، شارواتە پەرینەوە لەقۆناغی دڕندەیی بۆ شارستانییەت مارکس دەرکەوتنی نایەکسانی ئابووری ـ كۆمەلایەتى شاریا بەواتایەکی تر، خاوەندارەتی سەرچاوەکانی بەرهەمهێنان بەهۆکاری سەرهەڵدانی چینایەتی دادەنێ، زانیاری لەسەر چەمکی چین . مەرجە بۆ تێگەیشتن لە چۆنییەتی سەرهەڵدانی چین لە ڕوانگەی مارکسەوە. (لطیفی و باباگلی. 1394)

شیکردنەوەی مێژووی بەرواردكاری ماكس ڤیبەر

ڤیبەر لە کۆمەڵناسیدا زۆر لە ژێر کاریگەری مێژووی بەراوردکاریدا بوو و هەر ئەمەش وای کرد دەست بداتە بەراوردی شارەکانی روژهەڵات ، رۆما ، روژهەڵاتی ناوەڕاست ، چین و هیند ڤیبەر وتارێکی بەناوبانگی هەیە بەناوی شار کە چەند گۆراوێك دەخاتەڕوو بۆ سەرهەڵدانی شاری مەبەستی خۆی ڤیبەر كاتێك باسى شاردەكا، فاکتەری ئابووری و رێکخستنی سیاسی بەگرنگتر دەزانی لە ژمارەی دانیشتووان لە ڕوانگەی ڤیبەرەوە. شار شوێنیکە کە خاوەنی سیاسەتی ئابووری تایبەت بەخۆیەتی هەروەها رێکخستنی سیاسی، بەشداری کۆمەڵایەتی و سیاسی هاووڵاتیان لە ئیدارەی شار، خاڵی جیاكەرەوەی شارە لە گوند. (حبیبی ، 1379)

1. جۆرج زیمڵ

لە شاردا جۆرە بێزارییەك سەرهەڵدەدا كە دەگەرێتەوە بۆ هەڵسەنگاندنی كات و زاڵبوونی ئابووری پارە . زیمڵ زیاتر ئاراستەیەكی دەروونناسەی هەبوو بەرامبەر بە شار و باسی ئەوە دەكا كە شار چۆن دەبێتە هۆی لە خۆنامۆبوون و تەنیایی تاك . چونكە پاڵنەرە جیاوازەكانی شار، لێ رووی دەروونییەوە فشار دێنن بۆ تاك . بۆیە خەڵكی شار بەردەوام توڕەن و زۆر بە زەحمەت خاوەنی كەسایەتیەكی سەقامگیرن. زیمڵ پێیوایە لە نێوان شار و مۆدێرنیتەدا ، پێوەندییەكی زۆر قوڵ هەیە ، لە ڕوانگەی ناوبراوەوە شاری مۆدێرن شوێنی نامۆبوون و بێگانە بوونە. ئەنجامەكەشی كەس نەناسی خەڵك و هەستی غەریبوونە لە ناوخەڵكدا. لە شاری مۆدێڕندا، بەهاكان دەگۆرێن ، ئاستی هەستكردن بە ئاسایش زۆر دادەبەزێ(بابایی فرد و روزبان، 1359)

1. ئیمێڵ دۆرکهایم

دۆرکهایم پێیوایە زۆربوون و چڕبوونەوەی ژمارەی دانیشتووان کە بەرهەمی کۆمەڵگای ئۆرگانیکە، دەبێتەهۆی سەرهەڵدانی دابەشکردنی کار و شاریش بنکەی سەرەکی پراکتیزەکردنی ئەم پرۆسەیە. دۆرکهایم پێیوایە لە شاردا، هاوپێوەندی ئورگانی زاڵه. چونکە دابەشکردنی کار تاکەکان پێکەوە گرێدەدا و ئەم لێکگریدانە هۆکاری سەرەکی یەکریزی ناو کۆمەڵگایە لە دواجاردا کۆمەڵگا بەرەو پێشکەوتن دەبا. بەپێی خوێندنەوەی دۆرکهایم هەست پوچی کە لە ناوشاردا بەهۆی دابەشکردنی کار و لەرێی پروسەی بە پیشەسازیبوونەوە سەرهەڵدەدا ، شتێکی کاتییەو زۆر ناخایەنی، ئەگەر ئەم هاوپێوەندبیە نیوەچڵ نەبێ ، دادپەروەری کۆمەڵایەتی و یەکسانی هەڵ لە كۆمەڵگادا مسۆگەر دەبن بە ڕای دۆرکهایم هاوپێوەندی تاکەکان لەشاردا، هاوپێوەندییەکی نیگەتیڤه. واتە خەڵکی شار بەشێوەی گرێبەست خۆیان پابەند دەکەن كە هیندێك كردەوە بەرامبەر یەكتر ئەکەن. کۆی ئەم گرێبەستانە لە ناو شاردا دۆخێك دروست دەكەن كە ئەرك و رۆڵە جیاوازەكان لە کۆمەڵگادا، بەر یەك نەكەون و تاکەکان پێکەوە گرێدەدا و لە دواجاردا وا دەكا هەموویان خۆیان بە ئەندامی کۆمەڵگا بزانن. (فتحی1391 :51)

1. فریدریش ئینگیلز

ئینگیلز لە کۆمەڵناسی شاردا باسی چینی کرێکار و هەژاری کرێکارانی شار دەکا. ئینگیلز هەژاری کرێکارانی لەشارە پیشەسازییەکانی بەریتانیا لە قاودا. ڕەخنەکانی ئینگیلز لە شاری پیشەسازی بریتین لە سەنترالیزمی توند، هەژاری، کەمتەرخەمى خەڵك بەرامبەر یەکتر، زاڵبوونی بەرژەوەندی تاکەکەسی و جیاکردنەوەی گەرەکە هەژار و دەولەمەندەكان ئینگیلز پێیوابوو تاکە چارەسەری كێشەی خانووبەرەی کرێکاران لەشاری پیشەسازیدا، نەهێشتنی یەکجارەکی چەوسانەوە و کۆتایی دەسەڵاتی چینی سەرمایەدارە بەسەر چینی کرێکاردا. ئەم دەسكەوتەش بەستراوەتەوە بەكۆمەڵیك فاكتەری دیکەوە کە گرنگترینیان بریتیە لە نەهێشتنى جیاوازی نێوان گوند و شار و ئەوەش تەنیا بە لە ناوبردنی شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری کۆتایی پێ دێ

خشتەیەك: ڕوانگەی تیۆریدارێژانی کۆمەڵناسی شار لەسەر شار و ئوربانیزم

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ژ | ئەو تەوەرانەی گرنگیان پێداوە | تیۆریدارێژانی كۆمەڵناسی شار |
| 1 | تۆنیس پێیوایە شارنشینی پرۆسەیەكی كە عەقڵانییەت و ئاڵۆگۆر دەكات بە دیلی رەوشت تۆنیس بایەخ دەدا بە دوو تەوەری(society – community ) | فێردیناند تۆنیس(1855-1936) |
| 2 | كۆمەڵگای مۆدێرن لە بنەرەتدا لە شاری دایك دا سەریهەڵدا و گەشەی كرد و لە كۆمەڵگای شاردا، بایەخدەدا بە فرەچەشنی دابەش كردنی كار و پسپۆری | جۆرج زیمل (1858-1918) |
| 3 | دۆركهایم پێیوایە هاوپێوەندی نێگەتیڤ زاڵە بەسەر شاردا لێكگرێدان، جیاكاری كۆمەڵایەتی ملكەچیبوون نالێكچوونی كۆمەڵایەتی لەو تەوەرانەن كە دۆركهایم بایەخی پێداون | ئیمێڵ دۆركهایم (1858-1918) |
| 4 | شار لەرووی كۆمەڵایەتی و كلتورییەوە نالێكچووە. گرنگیدان بەخۆ و نەبوونی هاوسۆزی بەرامبەریەكتر لە خەسلەتەكانی كۆمەڵگای شارنیشینە | لویس ڤێرس (1897 – 1952) |
| 5 | لەشاردا ، بابەخ دەدا بە چینی كرێكار و پرۆسەی بە شاریبوونیش بە هەنگاوێك دادەنێ بۆ سەرهەڵدانی شۆرش. | كارڵ ماركس( 1883 – 1818) فرێدرێش ئێنگێلز |
| 6 | شارنشینی لەروانگەی ڤێبەرەوە هاوكاتە لەگەڵ پرۆسەب بەپێشەسازیبوون و عەقلانییەتی بیرۆكراسی كۆمەڵگای مۆدێڕن. | ماكس ڤیبەر(1864 – 1920) |
| 7 | گروپی جیاوازی كۆمەڵایەتی ، فرەچەشنی كلتوری ، كۆمەڵایەتی بە پێگەی جیاوازەوە و دابەشكردنی فەزا لە خەسلەتەكان شار. | رۆبێرت پارك |
| 8 | مەك كێنزی تیۆری ژێنگەی شار بەم چەمكانە دیاری دەكا: دابەشكردنی ژینگە ، یەكەی ژینگە، فۆرمی ژینگە، جووڵە ، مەودا ژینگە فاكتەرەكانی ژینگە پرۆسەكانی ژینگە،چڕبوونەوە و پسپۆری. | مەك كێنزی |
| 9 | بێرگس لە پرۆسەی پۆلێنكردنی فەزای شاردا، باسی مۆدێلی بەرزبوونەوەی ئاستی كۆمەڵایەتی دانیشتوانی شار دەكا و ئاماژە بەوە دەكاكە ئەم پڕۆسەیە بەشێوەی هیرارشی و لە سەنتەرەوە بۆپەراوێزی شار روودەدا. | ئێرنێست بێرگش |
| 10 | پارك لە خوێندنەوە شاردا، ئاماژە دەكا بە رووبەری سروشتی شار كە بەشێكە لە شار و بێ پلانی پێشوەختە دروست كراوە. وەك نموونە بۆ پشتراستكردنەوەی بۆ چوونەكەی ئاماژەدەكا بە گەرەكی چینی . پۆرتیكۆیی و ئیتاڵییەكان لە شارەكانی ئەمریكا . هەروەها بە پشت بەستن بە تیۆرەكەی دارڤین (شەڕی مانەوە)، دەستی دایە شیكردنەوەی پرۆسەی پۆلێنكردنی فەزای شار. | رۆبێرت ئیزرا پارك |

سەرچاوە:پرەنسیپە تیۆرییەكان نووسەر: 1400

تیۆریداریژانی هاوچەرخی کۆمەڵناسی شار

لە سەرەتاكانی دەیەی 1970 لە بەرامبەر ئیكۆلۆجی شاردا، ڕوانگەیەکی تیۆری نوێ سەریهەڵدا بە ناوی ئابووری سیاسی هۆکارەکەشی دەگەرایەوە بۆ کەم وکوری تیۆری ئیکۆلۆجی شار و بارودۆخی کۆمەڵایەتی سەرەتاکانی دەیەی 1960 و سەرەتاکانی 1970 واتە قۆناغێك كە ئەوروپا و ئەمریکا تووشی پشێوی سیاسی و کۆمەڵایەتی ببوون کە لە دواجاردا بووە سەرهەڵدانی خوێندنەوەیەکی ڕەخنەگرانە بەرامبەر کۆمەڵگا لەم قۆناغەدا ئەو بۆچوونە ڕەخنەی هاتەوە سەر کە پێیوابوو جوگرافیا و تەکنەڵۆجیا فاکتەری سەرەکی سەرهەڵدانی شێوازی ژیانی شارن تیۆرە نوێکانی شار لەسەر ئەوە پێداگری دەکەن کە شارنشینی پرۆسەیەکی سەربەخۆ و دانەبراو نیە. بەڵکو بەستراوەتەوە بە گۆرانکارییە سیاسی و ئابوورییەکانەوە گرنگترین تیۆریدارێژانی ئەم بوارە دەیڤید هارڤێی و مانویل کاستلیزن (گیدنز، 1386).

1. دەیڤید هارڤێی

هارڤێی پێیوایە شار بەرهەمى نایەكسانییە لە داهاتدا شار لەرەوتی گۆرانکاری خۆیدا بەرەو ململانی و کێشەی ناوخۆ دەروا هۆکاری ئەم ململانییەش هەم پێوەندی هەیە بە نایەکسانی نێوان چینە کۆمەڵایەتییەکان و هەم پێوەندی هەیە بە نایەکسانی بەشە جیاوازەكانی شار بەهۆی پرۆسەی پەرەسەندن و دابەشکردنی نایەکسانی داهاتەوە لە نێوان دانیشتوواندا چارەسەریش لەڕوانگەی هارڤێی دابینکردنی دادپەروەری كۆمەڵایەتییە لە شار لەرێی خستنەرووی پلانی گونجاوی پەرەسەندن و دابەشکردنی عەقڵانی سامانەوە.(فکوهی، 1383) خوێندنەوەکەی هارڤێی دەری دەخا کە هەیکەل و پانتایی دروستکراوی شار تەنیا بەرهەمی چەندین ساڵ نین، بەڵکو بە شێوەیەکی وردتر دورئەنجامی هەوڵی چەند گرووپێکی کۆمەڵایەتی تایبەتن بۆ سەپاندنی باڵادەستی کلتوری، سیاسی و كۆمەڵایەتى خۆیان بەسەر شاردا . ڕواڵەتی شار گورەپانێکە بۆ ڕکابەری و ململانێ ( ساوج، 1387)

1. مانوێڵ كاستڵێز

هاوشێوەی هارڤێی پێیوایە فۆرمی فەزا و شوێنی کۆمەڵگا پێوەندییەکی قووڵی هەیە بە میکانیزمی پەرەسەندنی ئەو کۆمەڵگایە و شار هێمایەكە بۆ هیزە كۆمەڵایەتییەكانی کاستلێز پێچەوانەی کۆمەڵناسانی قوتابخانەی شیکاگۆ شار بەفاکتێکی سەربەخۆ و دانەبڕوا دانانی، بەڵکو بەفاکتێکی جیا نەكراوەی دادەنێن لەپرۆسەی ئامانجی بەکۆمەڵی دانیشتووان کە بەش بەحاڵی خۆی بەشێکی جیا نەکراوەی سیستەمی سەرمایەداری پیشەسازییە. هەم هارڤێی و هەم كاستلێز لەسەر ئەوەپێداگرن کە شار ژینگەیەکی دەستکردی مرۆڤە(گیدنز،1386)

باسی دووەم: قۆناغەکانی گەشەی نیشتەجێبوون و شارنشینی

یەکەم شارەکان و مێژووی شارنشینی

سەرهەڵدانی شار وەك دیاردەیەكى رێكخراوی کۆمەڵایەتی، ئابووری و سیاسی دەگەرێتەوە بۆ پاشخان و هەڵومەرجێك كە نزیكەى دە هەزار ساڵ پێشتر و هاوکات لەگەڵ چاخی بەردینی نوێ و دۆزینەوەی کشتوکال لەلایەن مرۆڤ و خاوبوونەوەی ژیانی کۆچەری ڕووی داوە. دەشتە بەپیتەکانی کشتوکال لە دەم زێكان بوونە یەكەم شوێنى نیشتەجێبوونی مرۆڤ کە دواتر بوونە گوند و لە دواجاریشدا گەورەبوون و کران بە شار. یەکەم شەپۆڵ کە بووە هۆی شۆرش لەژیانی مروڤدا ، کشتوکان بوو بەگشتی یەکەم شارەکانی جیهان 3500 ساڵ پ.ز لە میزوپۆتامیا و لەنێوان دیجلەو فوراتدا سەریان هەڵدا شارەکانی ئور, لاگاش. ئاشوور، سۆمەر و نەینەوا.

لە میسری كۆنیشدا. نزیکەی 3100 ساڵ پ.ز چەند شار سەریانهەڵدا لەوانە تبس و مەمفیس لەدەم رووباری نیل، لە2500 ساڵ پ ز لە دەم رووباری سیند لە هیند، دوو شاری موهنجودار و و هاریا دروست كران لە1500 ساڵ پ.ز لە دەم رووباری زەرد لە چین، چەند شارێك دەركەوتن ئەم شارستانییەتانە کە لە دەم رووبار دروست كران و ژیانیان بەسترابۆوە بەئاوی ئاو، بە شارستانییەتی ئاو بەناوبانگن شارەکانی یۆنان و رۆما نوێن و دەگەرێنەوە بۆ 300 تا400 ساڵ پ ز ( نوابخش و فتحى. 1385: 1ـ2)

شوێنەوارناسان، میزوپۆتامیا بە یەکەم شوێنی سەرهەڵدانی شار دادەنێن و ئاماژە دەکەن بە لارك، ئوەۆك و بابل کە ژمارەی دانیشتووانیان دەگەیشتە نێوان دە تا بیست هەزار کەس ئەم شارانە خاوەن سەنتەری بازرگانی و ئاڵۆگۆر و قەڵا و پەرستگا بوون. لەم شارانەدا، بنەماڵە دەسەڵاتدارەكان لەسەنتەری شار و چینە هەژارەکانیش لە گەرەکە دوورەکان دەژیان لە شاری کۆن پێچەوانەی شاری مۆدێرن تا لە سەنتەری شار نزیکتر بی، ئاستی ژیان و ئاسایشی خەڵك زیاترە و گەرەكەكانى نزیك دەروازەی شار هەژارتر و مەترسیدارتن بەهۆی هەڕەشەی بەردەوامی هێرشی دەرەکی، دەسەڵاتداران و دەسترۆیشتووەکان دەچوونە سەنتەری شار، پانتایی شارە كۆنەكان بچووك بوە و ڕەنگە هەر گەیشتبایە گەرەکێکی ئەم سەردەمە.

فاکتەری ئابووری و دامەزراوە كۆمەڵایەتییەكان، رۆلێكی گرنگیان هەبووە لە دروستکردنی شاردا بەڕای گۆردن چایلد، پێکهاتەی ئابووری و رێکخستنی کۆمەڵایەتی دوو شۆرشی گەورەبوون لە سەرهەڵدانی شاردا. چایلد ئەم دوو شۆرشە بە لێکەوتەى بەرزبوونەوەی ژمارەی دانیشتووان دادەنی و لەتیۆرەکانیدا پێشکەوتنی کشتوکاڵ و زیدە بەرهەم بەقۆناغێکی پەرینەوەو فاکتەرێکی سەرهەڵدانی شار پێناسە دەكا. چایلد لە جیاكردنەوەی شار لەگوند دە پێوەر دەخاتەروو:ـ

1. پەرەسەندنی شار ( شوێنی نیشتەجێبوونی هەمیشەیی ).
2. ئاوێتەبوونی ئەرك و رۆڵ .
3. چڕبوونەوەی سامان
4. بینای گشتی
5. سەرهەڵدانی کۆمەڵگای چینایەتی
6. داهێنانی نووسین
7. پێشکەوتنی بیرکاری و زانستی ئەستێرەناسی
8. كۆبوونەوەی وەستاكاران لەشار و پێشکەوتنی هونەر و پێشەسازی
9. پێشکەوتن و گەشەی بازرگانی کاڵای جوانکاری لەگەڵ ناوچەکانی تر
10. سەقامگیربوونی پێوەندی رێكخراوی سیاسی و حکومی لەجیاتی پێوندی ئەتنی (بابلی رجبی، 1389: 67)

بەڵام بۆچوونەکەی چایلد چەند ڕەخنەگرێکی هەبوون. لەوانەش جین جیكۆبز.

جیكۆبز لەكتێبی ئابووری شار بۆ یەكەمجار ئەو تیۆرەی خستەژێر پرسیارەوە کە پێیوابوو سەرەتا کشتوکال و زندە بەرهەم سەریهەڵداوەو دواتر شار دروست بووە ناوبراو بۆ پشتڕاستکردنەوەی بۆچوونەکەی پشت دەبەستێ بە دۆزراوە شوێنەوارییەكانی ناوچەى هویوك و ئەریحا جیكۆبز لە تیۆرەكەیدا بەناوی نیۆئەبسیدین ئاماژەبەوە دەکا کە کشتوکال و ئاژەڵداری بەش بە حاڵی خۆیان بەرهەمی سەرهەڵدانی شار بوون و شار دەرئەنجامی بازرگانییە لەم ناوەدا پسینجەر بۆچوونێك دەخاتەروو لەنێوان بۆچوونەکەی چایلد و جیکوبز، پسینجهەر پنیوایە زیدە بەرهەم پێویستە بۆ سەرهەڵدانی شار، بەڵام تاکە فاكتەریش نیە ناوبراو سەرچاوەی سەرهەڵدان و پەرەگرتنی شاری بازرگانی دەگەرێنێتەوە بۆ گۆرانکاری بازرگانی. بەڕای ناوبراو شار نابێتەهۆى داهێنانی بازرگانی، بەڵکو خەسڵەتی بازرگانی دەگۆرێ. ئەوەی لە بۆچوونەکانی پسینجەردا بەڕچاو دەکەوێ، بوونی سیستەمی چینایەتی و گێرانەوەی سیستەمەکەیە له ئاستی بچووکەوە بۆ گەورە.

پرۆفیسۆر هۆفەر سەرهەڵدانی شار دەگەرێنێتەوە بۆ بوونی پێوەندی لە نێوان ئەم شەش فاکتەرە: پێکهاتەی ئابووری (چاڵاکی فرەچەشن و کار)، پێکهاتەی کۆمەڵایەتی (جیاوازی نێوان چینە كۆمەڵایەتییەكان )، هەیكەل (دیزاین، بینا، دیوار و ... هتد ) پێگەی جوگرافی، پێگەی یاسایی ( دەستوور، دەزگای یاسایی، گەڕەك و لە دواجاردا ژیانی سیاسی شار، هەرچەندە گوندیش لە پێنج خاڵی سەرەتادا هاوبەشەلەگەڵ شار، بەڵام خالی سەرەکی جیاوازی گوند و شار دەگەرێتەوە بۆ ژیانی سیاسی کە پێوەرەکەی دەسەڵاتی سیاسییە(پاپلی و رجبی، 1389 :50)

ژیانی رۆتینی رۆژانە و ئەو پاڵنەرانەى مرۆڤ هان دەدەن بۆ ئێشی دەرەوەی ماڵ، بەهەمان شێوە دەیگەرێننەوە بۆ ناو ماڵ و کاریگەرییەکی قووڵیان هەیە لەسەر ژینگەی سیاسی ئەم کاریگەرییە لەو بارەوە گرنگە کە ژینگەی ژیانی گرووپە جیاوازەکان هان دەدا بەرەو بنیاتنانی پێکهاتەی سیاسی، سەربازی و ئیداری بۆ بەرێوەبردنی کاروبارەکانی. ئەم کاریگەرییە دوو لایەنەی پێکهاتە یا سیستەمی سیاسی و ژیانی رۆتینی مرۆڤ، بەشێکی گرنگە لە دیراسەی جوگرافیای سیاسی ژان گا تمەن پێیوایە کە زانستی سیاسەت لەبنەرەتدا، بۆ دیراسەی کاروباری شار سەریهەڵداوە. گا تمەن سەرچاوەی وشەی پۆلۆتیك دەگەرێنیتەوە بۆ پۆلیسی یۆنانی کە بەمانای شارە و ئاماژەبەوە دەکا کە ئەرەستۆ کتێبی سیاسەتی تەرخان کردووە بۆ باس لە چۆنییەتی سەرهەڵدانی شار دیراسەی شار بریتیە لە تێگەیشتنێکی قووڵ لە شوێنیکی جوگرافی لەرێی دیراسەی پێکهاتەی فەزایی، پرۆسەی سیاسی و سیستەمە ئابورییەکەی (مجتهدزادە،1381: 51)، سەرهەڵدان، گەشەو پەرەسەندنی شار لەگشت قۆناغەکانی مێژوودا، هەوار زونشێوی بە خۆیەوە بینیوە. جاری وایە شار ئەوەندە گەورەو بەرفراوان بووەکە بۆخۆى بۆتە وڵاتێك، لەوانە ئەسینا و سپارتا لە یۆنان و شارى رۆما لە ئیتالیا بەڵام بناغەى شارنشینی و بەرفراوانبوونی شار دەگەرێتەوە بۆ سەدەی هەژدەیەم کە بە شۆرشی پێشەسازی بەناوبانگە( شیعه، 1392 :12).

شار لەرابردوودا و بەگشتی پێش بە پیشەسازیبوون لەزۆر بارەوە جیاواز بووە لە شاری پیشەسازی و مۆدێرن، هەرچەندە هیندێك شار لەسەردەمی گوندا سەنتەری گەورەی دانیشتووان بوون، بەڵام لەرووى ناوەرۆك و بناغەی ژیانی کۆمەڵایەتی و ئابوورییەوە زۆر جیاواز بوون لەشارەکانی ئێستا.

خشتەی سەرهەڵدانی تیۆری شار

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| بیرۆكە | بنەمای تیۆری | تێۆریداڕێژ | ناوی تیۆرەكە |
| ناو سەرچاوەی سەرهەڵدانی شوێنی نیشتەجی بوون . دۆخی هەر شارستانییەتێك بەپێی پێگەیا رۆڵی ئاو لە بناغەكانی دەردەكەوێی ئاو تۆپۆگرافیای گشتی پێكهاتەی شار دیاری دەكەن | بنەمای ئەم تیۆرە لەسەر نیشتەجێبوونی مرۆڤ و دابینكردنی ئاو وەك سەرچاوەی ژیان راوەستاوە. | لە ڕاستیدا ئەم تیۆرە لە بۆچوونەكانی ماركس وەرگێراوە. بەلام وەجی كان بۆجویچ هاڕوڵدا كاتەر مایك بنین رۆڵێكی گرنگیان هەبووە لە داڕشتنی تێۆرەكەدا | تیۆری ئاو و نیشتەجێبوون. |
| كلتور و ئایین هۆكاری سەرهەڵدانی شارن | بنەمای ئەم تیۆرە لەسەر خەسڵەتی جوگرافی راوەستاوە.بەم پێیە سروشت و كلتور كاریگەرییان هەیە لەسەر سەرهەڵدانی شاردا. | ئەمس را پاپۆرت | تیۆری پێكهاتەی كلتوری |
| پێكهاتەی شار پێكهاتەیەكی بەكۆمەڵ و كۆمەڵایەتییە. جوگرافی كلتور كاریگەرییان هەیە لەسەر سەرهەڵدانی شار لە شوێنێكی جوگرافیدا لایەنگرانی ئایین ، نەژاد، نەتەوە یا گروپێكی تایبەت هەوڵ دەدەن لای خەڵكی خۆیان بژین | بنەمای ئەم تیۆرە لەسەر ئایین و كلتور و پێوەندی دوولایەنەی توخمە ژینگەییەكان و مرۆڤ راوەستاوە | ئەم تیۆرە لەلایەن زۆربەی تیۆریدارێژان و بەتایبەت لەلایەن بیرمەندانی شارەوە دانی پێدانراوە كە بایەخ دەدەن بە پرسی ئیكۆلۆجی و سرۆشتی . هەرچەندە دیارنیە كێ یەكەمجار باسی ئەم تیۆرەی كردووە | تیۆری پێكهاتەی سروشتی |
| شار بەرهەمی دوو شۆرشی گەورەی پیشەسازی و شارنشینی بووە لە سەدەی هەژدەدا و هەر دوو شۆرشەكەش لێكەوتەی بەرز بوونەوەی ژمارەی دانیشتوان بوون | بنەمای ئەم تیۆرە لەسەر دوو شۆرشی مەزن راوەستاوە. یەكیان لە بواری ئابووری و ئەوی دیكەیان لە بواری رێكخستنی كۆمەڵایەتیدا | گۆردن چایڵد | تیۆری شۆرشی شارنشینی |

(قنبری و علیپور،1397 : 5)

دووەم:جۆرەکانی شار:

1. شارە کەناراوەكان

هەموو ئەو شارانەی کەوتوونە کەناراوەكانەوە بە شاری کەناراو بەناوبانگن، جاری وایە شارەکە لەئاوەکەش دوورە، بەڵام چوون لەژێر کاریگەری ئاوەکەدایە هەر بە کەناراو بەناوبانگە(هان ویان، 1992). شاری کەناراو لەژێر کاریگەری دوو فاکتەری سروشتی و دەسکرد دایە( 1999 ,Han)

1. شاری بازرگانی

لە ڕوڵەتی شاری بازرگانیدا، بوونی چەند ناوچەیەكی تایبەت بۆ چاڵاکی ئابووری لە ناوشاردا زۆر گرنگە و ڕۆاڵەتی هەر بەشێك لەشار دەكەوێتە ژێر کاریگەری ئاستی كرین و فروشتن لەو بەشەدا ماڵی دانیشتووانی شار لەم جۆرە شارانەدا دەبێتە کۆگا، کارگە، شوێنی ژیانی بازرگانەکان، خاوەن پیشەکان، کرێکاران و وەستا و شاگرد. بۆیە لەم شارانەدا چینی کۆمەڵایەتى زۆر جیاواز نین و پێکهاتەیەکی كۆمەڵایەتین. بۆیە پێکهاتەی شار نابێتە شوێنێکی گرنگ و گران تا بەشەکانی شار بخاتە ژێر کاریگەری خۆیەوە. لەشاری بازرگانیدا ، بازار گرنگترین شوێنی شارەو بەشەکانی دیکەی شاریش زۆر جوان دەكرێن لەم حاڵەتەدا، شار دەبێتە سەنتەرێکی سەرمایە گوزاری. دەکرێ. بلیین شاری بازرگانی قۆناغی پەرینەوەیە لە ئابوورى فیۆداڵیزمی گوندەوە بۆ ئابووری سەرمایەداری پیشەسازی شار (شکوڵی 1385: 167)

1. میترۆپۆڵەکان

میترۆپۆڵەکان لە ناو تۆرێکی شاردا خەریکی چالاکین کەچەند شاری دیکەش لەناویاندا دەژین، لە تەنیشت شارە سەرەکییەدا کە دەكەوێتەوە سەنتەرەوە، سێ شاری دیکەش بەدی دەکرێن : سەنتەری پرشوبڵاو یا شارۆچكەى بچووك بچووك كەخاوەن خزمەتگوزارییەکی کە من. دووهەم سەنتەرە لۆكاڵەكان كە لەرووی خزمەتگوزارییە لەئاستێکی باش دان و ئەمانەش بریتین لە شاروچکەی بچووك بچووك. سێیەم سەنتەرەکان کە لە رووی خزمەتگوزارییە لە ئاستێکی زۆر باش دان، جۆری یەکەم لەڕووی رێکخستنەوە لاوازه، بەڵام دوو جۆرەکەی دیكە لەڕووی رێکخستنەوە زۆر بەهێزن (نوا بخش و فتحی، 1385: 5)

1. شاری بەندەر

شاری بەندەر لەچەند وڵاتیکدا شوێنی بارکردن و دابەزاندنی بارن و دەبنەپردی پێوەندی لەگەڵ جیهانی دەرەوە، زۆرجار ئەمە دەبێتە پێناسە بۆ شاری بەندەر. هیندێك شارى بەندەر هەر لەم قۆناغی دابەزاندن و بارکردنەدا دەمێننەوەو هیچ گەشەیەك ناكەن، ئەم بەندەربونە وادەکا شار زۆر بەرفراوان ببن و رۆلی جیاوازتر بگێری. بەندەر ناوچەی سەرەکی شارەو جگە لەو رۆلە سەرەکیەکەی خۆی هەوڵدەدا چەندین چاڵاکی و ئەرکی دیکەش ئەنجام بدا ( ودادی، 1389 )

باسی سێیەم: پاشخانی تیۆری و قۆناغەكانی گەشەكردنی شار:

یەكەم: تیۆرەکان و قوتابخانەکانی کۆمەڵناسی شار

کۆمەڵناسی شار، کۆمەڵناسی ژیانی شارە، دیراسەی پێوەندی تاکە لەگەڵ گرووپ و شرۆڤەی پێوەندی کۆمەڵایەتییە لەدۆخی كۆمەڵایەتیدا، تامپسن ڤارین كۆمەڵناسی شاری بەم شێوە پێناسەکردوە: گواستنەوەى خەڵك لە کۆمەڵگای کشتوکاڵییەوە بۆ كۆمەڵگایەك کەچالاكی خەڵك زیاتر پشت بە دەوڵەت، بازرگانی، بەرهەمهێنان یا بەرژەوەندی هاوپەیمانەکان دەبەستی، تیۆرە کلاسیکەکانی کۆمەڵناسی شار دابەش دەین بەسەر کۆمەڵناسانی ئەوروپا وەك كارل ماركس، تۆنیس، جۆرج زیمڵ، ماكس ڤیبەر و تیۆری کۆمەڵناسانی ئەمریكا وەك پارك، بێرگس، لویس ڤێرس و رادفیڵد. گەورەترین بیرمەندە کلاسیکەکانی شار بریتین لە: كارل ماركس، ماكس ڤیبەر، فردیناندن تۆنیس، جۆرج زیمل، ئیمیل دوركهایم لەئەوروپا، روبیرت پارك و لویس ڤێرس لە ئەمریكا، بیرمەندەها و چەرخەکانی پرسی شار بریتین لەكوێن لینج، جین جیكۆبز، مانوێل كاستڵیز، دیڤید هارڤێی، كلود فیشەر، هەربەرت گانس و هانری لۆڤەر (فتحی ومختار پور،1390: 96)

ڤیبەر و ڤێرس ڕوونیان کردۆتەوە کە شارنشینی بەرفراوان کۆسپە لە بەردەم هەڵیا بەشداری سیاسی خەڵکدا. چارلز بۆت و رۆنتری کتێبی کۆمەڵناسی ژیان لە شاریان نووسی مارکس و ئینگیلز لێکەوتەكانى شارنشینی لە سیستەمی سەرمایەدارییان ڕەتکردەوە. ئەوان چڕبوونەوەو نەهامەتی ژیانی کرێکاریان لە گەرەکە نوێکان، بەقۆناغی پێویستی سەرهەڵدانی هێزیکی شورشگیر دادەنا، ئەوان هەژاری و کاولکردنیان بە دەرئەنجامی شارنشینی دادەنا، بەڵام هاوكات بایەخیشیان بەوە دەدا کە چۆن پێوەندی کۆمەڵایەتی كۆمەڵگای نەرێتی لەناو دەچێ و بەرژەوەندی لەشاردا جێگەی دەگرێتەوە كۆمونیزم هەم لەڕووى تیۆری و هەم لەرووی پراکتیکەوە بەسترابۆوە بەشار (2018,Sociology Guide )

مامفؤرد لە كتیبەكەیدا بەناوی شار لەمێژوودا ، ئاماژە بەوە دەکا کە شار هەموو ڕەهەندەکانی ژیانی مروڤ تۆختر دەكا، لە كاتێکدا کەچالاکی پرشو بڵاوی خەڵك لەشاردا یەك دەگرێ و دەبێتەهۆی ئەوەی وزەى مرۆڤ لە تەقینەوەیەکی داهێناندا، بتەقێتەوە، شار توانای زیاتری هەیە بۆ بەشداریكردنى خەڵك و بازنەى ئەزموونی تاك بەرفراوانتر دەكا. كۆمەلناسەكان لە تونیسەوە بگرە تا ڤێرس، دژی بۆچوونەكانی ماركسیزم، خەریکی خوێندنەوەی گورانكارییە كۆمەڵایەتییەكان بوون کە بووە هۆی سەرهەڵدانی کەڵینی قووڵ لە نێوان گوند و شار، نەرێت و مۆدیرنیزم کە تەواو پێچەوانەی تیۆری پەرەسەندنی مارکسیزم بوو

شار دەکرێتە پرسێکی کۆمەڵناسی و کۆمەڵگای شارنشینیش دەبیتە میتۆدیکی تایبەت لەرێكخستنی كۆمەڵایەتی ماكس ڤیبەر لەوتارى شاردا، شاری بە یەکەیەکی ئیداری و سیاسی پێناسە کردوە و ئەم مەرجانە دادەنی بۆ شارى ڕاستەقینە:

شۆرەو قەلای سەربازی، بازار، یاسا و دادگای سەربەخۆ. نەنجومەنی پیشەیی، سەربەخۆیی سیاسی و مافی دەنگدان

1. قوتا بخانەی شیکاگۆ (ئیكۆلۆجی شار)

لەکۆمەڵناسی و تاوانناسیدا، قوتابخانەی شیکاگو کەبەقوتابخانەی (ئیکۆلۆجیش بەناوبانگە) ئاماژەیە بە پۆلێك كۆمەڵناسی زانکوی شیکاگو کەهەوڵەکانیان کاریگەرێ زۆری هەبووە لەسەر بەشی کۆمەڵناسی لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا، ئاڕاستەی قوتابخانەی شیکاگۆ بەرامبەر شار کە بۆتە بنەمای هزری ئەم کۆمەڵناسانە، ئاڕاستەیەکی ئورگانیە ئەمانە وەك بوونەوەرێکی زیندوو سەیرى شار دەکەن کە ئیکۆلۆجی کاریگەرێ لەسەر دادەنی. بۆیە شار وەك ئورگانێك سەیر دەكەن. سەرهەڵدانی تیۆرى هاوشێوەی شار - دارستان لەسەر ئەم بنەمایە دارێژراوە. ( محمدی دە چشمە. 1395: 38)

تیۆری دارێژانی قوتابخانەی شیکاگۆ

1. روبیرت پارك

یەكێك لەدامەزرینەرانى كۆمەڵناسی شار لە ئەمریكا، رۆبیرت پارك بوو کە بە دامەزرێنەرى ئیكۆلۆجیشی دادەنێن. دوو تەوەر لە بەرهەمەکانی پارکدا کاریگەرییەکی زۆریان داناوە لەسەر قوتابخانەی شیکاگۆ:

یەكەم: حەزی پارك بۆ خوێندنەوەی پێکهاتەی روو لە گەشەی شار (هەیکەل) کە لە دواجاردا بووە هۆى سەرهەڵدانی بەشێکی نوێ بە ناوی ئیکۆلۆجی شار.

دووهەم: حەزى پارك بۆ خوێندنەوەی مۆدێلە جیاوازەكانی خۆگونجاندنی مرۆڤە لە شاردا لەگەڵ شێوازی ژیانی شارنشینی پارك پێیوایە ژیانی شار بن سەر و بەرەنیە و هەموو گرووپ و بەشەکانی شار پێکەوە گرێدراون وەك كرێكاران. عەقارات، فەرمانبەران، هونەرمەند. کوچبەر، بێکار. لەشفرۆشەكان تیۆری ئیكۆلۆجى لەقوتابخانەی شیکاگۆ لەلایەن چەند زانایەك وەك رۆبیرت پارك، نیرنێست بێرگس هاتەگورێ. ئەوان لە شیکردنەوەی لادانى كۆمەڵایەتی لە شاردا، بایەخیان دەدا بەو گۆراوانەی تایبەت بوون بەژیانی شار وەك كۆچ. گەرەك. چڕبونەوەی دانیشتووان کۆمەڵناسانی قوتابخانەی شیکاگۆ لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە دەستیان دایە دەرخستنی هۆكارى هیندێك لادانی كۆمەڵایەتى وەك خۆكوشتن، جیابوونەوە، لەشفروشی لەناو شاری شیکاگۆ بەمەبەستی سەلماندنی کاریگەرێ ئیكۆلۆجی لەسەر ئەم دیاردانە وەك كاریگەرێ گەرەك لەسەر رێژەی لادان و تاوان پارك پێیوایە رێژەی تاوان و لادان لە گەرەکە هەژارەكان زیاترە لەچاو گەرەکە دەوڵەمەندەكان.(حاتمی نژاد و همکاران ، 1396 :70-71 ).

1. لویس ڤێرس

بەکەڵك وەرگرتن لەتیۆرەکەی زیمل بانگەشەی ئەوەی دەکرد کە شار شێوە ژیانێك بەناوى نۆربانیزم پێك دێنن. ئەم ئوربانیزمە لەجلك لەبەر کردن. شێوەی قسەکردن، بیرکردنەوە، جۆری چالاکی، شوێنی ژیان و پێوەندی کۆمەڵایەتێدا ڕەنگ دەداتەوە. دەکرێ بڵێین گرنگترین رۆڵی ڤێرس لەكۆمەلناسیدا، پێناسەیەکی کۆمەڵناسانەیە لە ژیانی شار لەڕوانگەی ڤێرسەوە، شار شوێنیکی گەورە، چڕ و هەمیشەیی نیشتەجێبوونە و خەڵکەکەی لەڕووی کۆمەڵایەتی و کلتورییەوە، نالێکچوون، ئەو پێیوابوو سێ فاكتەر کاریگەرییان هەیە لەسەر ژیانی کلتوری لە شاردا کە بریتین لە قەبارە، چری و نالێكچوون و ئەم سێ فاكتەرە دەكاتە سێ پێوەری ئۆربانیزم. ئەم سێ چەمکە دەکاتە خەسڵەتی سەرەکی شار، دوو چەمکی یەکەم خەسلەتی ئیكۆلۆجیان هەیە و چەمکی سێهەمیش كۆمەڵناسانەیه. ڤێرس هەوڵدەدا بە جیاکردنەوەو دیاریکردنی ئەم سێ چەمکە کە بەگۆراوە هۆكارییەكانی ژیانی شاریشیان دادەنێ، خوێندنەوە بۆ كلتووری شار بكا، لەڕوانگەی ڤێرسەوە ئەم سێ چەمکە بۆ خوێندنەوەی کلتوری شار بە بەراورد لەگەڵ کلتوری گوند. زۆر ب ەسووەترن. بەڵگەی سەرەکی ڤێرس بۆ ئەم بۆچوونەى ئەوەیە کە خەسڵەتی ژیانی شار بریتیە لە تەنیایى و رێك نەخستنى كۆمەڵایەتى بۆیە هەموو شارەکان گەورە، چڕ و نالێکچوون. ڤێرس پێیوایە ژیانی شار شوناسی بەهێزی کۆمەڵایەتی دارماندووە. ڤێرس بە ئاشکرا رەش بینە بەرامبەر بەژیانی خەڵکی شار. ڤێرس شار بە ترشەلۆكێك دەزانی کە بەرەبەرە بەها كۆنەكان قوت دەدا، هەرچەندە ڤێرس شار بەشوێنیکی کراوەتر دادەنێ بۆ ژیان، بەڵام پنیوایە لە دواجاردا ئەم كراوە بوونە دەگۆری بۆ بێ سەربەرەیی، لەئەنجامدا دانیشتووانی شار هێمای تاییەت بەخۆیان دیننەئاراوەو لەژیانی مەعنەوى دوور دەكەونەوە و بایەخ بەڕەهەندی مادی ژیان دەدەن. دانیشتووانی شار وایان لێدی هەست بە تەنیایی، دڵشکان و بێزاری بکەن و خەڵکێکی توڕەیان لێ دەردەچێ فرەچەشنی لەشار وادەكا خەڵك هەست بە ناسەقامگیری و نەبوونی ئاسایش بکەن و ئەمە دەبێتە بەشیك لەكەسایەتی دانیشتوانی شار و ئەم ناسەقامگیرییە دەبێتەهۆى سەرهەڵدانی نەخوشی دەروونی . خۆكوشتن، تاوان و جینایەت ، گەندەڵی و بێ سەروبەریی لەشاردا لەچاو گوند م(وسوی، پاك خصال. 1391 :179-180).

1. بێرگس

بێرگس پێیوابوو پەرەسەندنی شار وەك بازنەیەكی فرەنالقە وایە کەهەر بازنەیەك جێى چالاکییەكی تایبەتە بازنەی یەکەم : شوێنی چالاکی بازرگانیە، بازنەی دووهەم، ناوی بازنەی گۆرانەکە دەوری سەنتەری شاری گرتووە، بازنەی سێهەم : شوێنی ژیانی کرێکارانە بازنەی چوارەم : شوێنی ژیانی چینی ناوەڕاستە و بازنەی پێنجەمیش شوێنی ژیانی دەوڵەمەندەکانە، بە ڕای بێرگس، بازنەی دووەهەم بەهۆى جوولەی بەرزی کۆمەڵایەتی، رێژەی بەرزی کۆچ، ماڵی کۆن و چڕی دانیشتووان، بەرزترین ئاستی تاوان و لادان تۆمار دەکا ناسەقامگیری باری کۆمەڵایەتی و ئابووری دانیشتووان لە بازنەی دووهەم، هەرەس بەرۆل و ئەرکی دامەزراوەکانی وەك خێزان و كۆنترۆلی رەفتاری دانیشتووان دێنن ( رضایی بحرناباد، 1389)

بێرگس میتابۆلیزمی شار لە چەمکی جوولە لە گشت بوارەکاندا كورت دەکاتەوەو پێیوایە ئەم جوولەیە دەبێتەهۆى زنجیرەیەك هەوڵى دژە رێکخستن و ململانی و گونجان و خوگونجانی دووبارە لەنێوان تاك، دامەزراوەو فەزا جیاوازەکاندا. بەم شێوەیە شار دەبێتە بنکەی سەرهەڵدانى جیاوازییەكان و لەئەنجامدا چەندین گرووپی جیاواز دەردەکەون. خۆجیاکردنەوەی ئەم گرووپە ئابووری و کۆمەڵایەتییانە لە یەكتر وادەكا هەركامیان بەشێك لە شار بۆخۆیان تەرخان بکەن کەخەڵکی خۆیی رادەکێشن و خەڵکی بیانیش دەردەکەن نیشتەجێبوونی خەڵك لە گەرەكەكان بەپێی پێوەری ئابووری، پیشە، چینی کۆمەڵایەتی و کلتورە و رەنگە هیچیان هەست بە سەقامگیری نەکەن. بۆیە بێرگس پنێوایە سەرچاوەی هیندێك كێشەى شار وەك لادانی كۆمەڵایەتى پێوەندی هەیە بە گەرەکەکانەوە. ناوبانگی بێرگس زیاتر دەگەرێتەوە بۆ پۆلێنکردنی قەزای شار کە لە سەر شاری شیکاگۆ کردی بەڕای بێرگس شار گشتێکی یەکگرتوو نیە، بەڵکوو لەچەند بەشێکی جیاواز پێك هاتووە کە پۆلێنیان دەکا بەسەر بازنەی جیاوازدا ( فكوهی. 1383 :186 ).

1. قوتابخانەی لایەنگرانی کلتور

ئەم قوتابخانە دەگەرێتەوە بۆ تیۆرەکانی دۆرکهایم، تۆنیس و ڤێرس کە دواتر بە تێروتەسەل باسی دەکەین، پوختەی ئەم قوتابخانەی بەم شێوەیە کە شار دەبێتەهۆی سەرهەڵدانی شێوازیکی تایبەت لە ژیان کەناویان ناوە ئوربانیزم. بەواتایەکی تر، شاری یەکەیەکی سەربەخۆیە کە کردەی کۆمەڵایەتى دێنێتەئاراوە.

1. قوتابخانەی پێکهاتەخوازەكان(بنیاتی)

لە قوتابخانەی پێکهاتە خوازییدا، دیاردەكانی جوگرافیای شار بەشێكن لەکۆی پێکهاتەکە و تەنیا لە ناو ئەم پیکهاتانەدا خوێندنەوەیان بۆ دەکرێ چونکە کۆی پێکهاتەی فەزای ژیان کاریگەری دادەنێ لەسەر دیاردە جوگرافییەکانی شار هەروەها پێوەندی دیاردەکانی هەنووکە بە دیاردەکانیش پێشتر. تەنیا لەبەر ئەوەنیە كە دیاردەكانی پیشوو هۆكارن بۆ سەرهەندانی دیاردەکانی ئێستا، بەڵکو پێداگری کردنە لەسەر پێوەندی دیاردەكان لەناو کۆی پێکهاتەکەدا بەپێی قوتابخانەی پێکهاتەخوازی، شار و دیاردەکانی شار بەشێکن لە کۆمەڵگایەکی بەرفراوانتر و گەورەتر و ئەگەر بەدوای ناسینی قووڵی پرسەکانی شارداین. دەبێ خوێندنەوە بكەین بۆ كۆى کۆمەڵگا کە شارییش بەشێکە لە كۆمەڵگاکە (مرادی و همکاران. 1395 :189) بەپێی قوتابخانەی پێکهاتەخوازی، شار بەرهەمی پێوندی سیاسی و ئابوورییە پرسی سەرەکی شار پەرەنەسەندنەکە دەگەرێتەوە بۆ پێوەندیی پێکهاتەیی ناوشار بازاری جیهانی لەبەر ئەوە هەڵ و سەرچاوەکان بەشێوەیەکی دادپەروەرانە دابەش ناكا، وڵاتانی هەژار دەکاتە بارمتەى وڵاتانی دەولەمەند. لەم خوێندنەوە پێکهاتەییەدا. شار تەنیا گۆراوێکی نێوەندگیرە نە هۆکاری سەرەکی

پێکهاتە خوازەكان ڕەخنەیان هەیە لە لایەنگرانی قوتابخانەی عەقلانی کە بووەهۆى سەرهەڵدانی بیرۆكەى وەزیفی لە شاردا لایەنگرانی بیرۆکەی وەزیفی بە دواى بنیاتنانی شارێکی لێکچوو، وشك و ناچەقبەستوو بوون بۆیە پێکهاتەخوازەکان زۆر بایەخیان دەدا بەپرسی شوناس و ناچەقبەستوویی فۆرمی شار و پێیانوابوو لەگەڵ بایەخدان بە ئەرکی شاربێ. دەبن گرنگی بەپێکهاتەی فەزاکانی شاریش بدرێ پەرەسەندنی شار لەرێى بایەخدان بە ڕەهەندی پێکهاتەیی فەزاکانی شار، هەوڵی بنەڕەتی ئەو دیزاینەرانەی شارە کە بە ڕوانگەی پێکهاتەخوازییەوە سەیرى شار دەکەن ئەوان پێیانوایە ئەندازیاران و بەرپرسانی شار تەنیا بایەخ بە چەند بەشێکی شار دەدەن و بەشەکانی تریان لەبیر کردووە و بەجێی دێڵن بۆ خەڵکەکە ئەم قوتابخانەیە بە ڕەخنەگرتن لەمودێرنیزم کە زۆر دڵنیابوو لەخستنەرووی دیزاینی شار بەگشتی، دەستی دایە پراکتیزە کردنی پلانەکانی خۆی بۆ کۆی شار ( بژرگر، 1382 :56 )

خشتەیەك لە روانگەی تێۆریدارێژانی كۆمەڵناسی شار لەسەر شار و ئۆربانیزم

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ژمارە | ژمارەی قوتابخانەی كۆمەڵناسی شار | پرس و تەوەری قوتابخانە |
| 1 | شیكاگۆ | شاربوونەوەرێكی زیندوو و چالاكە. |
| 2 | لایەنگرانی كلتور | چڕبوونەوەی دانشتوان دەبێتەهۆی سەرهەڵدانی مۆدێلێكی تایبەتی رەفتار، پێوەندی و رێكخراو . پێداگریی لەسەر ئیكۆلۆجی و كۆمیۆنیتی و تایبەمەندی ژینگەی لۆكاڵە |
| 3 | پێكهاتە خواز بنیاتی | شار شوێنی چڕبوونەوەی سامان و ئیمتیاز و بەرهەمی سەرمایەی كەڵەك كراوە. پێكهاتە لەسەر ئابووری سیاسی وفاكتەری دەرەكی و جیهانییەكان پێ داگری دەكا |

بەشی سێیەم

باسی یەكەم: بنەما كۆمەڵایەتیەكانی دیزاینی شار:

بنەما كۆمەڵایەتیەكانی دیزاینی شار:

بەهای كۆمەڵایەتییەكانی شار بریتین لە پێكهاتەی ئۆبجەكتیڤی دانیشتووانی شار كە خۆی لە بیروڕا ، خواستەكان، ئۆرم و عورفی باوی كۆمەڵگەدا دەبینێتەوە(McBreen et al ,2011)نۆرم و بەها كۆمەڵایەتییەكان، چاوەڕوانی هاوبەشی كۆمەڵگان لە رەفتاری دانپێدانراوی خەڵك و گرووپەكان هێندێك نۆرمی كۆمەڵایەتی رەسمین (یاسای نووسراو) و هێندێكیش ناڕەسمین(جلك لەبەركردن). نۆرم لە بنەرەتدا كۆمەڵایەتییە نۆرم دەچێتە ژێر كاریگەری شار و شوێن گرووپ وهەلومەرجی ناوچەیەكی دیاری كراو(Azarkal,2019:22)

هەر كۆمەڵگەیەك خاوەن بەها تایبەتەكانی خۆیەتی كە لە كۆمەڵگە یەكیتر جیای دەكاتەوە. بەهاكان پارێزگارێ لە شوناسی كۆمەڵگە و كولتوورەكە دەكەن ، هەر كۆمەڵگەیەك شوناسێكی تایبەتی هەیە و بەهاكان دەیبارێزن كە ئەركی رێكخستنی كۆمەڵگە لە ئەستۆدەگرن.(كاك سور، 2012: 35-36)

پشتگوێخستنی ڕەهەندی كۆمەڵایەتی دیزاینی شار، كاریگەری خراپی داناوە لەسەر مۆدێلە جیاوازەكانی شار و تەنانەت لەسەر رەفتاری دانیشتوانی شاریشدا. دیزاینی شار بەهێنانە ئارای ژینگەیەكی لە بار ، جوان و دادپەروەرانە لە شاردا، زۆر بەرفراوانترە لە دروست كردنی كۆمەڵێك بینا و شەقام و گەرەك فەزای تر . دیزاینی شار لە چەند زانستی لێك گرێدراو پێك دێ كە لە میتۆدەكانی بیناسازی و پلاندانانی شار، ئەندازیاری شارستانی و ئاوەدانكردنەوە پێكدێ. دیزاینی شار پەنا دەباتە بەر كۆمەڵناسی ، یاسا، جوگرافیای شار ، ئابووری شار و بەشە ئەكادیمیەكانی تر زانستە كۆمەڵایەتییەكان و دەروونناسی و تەنانەت زانستە سروشتییەكانیش . دیزاینەرەكانی شار هەوڵ دەدەن بۆ دابینكردنی دادپەروەری لە شارەكان و دەبنە پاڵپشتێك بۆ كەمینەكان، ژیان ، رەش پێستەكان و خەڵكی هەژار و پەراویزخراو. دیزاینەرەكانی شار هەوڵ دەدەن لە رێگای دارشتنی دیزاینێكی سەردەمیانە، شۆرشێك لەسیستەمی كۆمەڵایەتی ، سیاسی و فەزایی شاردا بكەن لەسەر بنەمایەكی دادپەروەرانە و مۆدێڕن.

١) كەلتوری شار:

كولتوور لە دووبەشی مادی و مەعنەوی پێك دێ كەلتوری مەعنەوی بریتیە لە بەها ئۆرم و بیروبڕوای كۆمەڵگا. كولتووری مادیش رابردوویەكی مێژوویی هەیە و بەرهەمی پێشنیانە. وەك ئامرازەكانی ئیشكردن، بەرهەمی دەستی و پیشەیی و كشتوكاڵ جل و بەرگ ، مال ، چارەسەری پزیشكی خۆماڵی ، دروست كردنی خاونەبەرە و بەگشتی شتە دەسكردەكانی مرۆڤ بە گشتی كەلتوری مادی ئەو شتانەن كە دروستكراون و دەبینرێن . دیراسەی كەلتوری مادی لە زۆر رووەوە سەرەنجی زانایانی ڕاكێشاوە زانستە جیاوازەكان بەپێ پسپۆری خۆیان لەم لقەی كەلتوریان كۆڵیوەتەوە و بۆتە هۆی وروژاندنی ڕەخنە و گۆرانكاری تیۆری لە زانستەكانی شوێنەوارناسی، ئەنترۆپۆلۆجی، جوگرافیا و مێژووی هونەر و بۆتە هۆی سەرهەڵدانی گەنجینەیەكی دەوڵەمەند بۆ ئەو توێژەرانەی خەریكی لێكۆلێنەوە و تێگەیشتن لە جیهانی مادی(Lunn-Rockliffe et al, 2020)

كولتووری مەعنەویش بریتی یە لە ئایدیا و هزری ئابستراكتی كۆمەڵگا دەكرێ ئاماژە بكەین بە چەند نموونەیەك رێزدانان بۆ یاساكانی هاتوچۆ ، شێوازی جل و بەرگ و ئاخافتن. كولتووری مەعنەوی ئامادییە بازنەی كەلتوری مەعنەوی ئەو شتانە دەگرێتەوەكە ڕەهەندی چۆنایەتییانە هەیە وەك بیروبروای خەڵك، بەهاكانی كۆمەڵگە، یاساكان ، رەوشت ، زمان و هتد و بە ژمارە و چەندایەتی پێوانە ناكرێ.(williams and chaple,2018)

دووەم:دانیشتوان:

بەو پێیەی شار گرنگترین و ئالۆزترین وێنە ئاوەدان كردنەوەی مرۆڤایەتییە لە كاتێكدا دانیشتووان ئەم نیشتەجێبوونە نزیكەی 50%كۆی دانیشتوانی هەمو جیهان پێكدەهێنن، لەبەر ئەوە سەدەی بیستەم بە سەدەی (شۆرشی شارستانی)دادەنرێت هەروەكو زانراوە گەشەسەندنی دانیشتوانی شار بە رێكەوت نەبووە بەڵكو گەڵێ هۆكاری لەروودانی و بەژداریان كردووە لەوانە هۆكاری سروشتی و دیمۆگرافی و ئابووری و كۆمەڵایەتی و ئیداری و سەربازی و هۆكاری گواستنەوە و گەیاندن لەبەر ئەوە توێژینەوەی شار یاخود نەخشەكێشان وەكو باوە پێوێستی بە كۆمەڵێك تایبەتمەندی هەیە لەوانە لە بواری جوگرافیا و كۆمەڵناسی و ئابووری و ئەندازیاری و هیدیكە.....

هەر گۆشە نیگایەك لەمانە لە رووی وردبینییەوە تایبەتە بەو پسپۆریەی كە ناومان هێنان (لێژنەی باڵای ئامادەكار، 2009: 55-56)

هەڵكەوتەی جوگرافیایی شاری هەولێر:

پارێزگای هەولێر یەكێكە لە پارێزگاكانی هەرێمی كوردستان و پایتەختی هەرێمەكەیە ، هەولێر ئەو پارێزگایە بە دەكەوێتە باكور رۆژهەڵاتی وڵاتی عێراق، هەولێرلەرووی جوگرافی و فەلەكییەوە لە باكور و باكوری رۆژهەڵات هاوسنورە لەگەڵ هەردوو وڵاتی توركیا و ئێران ، پارێزگای سلێمانی دەكەوێتە رۆژهەڵاتیەوە رووباری زێی بچووك سنوری باشوور و باشووری رۆژهەڵات لە پارێزگایی كەوكوكی جیادەكاتەوە ، لە باكوری رۆژئاواش رووباری شین لە پارێزگای دهۆك جیادەكاتەوە ، هەروەها بەشێ رۆژئاوا و بەشێكی باشووری رۆژئاوایی زێی گەورە لە پارێزگای موسل جیای دەكاتەوە(لێژنەی باڵای ئامادەكار، 2009 :34)

لە رووی فەلەكییەوە هەولێر دەكەوێتە نێوان بازنەی پانی(35-40)و (30-37)بەرەو باكور و (20-42)و(30-45) هێڵی درێژی بەرەو رۆژهەڵات.(15.870)كم چوارگۆشەیە.

لە خاكی هەولێر دوو رووباری سەرەكی تێدەپەرن یەكەمیان زێی گەورە كە لە باكوری گوڵەمێرگ لە خاكی ئێران هەڵدەقوڵێ كە دوای تێپەرینی بە ناوچە شاخاویە سەختەكان لە دشتی هەولێر دەردەكەوێت لە نزیك گوندی گردمامك بە نزیكەی(25)كم لە باكوری شاری هەولێر وە رۆیشتنەكەی دەست بە فراوانی دەكات و بەئاسكی كەڵەك و گوێر بۆ ئەوەی بڕژێتە رووباری دیجلە لە شوێنێك كە پێی دەگوترێت (گردی كشاف). وە دووەمیان زێی بچووكە كە لە باشوری دەریاچەی ئورمیە هەڵدەقوڵێ لەناو خاكی ئێران وە گرنگیەكەی كەمترە لە زێی گەورە و بەنداوی دۆكانی لەسەر بونیادنراوە بۆ كەمكردنەوە مەترسی لافاو لەسەر بەغدا و دەرژێتە رووباری دیجلە لە نزیك دەرچەكە.(جماغە من شباب اربیل بدون سنە 24)

پارێزگای هەولێر خاكەكەی بەپێی بەرز و نزمی دەكرێتە سێ پەكەی فیسیۆگرافی كە ئەمانەن ناوەچەی شاخاوی ، ناوچەی زوورگ ، ناوچەی دەشتایی ، رووبەری هەولێر (15486)كم2 یە ، پارێزگای هەولێر رووبەرێكی فراوان لەهەرێمی كوردستان پێكدەهێنێت خۆ لە نزیكەی (6273200) دۆنم دەدات رووبەری زەوی كشتوكاڵی نزیكەی (126000) دۆنم دادەنرێت ، رووبەری گشتی خاكی هەولێر كە لە ژێر دەسەڵاتی حكومەتی هەرێمی كوردستانە نزیكەی(3521504)دۆنمە، رێژەی 25% هەموو لەرووی كشتوكاڵیەوە تۆ كردنە، (لێژنەی باڵای ئامادەكار،2009 :35-44) پارێزگای هەولێر كەش و هەواكەی چوار وەرزەی هەیە ، هاوینی گەرمە و زستانی ساردە بەرزترین شوێنی زەوی قەلاكەیەتی كە بەرزی (414م) لە ئاستی رووی دەریا.(شێخ بزێنی ،2016: 18)

باسی دووەم: بوارەكانی دیزاینی شار

گرنگی دیزایینی شارو ئەركەكانی :

پەرەسەندنی بەردەوامی شارەكان پێ سەرەنجدانە بنەماكانی دایزایینی شار ، پەرەسەندێكی بێ ناوەرۆك و بەتاڵە. بەرێوەبەرانی پەرەسەندنی شار، رەواڵەتی شاریان كردۆتە رۆاڵەتێكی ناڕێك و ناوهاوسەنگ بایەخدان بەدیزاین و ڕواڵەتی گشتی شار لە پرۆسەی پەرەسەندی شاردا، پرسێكی زۆر گرنگە ئەمە ئەركی ئەندازیاران و دیزاینەرەكانی شارەكە پارێرگاری بكەن لە خاڵە پۆژەتیڤەكانی شار، شاردەبێ بۆ هەموو دانیشتووانی شار، ژینگەیەكی یەكسانی خوازبێ و هەمووان وەك یەك لە ئیمتیارەكان كەڵك وەربگرن . دیزاینی شارەكان لەسەردەمی هاوچەرخدا، چڵ ساڵێكە دەستی پێكردووە و دیزانیەرەكانی شار بەردەوام خەریكی دەوڵەمەندتركردنی ئەم پرۆسەیەن.

لە ڕاستیدا پرۆسەی هاوكاری فرە لایەن بۆ دارشتنی پلانی شارەكان، دەرئەنجامی هزری كۆمەڵە بەرپرسیارەتی و پسپۆرییەكی جیاوازەكە لە پرسێكی هاوبەشدا بەشدارن. لە بنەرەتدا لە دیزاینی شار یا بەشێك لە شاردا ، دەبێ چەندین پسپۆری جیاواز بەشداربن لە پلانی ترافیك و ئەندازیارییەوە بگرە تا دیزایینی رواڵەتی شار. لە هەموو ئەو بوارانەدا، دیزایینی شار لە زۆر پرۆژەی نۆژەنكردنەوەدا ، خالێكی گرنگە كە دەبێ هەموو ئەو بوارانە دا، دیزایینی شار لە زۆر پرۆژەنكردنەوەدا ، خالێكی گرنگە كە دەبێ هەموو پێوەرەكان ڕەچاو بكا لە دیزاینی هەیكەل و فەزای شاردا. (.......................................)

هەستكردن بە حەسانەوە لە ناوماڵ لەرووی جەستەییەوە گرنگترین چەمكە. پیسپۆران پێیان وایە كە خەڵك زیاتر بایەخ دەدەن بەچۆنایەتی و چەندایەتی دیزایینی ناوماڵ و لەگەڵ هەستكردن بە حەسانەوەی ناوماڵ ، سەقامگیری كۆمەڵایەتیش زیاتر دەبێ.(...........................)

دیزایینی شار گرنگی دەدات بە پەیوەندی خەڵك لەگەڵ بۆشایی، كە پەیوەندی یەكە سوودەكەی لەوەدایە كارلێكردنی خەڵك لەگەڵ ژینگەكەی پرۆسەیەكی دوو جەمسەرە ، بەجۆرێك كە خەڵك كاریگەری دەكەنە سەر ژینگەكەی و دەیگۆرن، بیرۆكەی یەكەم پێویستە بەهەند وەریگیری كە رێبازی بیرۆكەی یەكەم پێویستە بە هەنە وەربگیری كە رێبازی فەلسەفی بیناسازی و ژینگەی . كە بەلایەوە ژینگەی فێریان كاریگەری یەكلاكەرەوەی هەیە لەسەر هەلسوكەوتی مرۆڤایەتی: سەرەڕایی زێبازی فەلسەفی دوو تێروانینی سەرەكی هەیە كە رادەی كاریگەری ژینگەیی دەخەنەڕوو لەسەر هەڵسوكەوتی تاك :-

1. توانینی ژینگەی : بۆ نموونە : تاك ئەوە هەڵدەبژێرێت كە لەگەلیان دەگونجێت لە نێوان ئەو هەڵە ژینگەیانەی لەبەر دەشتیاندایە.
2. ئەگەری ژینگەی:- لەناو ژینگە فیزیاییەكە هەندێك هەڵبژاردە هەیە كەوا هەندێكیان لە هەندێكیان زیاتر جێگەی رەزمەندین.(.............................................)

ڕاوبۆچوونی هەر یەك لە Allan Jecobs & Donald Appleyard:

هەردووكیان ئەمەیان داهێنا لە توێژینەوە هاوبەشەكەیان بەناوی (Manifesto Towards an Urbar Design ,1987 : 115-116) سەبارەت بەگرنگی بەدێهێنانی حەوت ئامانج، بۆ دروستكردنی ژینگەیەكی شارستانی سەركەوتوو ئەوانیش:-

1. گونجاوی بۆ ژیانكردن تێیدا:-

شارەكە شوێنێك بێت كە هەمووان بتوانن تێیدا بژین بە ئاسوودەیی رێژەیی

1. ناسنامە و كۆنترۆڵكردن:

خەڵك هەست بكەن كە بەشێكن لەو ژینگەی سەر بە ئەون ، بە شوەی تاكی یان كۆمەڵی ، جاچ ئەو بەشە خاوەنداریەتی بكەن یان نەیكەن.

1. گەیشتن بە هەڵ:-

خەڵك هەست بكەن كەوا شارەكە شوێنێكیان بۆ دابین دەكات كەوا بەهۆیەوا دەردەچن لە شێوەی لاسایی كەرەوە كەوا تێیدا دەژیان ، بۆ ئەوەی شارەزاییەكانیان تێیدا پێشبخەن ، وە ئاسوودەبن و چێژی لێوەرگرن لەكاتی بەكارهێنانی .

1. ڕەسەنایەتی و مانا:-

خەڵك بتوانن لە شارەكەیان و شارەكانی تر بگەن لەلایەنی نەخشەدانانی ، وە ئەركی گشتی ، دامەزراوەكان ، وە ئەوە هەڵەی كەوا پێشكەشی دەكات.

1. كۆمەڵگاو ژیانی گشتی :

لە بۆشاییەكانی شارەكە شوێنێك هەبێت هانی بەشداری كردنی هاوڵاتیان بدات لە ژیانی گشتی .

1. پشتبەستنی شارستانی خودی:-

پێویستە شارەكە سەربەخۆ بێت ، لە لایەنی بەكارهێنانی وزە وسەرچاوەی تری دەگمەن.

2-4 پەیوەندی ئاڵوگۆری نێوان كۆمەڵگا و نەخشەدانانی بیناسازی:-

تایبەتمەندییەكانی دیزایینی شار

1. دیزاینی شار تایبەتە بە هەیكەل و فەزای ژینگەی شار كرێدراوی رۆڵی شارە و لێی جیاناكرێتەوە.
2. دیزاینی شار پرۆسەیەكی بەردەوام و روو لەگەشەیە كە دەبێ لە چوارچێوەی گۆرانكاری بەردەوامی ژینگەدا بێتە ئاراوە پرۆسەی بەكارهێنراوی دیزاینی شار تارادەیەك زۆر كاریگەری هەیە لەسەر دەرهاوێشتەكەی(......... : Gosling, 1984,Toon,1988 , Barnett, 1982 )
3. دیزاینی شار پرۆسەیە كە پێویستی بە بەشداری لایەنی دیكە هەیە و بریتییە لە هەوڵی بە كۆمەڵی گروپە هاوبەرژەوەند و كاریگەرەكەكان لەگەڵ پسپۆرەكانی ،ژمارەی ئەو گروپانە زۆرە بەرژەوەندییەكانیان جیاواز و جار جاریش دژ بە یەكە و لە كۆتاییدا ئاستی كۆنترۆڵی رێژەییە.
4. سنوری چاڵاكی دیزاینی شار ، فەزای گشتی شارە بەڵام جار جارە فەزای تایبەتیش چ بەشێوەی تاك و چ كۆمەڵ دەچێتە ناو سنوری چاڵاكیەكانەوە.
5. ماوەی چاڵاكی دیزاینی شار درێژخایەنە و دەرهاوێشتەكەسی زۆرجار نیوە چڵە رێژەی و سنوردارە.
6. دیزاینی شار بوار دەرەخسێنێ بۆ سەرهەڵدانی گۆرانكاری چۆنایەتی لە ژینگەی ناوشاردا، دیزاینی شار ڕەنگە هیچ كات دەست نەبات بۆ داڕشتنی نەخشەی بینایەك یان كۆمەڵە بینایەك ، بەڵكو پسپۆرن لە بیناسازی (Dittas,1980)
7. لە ڕووی پێوەرەوە ، دیزاینی شار ، لە ڕووبەری فراوان و ئاستی جیاواز دا جێبەجێدەكرێت، بەڵام میكانیزمی دیزاین شێوازی جێبەجێكرنەكەی ، ماوەی پلانەكان بەپێی رووبەرەكانی جیاوازە ، پێوەرە باوەكانی دیزاینی شار بریتین لە رووبەری پرۆژە ، گەڕەك بە شێك لە شار ، كۆی شار ناوچەیەكی شار و كۆریدۆرەكان .
8. لە بارەی ناوەڕۆكەوە خەسڵەتە سەرەكیەكان دیزاینی شار بریتین لە ، شوێن و چڕی، پیادەكردن و پێوەری مرۆیی، كەڵتوری مرۆڤ ، ئاوەدانكردنەوەی ، ژینگەی دەستكردنی مرۆڤ و ژینگەی سروشتی.
9. دیزایینی شار ئەزموونێكی بە كۆمەڵی مرۆڤە ، نابێ بە روانگەی بارزگانی و ئابوورییەوە سەیر بكرێ و یاساكانی ئابووری بازاری بەسەردا بسەپێنین(............................)

ئامانجەكانی دیزایینی شار

ئامانجەكانی دیزاینی شار لە چەند خاڵێكدا دەخەینەڕوو:-

1. داشتنی پرۆژە ، پێكهاتەی شار:-

دیاریكردنی چوارچێوەی ئەو ئاراستە و فەزایانەی پێكەوە گرێدراون ،دیاری كردنی پێوەندی بەرەوپێشچوون، ئاراستەكان و فەزاكان پێكەوە ، لێرە دا گەڵاڵەی پلانەكە دەخاتەروو كەهەموو بوارەكانی دیكە فۆرم و پەرەپێدانی بەپێی گەڵاڵە كە جێبەجێ دەكرێت.

1. پلان:-

مۆدێلی داڕشتنی نەخشەی شەقامەكان، هەڵكەوتەی بیناكان لە گەرەكێكی تازە بیناتنراو ، لەسەر دوو ئاستی بچووك و گەورە.

1. ئاسۆ:-

هەڵكەوتەی پارچە زەوییەكان، بەرزایی و نزمایی ، رەنگ ، چاڵ و قووڵی، رەنگەكان و توخمەكان و چۆنیەتی لێكدانی ئەم توخمانە پێكەوە كە فەزای كراوە لە خۆدەگرێ، وەك داچاندن ، كەرتەكان و چارەسەر.

1. چڕی و لێكدان:-

ئاستی پەرەپێدان لە پارچە زەوییەكی دیاری كراو و رووبەرەكەی كە بیناكەی لەسەر دروست دەكرێ ، چڕبوونەوە كاریگەری هەیە لەسەر پەرەپێدان و تێكەڵێك لەمانە كاریگەری هەیە لەسەر ئەكتیڤبوونی شوێنێك ، پێوەرەكانی چڕی پەرەپێدانی جیاوازن رووبەری پارچە زەوییەكە (بە تایبەت عەرزی تیجاری) ژمارەی خانووەكان ، و ژمارەی ژوورەكان (لە دروستكردنی گەڕەك و شوقە) دا.

1. رووبەر و بەزرایی:-

پانتایی بەقەت رووبەری بینایەك بە رێژەی ژینگەی دووروبەری ، یان رووبەری بەشێكی بیناكە یان پارچە جیاوازەكانی بیناكە بە تایبەت لە ئاستی یەك كەسدا بەرزایی كاریگەری پەرەپێدان لەسەر دیوی دەرەوە، شێوەی بیناكە دەكرێ ژمارەی شوقەكانی بكرێنە پێوەری بەرزایی یا بەرزایی خودی بیناكە لەسەر شەقامەوە یان بەرامبەر بیناكانی تەنیشتی یا روانگەی ستراتیژی.

1. رووبەرو پەڵە:-

تێكەڵێك لە هەڵكەوتە قەبارە و فۆرمی بینایەك یان كۆمەڵە بینایەك لەبەرامبەر فەزا بینای تر پەلە بریتی یە لە دەرخستنی سێ رەهەندی ئاستی پەرەپێدان لە پارچە زەوییەكی دیاری كراو ،

1. جوانكاری و وودەكاری:-

بیناسازی ، تەكنیكی بیناسازی ، دیكۆرات ، مۆدێل و رووناكی بینا یا خانووێك كە دیكۆری دەركە و بەیتونە و سەقف ... دەگرێتەوە.

1. هەیكەل و كەرەستەكان:-

كوالێتی و جۆر و جوانی كەستەرەكانی بیناسازی كە هەم بیناكە جوان دەكا و هەم دەبێتە مۆركی گەڕەك یا یەكە یەكی نیشتەجێبوون لە ناو شاردا(Gateshead conncil,2008)

ئامانج لە نەخشەدانانی شار ، كورت ناكرێتەوە لەسەر بینینی پێكهاتەی شارستانی كە بەشێوەیەكی باش كار بكات ، بەڵكو دەبێت جێی رەزامەندی بێت لە ڕووی روخساریشەوە.

* Jane Jacobs لەساڵی 1961 دووپاتی كردۆتەوەكە : بۆ ئەوەی سەیری شار بكەن ...یان گەڕەك ، بەو پێیەی كە گرفتێكی بیناسازی گەورەیە ... پێویستە هۆنەر بگۆرینەوە بە ژیان (عەرەیێ)

ئامانج لە دیزاینی شار لە بنەرەتدا دروست كردنی پەیوەندی یە لە نێوان خەڵك و شوێن ، لە نێوان جوڵە و هەیكەلی شار هەروەها و لە نێوان سروشت و پێكهاتەی دەست كردنی مرۆڤ لە ناو شار دا، بۆ ئەم مەبەستە دیزاینی شار بەلێك گرێدانی بنیاتنانی شوێنەكان، رێكخستنی ژینگە، یەكسانی كۆمەلایەتی و توانای ئابووری هەوڵێ خۆی دەخاتە گر بۆ بنیاتنانی كۆمەڵە شوێنێك بە شوناس و جیاوازیەكی زۆرە وە دیزاینی شار لە رێگەی ئەم گرێنەوە ، ئاسۆیەك دەخاتە بەرچاو بۆ ناوچەیەكی تایبەت و لە دواجار دا كەلك وەردەگرێ لە سەچاوەوە توانای پێویست بۆ بەردەوامی دان بەو ئاسۆیە (.....................................)

خوڵقاندنی ژینگەی بەردەوامی شارە بەپێك هاتەیەكی درێژخایەن، بینای گونجاو بۆ ژیان ، بۆ نموونەكەم كردنەوەی ئۆتۆمبێل لە ناو شار و پەرەدان بەرێ كردن پایسكل سواری ، بەمەبەستی پارستنی ژینگەی ناوشار(Ewing, 2009)

ئامانجی دیزاینی شار بریتی یە لە ئاراستەكردنی شوێنە گشتیەكان و پسپۆریەكەشی تایبەتە بە فەزا و ژینگەی شار، دەیەوێت بە ڕەچاوكردنی تایبەتمەندی كۆمەڵایەتی ، نەتەوەیی مێژووی دانیشتووان و هەڵومەرجی رواڵەت و هەیكەلی شار، فەزای شار بخاتە خزمەت خەڵكەوە و جگەلە دابین كردنی لایەنی خۆشگوزەرانی، بۆشایی دەرونی و سوزداری دانیشتووانی شاریش پڕ بكاتەوە ، دیزاینی ژینگەیەكی مرۆڤانەیە بۆ دانیشتوانی شار ، دیزانی مرۆڤانەش كاتێك دێتەدی كە بوار بدات بە بەژداری خەلك ، بەرپرسان و پسپۆران لە پرۆسەی بریاردان ، بە داخەوە لە دیزانی شار دا بەگشتی بایەخ نەدراوە بەویستی خەڵك و خەڵك تەنیا لە دوورەوە سەیری پرۆژەكانیان كردووە و دیزاینەر و پلاندانەران لە جیاتی ئەوان بریار دەدەن (بعرینی ،1389 اقایی و دیگران 30: 139) پەراوێز خستنی خەڵك لە دیزاینی شاردا وای كردووە كە شارەكان وەڵامدەری پێداویستییە ڕاستەقینە و سەرەكییەكان مرۆڤ ئەبن(،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،)

ئامانجی سەرەكی دیزاینی شار ، هاندانی كۆمەڵە ئامانجێكی ترە كە بۆ كۆمەڵگا پێویست ترن، یا بۆ نەهێشێنی ئەو ئاستەنگە هزرییانەن كە گیرۆدەی شارە هاوچەرخەكانە ئەم ئامانجانە بریتین لە: پەرەپێدانی شار(وەك چاڵاككردنی یەكگرتوویی كۆمەڵایەتی چێنە هەژارەكان) ، پەرەپێدانی ئابووری (وەك دابینكردنی ئاسایش و شارەكان) ، بایەخدان بە ژینگە(وەك بەرزكردنەوەی ئاستی چاودێری) بێگومان ئەم دیزاینە بایەخ دەدا بەناوەڕۆك نەك بەرواڵەتی شار، ئامانجی سەرەكی دیزاینی شار بەرزكردنەوەی ئاستی شارە لە رووی چۆنایەتییەوە واتا پەرەپێدانی ئابوری و كۆمەڵایەتی شار نەك چەندایەتی ، ئەوەی كە ئاشكرایە چۆنایەتی ژیان بەستراوەتەوە بە ڕۆلی ژینگەی دەستكردنی مرۆڤ، تا فۆرم و روڵەت پرۆژەكانی دیزاینی شار دەبێ لە سێ پرۆسەی كۆمەڵایەتی ، ئابووری پێكبێنن یان رێخۆشكەر بێ بۆ پێكهێنانییان ، پرۆسەی یەكەم پەرەپێدانی كۆمەڵایەتی بە پرۆسەی یەكەم پەرەپێدانی كۆمەڵایەتییە پرۆسەی دووەم پەڕەپێدانی ئابووریی یە و پرۆسەی سێیەمیش بەرزركردنەوەی ئاستی چۆنایەتی ژینگەی دەست كردی مرۆڤە لە شارەكاندا ، مەبەست لە پەرەپێدانی كۆمەڵایەتی بوار رەخساندنەوە بۆ بەژداری چاڵاكانەی خەلك لە پرۆژەكاندا لە رێگەی دیالۆگەوە لەگەڵ نوێنەرانی گەرەك دیزاینەرانی شار و بەرپرسان ئەم دەبێتەهۆی جێ بەجێ كردنی ویستی خەڵك دورتس كردنی ویستی خەڵ ، دروست كردنی شوناسی كەڵتوری ،چاڵاكی ، ڕووداوەكان، پلان دانان و خزمەتگوزاری لە دیوی دەرەوەی شاردا ، دەبێ دیزاینی شار ببێتەهۆی جەمسەر بەندی دیزاینی شار رێگای خۆشكەرە بۆ بەژداری خەڵك لە پرۆسەی دروست كردنی شار ، یا تەنها ئەو پرسە دەكا ، دیزانینی دشار پارێرگاری دەكا لە ژینگەی شار و بەرزركردنەوەی ئاستی لە رووی چۆنایەتیەوە یا خۆ دەسەپێنی بە یاساو پاساوی ئابووری و سیاسیەكانەوە(Madanipour,2004)

بوارەكانی دیزاینی شار

1. سەوزایی لە دیزاینی شاردا

سەوزایی لە ناو فەزایی شاردا خالێكی زۆر گرنگە كە بەرپرسانی شار بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی ژیانی دانیشتوانی شار دەكەن ، كۆلەگەیەكی گرنگی بنەمای كۆمەڵایەتی دیزاینی فەزای سەوز لە ناو شاردا ، ئەوەیە كە بەشێوەی دادەپەوەرانە بۆ هەموو گەرەكەكانی شار بێ سەوزایی بریتی یە لە پارك ، دارستان، فریز ، دار و هەروەهاوە باخچە و داری ناو ماڵان مەبەست لەسەوزایش تەنها پارك و دارو فریزی نیە، حەوزودەرباچەی بچووكیش دەگێرتەوەكە پاڵنەرێشی بۆ چمەن و دارو پاك (cnejic rtal.2015)

ديزاینی فەزای سەوزیشار لە درێژخایەندا كاریگەی پۆزەتیفی دەبێ لەسەر ئابووری شار، بۆ نموونە دەبێتە ماركەیەكی گرنگ بۆ شاریان نزمی زەوی بەرز دەكاتە وە لەو شوێنانەی نزیكن لە فەزای سەوز (janson,2014) فەزای سەوزی شار دەبێتە ماركەیەكی گرنگی بازرگانی بۆ ناوشار دەبێتەهۆی راكێشانی كۆمپانیاكان، كرێكاران و گەشتیار، توێژینەوەك لەكەندا كاریگەری ئابووری سەوزایی لەسەرشار پشت راست دەكاتەوە كە پارك دەستە شوێنێكی گرنگ بۆ راكێشانی گەشتیار (ائنگلز، 2002)

دەكرێت ئاماژە بكەین بە دەریاچەو شینایی شاری گاردا لەئێتالیا ساڵانە 100 ملیون یۆرۆ داهاتی هەیە بۆ شارەكە(توتارۆ دێ سالۆ ،2010)

سەوزایی لە ناوشاردا كاریگەری لەسەر تەندروستیش هەیە تەمەن درێژ دەكاتەوە، ئاسوودەیی و روحی و جەستەیی ، توانای فێربوون و گەشەی منداڵ زیاتر دەكات كە ئەمانە هەموویان كاریگەریان هەیە لەسەر پەرەپێدانی بەردەوامی كۆمەلایەتی و ئابووری ، سەوزایی لە ناوشار وا دەكات منداڵ حەز لە شوێنەكە بكات لە رووی جەستەیی و روحییەوە زیاتر گەشە بكات لە شارەكان دەكرێ لەرێ سەوزایی وە پێش لە قەلەوی منداڵ بگرین(Liu,etal,2007)

سەوزایی لە شار ئیكۆ سیستەمێكی گونجاو بۆ كۆمەڵگا دەبین دەكات(Lafor tezaet , al,2013) ئەم ئیكۆ سیستەمە كاریگەری هەیە لەسەر خۆراك ، ئاو ، فایبەر، رێكخستن كەش و هەوا گواستنەوەی تۆوی دار و گوڵ ، كات بەسەردن پاسكیل سوزی و هتد...)(هەڵسەنگاندنی ئیكۆسیستەمی، 2005)

1. گەشتیاریی

گەشتیاری بریتییە لە گەڕان و سەردانی خەڵك لە شوێنی خۆیانەوە بۆ شوێنێكی تر بە مەبەستی پێشوودان و رابواردن كە ماوەی گەشتەكە بەپێی پێناسەكان جیاوازە. هەندێك دەڵێن نزیكەی ساڵێكە .

پێناسەیەكی تر ئاماژە بەوە دەكات كە گەشتیاری بریتی یە لە كۆمەڵێك چاڵاكی تایبەت بە گەشتیار، یا كۆی ئەو چالاكیانەی گەشتیار لە ماوەی گەشتەكەیدا بۆ شوێنی مەبەست ئەنجامیان دەدا. كەواتە تایبەمەندی سەرەكی گەشتیاری یەكەمجار دوور كەوتنەوەیە لەشوێنی خۆت بۆ شوێنێكی دوورتر و لە دواجار دا مانەوەیەكی كورتخایەنە كە رەنگە لە شەوێكیش كەمتر بێ(Estelajietal,2012:20)

شار لە رووی كۆمەڵایەتی ، كەلتوری ، ستاتیكا و هەیكەلەوە دەبێتەسەرچاوەیەكی گرنگی گەشتیاری ، شارێكی سەرەنج راكێش گەشتیاری زۆر رادەكێشی و دەكرێت لەم سەرەنج راكێشیەش بكاتەوە بناغەیەكی بەهێزی ئابووری گەشتیاری ، گەشتیاری شار رۆڵی گرنگی هەیە لەبەردەوامی كۆمەڵایەتی شاردا ، ئامانجی گەشتیاری شار بەرزكردنەوەی ئاستی خۆش گوزەرانی شاردا لەرێ پەرەپێدانی ئابووری و ئابووری و كۆمەلایەتیش بەش بە حاڵی خۆیان دەبنەهۆی بەهێز كردنی لایەنەكانی دیكە بەردەوامی لەشاردا ( )

1. ئابووری:

ئابووری شار بەگشتی خوێندنەوەی ئابوری شارە بە پێوەرەكانی ئابووری خەركی شارە بە پێوەرەكانی ئابووری خەرێكی شیكردنەوە پەرسەكانی شارە وەك تاوان ، ئاستی خوێندەواری، سیستەمی گواستنەوە، خانووبەرە و بوجەی شار، ئابووری شار وەك لقێكی ئابووری دیراسەكی پێكهاتەی فەزای شار و شوێنی ژیانی خێزان و كۆمپانیاكانە، ئابووری شار لقێكی زانستی ئابووری یە كە ئابووری زانەكان و پسپۆرانی جوگرافیا ئابووری هەوڵ دەدەن بۆ چارەسەری كێشەكانی شار پەپێودانێكی زانستی ئابووری . لەو پرسانەی ئابووری شار بایەخیان پێ دەدا ، دەكرێ ئاماژە بكەین بەو پرسە گرنگەی كە چۆن و بۆچی كالا و خزمەتگوزاری لەشاردا بەرهەم و دابەش دەكرێ.

تەوەرە سەرەكییەكانی ئابووری شار بریتی یە لە خانووبەرە و سیاسیەتی گشتی حكومەت لەو بارەیەوە سیستەمی گواستنەوەی ناوشار كێشەكانی شار ، رۆڵی بازار لەپەرەپێدانی شار دا زەوی و عەقاراتی شار ، خەرج و داهاتی شار.

1. جوگرافیا:

جوگرافیان زانستی دراسەی شوێنە و جوگرافیای شاریش بەو دوایانە بۆتە لقێكی ئەو زانستە، زانایانی جوگرافیا شار رۆڵێكی گرنگ دەگێرن لە دیمەنی شار ، دیزاینی شار و پلاندانانی شاردا.(Gunapala,2005)

لەو فاكتەرە گرانگانەی كە دەبێ لەو دیزاینی شاردا ڕەچاو بكرێ ، بایەخدان بە ئاستی شێ لە هەوادا. شێ بریتیە لەو بڕە ئاوەی كە بەشێوەی هەرێم لە هەوادا بوونی هەیە و بەرهەمی هەڵمی ئاوی دەریا و ئۆقیانووس و گژ و گیایە و لەرێێ باو هەواوە گەرما بەرزتر بن ، رێژەی هەڵمی ئاو لە هەوا دا زیاتر دەبێ و هەر ئەمە وایكردووە كە رێژەی شێ لە ناوچەكاندا جیاواز بێ . شێی جاری وایە باشە و جاری واشە بەپێی بەرزبوون یا نزمبوونەوەی خراپە بوونی سەرچاوەكان ئاو لە ئیقلیمی ناوچەدا (Macro Climate) دەتوانێ ببێتەهۆی هاوسەنگی پلەكانی گەرما لەماوەی شەو و رۆژێكدا و لە ناوماڵێش وەك ناوچە بچووكەكە (Macro Climate) ئاو دەتوانێ هەڵكشان داكشانی پلەكانی گەرما كەمتر بكاتەوە بۆیە لەو خانووە هاوچەرخانەی كە پشت بەسیستەمی وزەی خۆر دەبەستن ، بەرمیل ئاو دادەنێن و ئاوەكە لە رۆژدا گەرما وەردەگرێ و لەشەو دا ماڵەكە گەرم دەكاتەوە.( .......................................... )

بەشی سێیەم

باسی سێیەم/ سەرهەڵدانی شار وەك قوناغی گەشەی پێوەندیی كۆمەڵایەتی

یەكەم/ سەرهەڵدانی شار وەك قوناغی گەشەی پێوەندیی كۆمەڵایەتی :

بینای شارەكان بەرهەمی گەشەی دابەشكردنی كۆمەڵایەتی كارە گەشەی پێوەندی كشتوكاڵی ، دەركەوتنی توانای نوێی بەدواوە بوو بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی ژیان و خزمەتگوزاری خەڵكێكی زیاتر و ئەمەش بووە هۆی سەرەتای سەرهەڵدان و گەشەی چەند كۆمەڵگایەكی شارنشین لەسەر بنەمای ئاڵۆگۆری ئابووری(.......................................)

بنیاتنانەوەی شارە كۆنەكان :

لە هەندێك حاڵەتا سەرهەڵدانی شار دەگەرێتەوە بۆ ژیاندنەوە و بنیاتنانەوەی پێوەندیی شارنشینی لەو شارانەی كە پێشتر داڕماون و خەسڵەتی شاریبوونی خۆیان لە دەست داوە. ئەگەر ئەم گێرانەوەی مێژووییە بكەینە پێوەر ، ئەو پرۆسەیە دەبێتە بنەما بۆ سەرهەڵدا ئەوەی زۆر شار لە مێژوودا. بەپێی ئەم بۆچوونە ، شارەكۆنە داڕماوەكان، بەهۆی گۆرانكاری هەڵومەجی ئابووری، كۆمەڵایەتی و سیاسی سەر لە نوێ بنیات دەنێرنەوە. پێوەندیی ئابووری بارزگانی و بەرهەمهێنانی كاڵا بەهێزە بەپێی هەڵومەرجی سروشتی و جۆری پێوەندییەكانی. گەشەی ئابووری كشتوكاڵی كاریگەرییەكی زۆری هەبووە لە بنیاتنانەوەی شارە كۆنەكان لە پێش سەرهەڵدانی ئیسلامدا.(پێگۆلوسكایا، ص252)

دەستپێكی مێژووی شارنشینی دەگەرێتەوە بۆ 7500 ساڵ پێش ئیستا لە میزۆپۆتامیا(Redman,1990)

بیرۆكەی سەوزاییش لە شاردا دەگەرێتەوە بۆ هەزاران ساڵ پێش ئێستا(دمیسی،2012).دەكرێ ئاماژە بكەین بە پاركی هۆمانا(2000ساڵ پ.ز) پاركی راوی ئاشوور و نەینەوا(750ساڵ پ.ز) باخە هەڵواسراوەكانی بابل(604پ.ز) و بە هەشتی ئیرانی(539پ.ز) ئەمانە چەند نموونەی كۆنی توانای مرۆڤن بۆ خولقاندنی دیمەنی دەستكرد لە شاردا روانگە جیاوازەكانی مرۆڤی ، سروشتیان لەرێی جیاواز و بۆ ئامانجی جیاواز بەشار ناساندووە. خەڵكی یۆنان و رۆمی كۆن سروشتیان خستنە ناو ژیانی كۆمەڵایەتی دانیشتووانی شارەوە خەڵكی یۆنان رەنگی سەوزیان هەم بەشوێنێكی پیرۆز دادە نا و هەم بەشوێنێكی گونجاو بۆ ژیانی مەدەنی. خەڵكی رۆم قەزای كراوەیان بەشوێنێكی باش دادەنا بۆ تەندروستی و بەختەوەری هاوڵاتیان . پاركەكانی رۆمی كۆن شوێنێك بوون بۆ رابواردن و پشوودان(jonesand wills,2005:9)

باخەكانی چین و ژاپۆن لە ژێر كاریگەری تاتۆتیزم و بودیزمدا بوون . خەڵكی چین پێیاندا بوو كە هەر دیمەنێك لە چەند توخم پێكهاتووە و هەر توخمێكش خاوەن و هێز و وزەی خۆیەتی و رۆح و ماددە، مرۆڤ و سروشت لێك جیا ناكرێنەوە، باخەكانی جیهانی ئیسلامیش هێمای بەهشتن. لەو باخانەدا رووبارێك تێدەپەڕی. توخمە پێكهێنەرەكانی باخ لە ناوموسولمانان هەموو ئیسلامین هەموو باخەكان پەرژینیان هەیە باخەكانی جیهانی مەسیحیش بەپێی رێنوێنییەكانی ئەم ئایینەدارێژراون.(Mclntosh,2005,19)

لەمێژووی شاردا، دەوڵەت فاكتەرێكی گرنگە لە دامەزراندن و گەشەی پەیوەندی شارنشینی . دەوڵەت لە بەرچەند هۆكارێك بایەخ بەشاردەدات. شاردەبووە ناوەندی ئیداری سیاسی و شوێنی جێگیربوون حاكم و دەكرا پایتەختی دەسەڵات لە هەندێك حاڵەتدا. سەرهەڵدای شار هاوكات بوو لەگەڵ سەرهەڵدانی دەوڵەت و بۆ نموونە: شاری هەگمەتانە لەسەردەمی مادەكان. شاری پارسە لەسەردەمی ئەخمینیەكان، شارەكانی یۆنان ، سەردەمی ئەشكانیەكان ، شارن هیكاتۆمپۆلیس و چەند شارێكی تر، لەسەردەمی ئیسلام دا شارەكانی ، واست ، بغداد ، قاهیرە و فارس لەبەر هۆكاری سیاسی دامەزران و بوونە پایتەختی دەسەڵات، ئەم شارانە لەرووی سیاسی و ئابووری زۆر تایبەتبوون(...........................)

لە هەندێك حاڵەتدا ، دامەزراندن شار، بەرهەمی گەورەبوون و رێكخستنی دەوڵەت بووە ، ئیبن خەلدوون ئەم بۆچوونەی بەم شێوەیە كورتكردۆتەوە ودەڵێ : دامەزراندنی شار بچووك و پاشان شاری گەورە بەرهەمی دامەزراندنی دەوڵەتبوون، دامەزراندنی شاروگوندە مێژووییەكان ئەم بۆچوونە پشتڕاست دەكاتەوە كە زۆربەیان لەلایەن پاشاكان یان نوێنەرانی پاشاوە دامەزراون، زۆربەی شارەكانی ئێران بەرهەمی ئەم حاڵەتە و قۆناغەن،دەوڵەت بە مەبەستی دەستكەوتی ئابووری و بەرهەمی زیادەی بەرهەمێنەرانی شار(........................................)

كاریگەری ئایین لەسەردامەزراندن شارە كۆن و هاوچەرخەكان ئەوەندە زۆرە، كە هەندێك توێژەر دیاردەی سەرهەڵدان شار دەگەرێتەوە بۆ ڕەهەندی هزری و ئایینی ژیانی خەڵك، قۆناغە جیاوازەكاندا ، فاكتەرە ئایینیەكان رۆڵیان هەبووە لە كۆكردنەوەی گروپی كۆمەڵایەتی جیاواز لە دەوری یەكتر و هەروەها سەرهەڵدانی شارەكانیش دادەوریان هەبووە، لە یەكەمین شارەكانی مێژوودا، پیاوانی ئایینی سەرۆك و بەرێوەبەری شاربوون، چەند لێكۆڵێنەوەیەكی شوێنەوارناسی .......... ئایینی شار پشت راست دەكەنەوە، كە خۆی لە پەرستگە ئایینەكاندا دەبینێتەوە، لەسەردەمی ساڵیدا بەڵگەی زۆر لەبەردەستن لەسەر رۆڵی پەرەستگە ئایینیەكان لەسەرهەڵدانی شار پەیوەندی ئابووری و بازرگانی لەسەردەمی كۆندا.(.................................)

بنیاتنانی چەند دامەزراوەیەكی كەلتوری وەك خانەقا و تەكیەش بەهەندێك حاڵەتی تایبەتدا، بوونەتە فاكتەر بۆ سەرهەلدانی شار، شاری تەمت نموونەیەكی دیارە لەم بوارەدا شار نیعمەت الله وەلی لەگوندی تەمت خانەقایەكی دروست كردو بەرە بەرە خانەقاكە سەرەنجی خەلكی ڕاكێشاو بووە هۆی سەرهەڵدانی شارێكی گەورە لەم ناوچە، لە پرۆسەی گۆرانی ئەم دامەزراوە ئایینیانە بۆ شار.( ........................................)

دامەزراندنی بنكەی سەربازی و بەرگری بۆتەهۆی سەرهەڵدانی شار لە كۆندا ، كاتێك كە كۆمەڵە خەڵكێك بەمەبەستی بەرگری لە وڵات یان لەماڵ و سامانی خۆیان لە شوێنێكی تایبەت كۆدەبوونەوە، بەرە بەرە شوێنەكە فراوان دەبوو و دەبوو بەشارێكی گەورە هەندێك توێژەر كاریگەری ئەو فاكتەرەیان لە چوارەچیوەی تیۆری بەرگریدا روون كردۆتەوە، لەم حاڵەتدا سەرەتا قەڵایان شورەیەك وەك سەنتەری سەرەكی شار دروست دەكرا و دواتر بەرە بەرە پێداویستیەكانی دیكەی ژیانی شاری بۆ دابین دەكرا و دەبووە شارێكی گەورە(............................)

پێویستی بازرگانەكان بە ئاڵووگۆری ئابووری لە بازار فاكتەرێكی گرنگ بوو لەسەرهەڵدانی شاردا ، شار وەك سەنتەری بازار بوو بە سەنتەری وڵاتە جیاوازەكان ، بازار دەبێتە بناغەی رێكخستن ئاڵوگۆر و دابەش كردنی بەرهەمە كشتوكالیەكانی گوند و بەرهەمە پیشەسازییەكانی شار، بازارەكاتیەكان لە وەرزە جیاوازەكانی شاڵدا شوێنی فرۆشتنی بەرهەمی چەندین گوند و ناوچەبوون ، بەرەبەرەبوون بە ناوكی سەرەكی شار، بازاری هەفتانە، بازاری مانگانە، بازاری وەرزی و تەنانەت بازاری سالانەش بوونەهۆی سەرهەڵدانی گوندی گەورە و شار زێد بەرهەمی كەرتی كشتوكاڵ و زێد بەرهەمی گوندەكان لە فاكتەرە سەرەكییەكانی سەرهەڵدانی شاربوون ، بەپێی ئەو تیۆرەی كە زێدە بەرهەم بەهۆكاری سەرەكی پەرەسەندنی ئابووری و كۆمەڵایەتی دادەنێ ، نیشتەجێ بوونی مرۆڤ لە ناوچە بەپیتەكانی كشتوكاڵ و كەڵك وەرگرتنی بەرە بەرەی ئامرازی گونجاوی كاركردن ، دەبێتەهۆی سەرهەڵدانی زێدە بەرهەم زێدە بەرهەمیشن دەبێتەهۆی پەرەسەندی ئابووری ، سەرهەڵدانی پیشەی جیاواز بەرەگرنتی كۆمەڵایەتی وەك رێكخراوە كۆمەڵایەتیەكان سیستەمی ئیداری ئاوەدانی پێش كەوتوو بەرزبوونەوەی ژماژەی دانیشتوان، شارەكان بەرهەمی ئەم پرۆسەیەن لەڕاستیدا سیستەمی كشتوكاڵی كە لەسەر بنەمای ئاودانە ، بەپێی دابەش كردنی كاری پێویست و سیستەمی بارمەتی دان و هەرەوەزی گەشەی كردووە و دەبێتەهۆی كۆكردنەوەی خەڵك لەشوێنێك ئەم قۆناغە پێویستی بەسیستەمێكی ئیداری و كارگێری كۆمەڵایەتییەكە دەسەڵات لە ناوەندێكی بریارداندا چڕ بكرێتەوە . كەواتە بەرێوەبردنی ئەو رێكخراوە كۆمەڵایەتییانە پێویستی بە سەرهەڵدانی هێزێكی سیاسی هەیە و بەم شێوە بواری پێویست دەڕەخسێ بۆسەرهەڵدانی شار.

شارە هاوچەرخەكان و سەنتەرەكانی شار :

زۆربەی دانیشتوانی جیهان لە شار دا دەژین مەزندە دەكرێت تا ساڵی 2050 بگاتە 70% و لە كۆتایی سەدەی بیست و یەكیشدا بگاتە ٩0%.(................، 2014: 78)

لەسەردەمی هاوچەرخدا هەر كام لە قەزا جیاوازەكانی ناوشار دیزایینی تاتبەت بەخۆیان هەیە و سەربەخۆن هیچ پێكهاتەیەك لە گەورە وە بۆ بچووك یان لە بچووكەوە بۆ گەورە پێكنەهاتووە ، قەزا جیاوازەكانی شار ئەم هارمۆنییە دەوڵەمەندەی بیناسازی كۆنیان تێدا نەماوە دیزاینی قەزاكانی شار و رواڵەتی ئێستای شار لەسەر بنەمای جوانكاری و شێوە و فۆرمی نامۆ و بێ شوناس و كەرەستەی بیانی راوەستاوە.

سیمای قەزاكانی شار و بیناسازی شارەكان پێڕەوی سیستەمێكی تۆكمە و هەماهەنگ نین و هەربینایەك سەربەخۆ بێ بایەخدانە دراوسێ یەكەی قوت دەبێتەوە لە كاتێك دا دەبێت بەشێك بن لە كۆیەكی هەماهەنگ و لێكچوو ئەم شێوازی بیناسازییە ناشرینە و چاو ماندوو دەكا بەرهەمەكەشی تەنیا بەفیرۆدانی كات و پارە و دورستكردنی شارێكی ناشیرین و بێ شوناسە كە زۆر دوورە لە ......، مێژوو ، داهێنان و جوانی .

بەرزبوونەوەی خێرایی ژمارەی دانیشتووان لەشارە گەورەكان و كۆنترۆڵی بەلێشاوی دانشتوان و تەقینەوەی چاڵاكی ئابووری لە داهاتوودا ، دروستكردنی شاری هاوچەرخی كردۆتەوە پێویستیەك، شاری هاوچەرخی كۆمەڵایەتی كردۆتە خاوەنی ئەم تایبەتمەندیانە گواستنەوەی پێوەندیی ئابووری لە نێوان و لە ناو كۆمپانیاكان ، حەزی كۆمپانیاكان بەرەو هێشوویی بوون و بەرزبوونەوەی خەرجی ئاڵوگۆری قەزایی(Potter,1990& Anas.etal,1998 ) خێزنەكان و دواتریش چاڵاكی ئابووری لامەركەزیەتی بووەهۆی سەربەخۆیی دەرەوەی شارەكان. هەروەها لەگەڵ ركابەری لە نێوان بەشی سەرەكی شار و بەشی لاوەكی شار، شار دەبێتە network (Degoei al, 2001)

رۆڵی لۆژیكی میترۆپۆلەكانی تەنیا بەستراوە بەستراوەتەوە بارزگانییەكانی شارەوە، بەڵكو و بەم پێیە هەر شوێنێك بۆ خۆی دەبێتە ناوەندێك لە كاتێك شوێنە كاتی تر رۆڵی دیكەیان هەیە (Vander Laan,1998: Dieleman &Faludi , 1998). پێشكەوتنی تەكنەلۆجیای پێوەندی و گواستنەوە وای كردووە كە رۆڵی لایەنەكانی تر زیاتر ببێ لە چاوشارە تەقلیدییەكان (VanOrtetal,2010 : )و دەرەوەی شارەكان لە چاو سەنتەری شار رۆڵیان زیاتر دەبێ لە شارێكێ فەرە ناوەند دا ، توزێك پێكهاتووە لە چەند ناوەند كە لە رووی مێژووییەوە سەربەخۆن لەیەكتر و بۆخۆیان ناوچەیەك پێكدێنێت.(Par,2004 : )

شارە هاوچەرخەكان ، بەرهەمی نیشتەجێكردنی بەڵیشاوی ئەو خەڵكە بوون كە روویان كردە شاڕەگەورەكان . ئامانجی نیشتەجێكردن تەنیا نابێ لە روخسار و رواڵەتی شاردا كورت بكرێتەوە باشترینی شار، شارێكە كە خەڵك و دانیشتوانی دەیانهەوێ تێیدا بژین و بە درێژایی رۆژ لە وێدا دەمێننەوە.(باقری بەهەشتی،1386 :62)

ئاستەنگەكانۆ بەردەم شارە هاوچەرخەكان، نەبوونی شوناس و دیزایینی نەگونجاوی سەنتەر و قەزاكانی ناو شارە و وای لهاتووە كە ئامانجی سەرەكی تەنیا نیشتەجێكردن بێ و كەمتر بایەخ بدرێ بە خزمەتگوزاری پێوەندی كۆمەڵایەتی (تختی و وثوقی ، 1386: 16) دەكرێ ئاماژە بكەین بە گونجانی قەزا جیاوازەكانی شار و چاڵاكییەكان لەگەڵ یەكتر و دیزاینی ناو شار بێ بایەخدانە بەها كۆمەڵایەتی ، كەڵتووری و مێژووییەكان (كۆكرۆ،37 : 1386) كەواتا شار پێویستی بەجۆرە دیزاینێكە كە بتوانێ ئەم ئاستەنگانە چارەسەر بكا.

ژمارەی دانیشتووان و رووبەری دیاری كراو، مەودای دیاری كراو لە لەگەڵ شاری دایك ، پلانی پێشوەختە، ئامانجی دیاری كراو و ژینگەی سەربەخۆ(دیاری، 45 : 1389) شارە هاوچەرخەكان دەبنە شارەكانی داهاتوو و هێنانە ئارای وێنا و ژیانێكی باشتر و بیرەوەری هاوبەش خاڵێكی پێویستە بۆ داهاتوو. بۆ گەیشتن بە ئامانجی كۆمەڵایەتی ، وەزیفی و ......... شارە هاوچەرخەكان، دیزاینی سەنتەری شار وەك گرنگترین رەگەزی پێكهاتەی شارو دیزاینی قەزای شاری گونجاو ئاست بەرز بۆ بەشداری و كۆبوونەوەی زیاتر خەڵك زۆر گرنگە ئەمرۆكە سەنتەری شارەكان جگەلە لە رۆڵی سەرەكی خۆیان كە ناوەندی زۆربەی چاڵاكییەكانی ناو شارن و هێمای سەرەكی پێوەندیی كۆمەڵایەتی خەڵك و بیرەوەری هاوبەشی خەڵكن ، پێوەندییەكی راستەوخۆی هەیە لەگەڵ كاتی بەتاڵ ، دەرچوونی خەلك لە ماڵ ، قەزای كراوەی گشتی پێوەرە شاری و مرۆییەكان (بعیرت، 1383: 101-105)

چەمكێ سەنتەری شار پێناسەیەكە بۆ سەنتەری شار ، گەورەكە هاوچەكان ،بێ لەبەرچاوگرتنی گەورەیی و بچووكیان. ئەم سەنتەرانە لە هەرێمان كاتدا ، كۆمەڵە خزمەتگوزارییەكی زۆر پێشكەش دەكەن و هەموو رێگاكان و سیستەمی گواستنەوەی ناوشار دەچنەوە ئەم سەنتەرانە(كوان، 398: 2005)

سەنتەری شار فاكتەرێكە كە شوناس دەدا بە شار و شوێنی چڕبوونەوەی چالاكییەكانە و توانایەكی شاراوەی هەیە بۆ وە دیهێنانی ئامانجی ئابووری كۆمەڵایەتی و كەلتووری شار(..................................)

سایپامیر(2006)گرنگترین تایبەتمەندی سەنتەری شار بەم شێوەیە داناوە: هاتوچۆ بۆ سەنتەری شار ئاسان بێ ، فرەچەشن بێ ، ئامرازە جۆراوجۆرەكانی گواستنەوە و رێكخستن . سەنتەری شاری سەركەوتوو دەبێ ئەم حەوت خەسڵەتەی هەبن پرەنسییەكانی دیزایینی سەنتەری شاری هاوچەرخ، رێكخستنێكی گونجاو ، هێنانە ئارای شوناسێكی تایبەت بەشار ، پەرگرتنی ئابووری و كەلتووری ، دلنیابوون لە رواڵەت و ناوەڕۆك ، هاتۆچۆی ئاسان دابینكردنی ئاسایشی جەستەیی و دەروونی ، جۆراوجۆر و سەرەنج راكێشی.

لەم ساڵانەی دواییدا، چەمكی (Networking) ياتۆڕ(وەك كۆمپانیاكانی Networking (Comagni, 2007) كۆمەڵگای (Networking)( Castells,1989& VanDijik, 2006) ئابووری Networking (Rayport &sviokla ,1999)و شاری Networking (Batten,1995) نيشانەی سەرهەڵدانی مۆدێلێكی نوێن لە زانستەكانی قەزا و ناوچەیی ، بە تایبەت جوگرافیای شار و ناوچە(Pompili: 2006)

ئةم مۆدیلە دەستكەوتی لۆژێكی هاوچەرخی نوێیە كە دەرئەنجامی پرۆسەكانی هاوكانی بەجیهانی بوون و زانستی ئابوورییە(Casells,1989)لە كاتێك دا پێیانوا بوو لە ناو ئەم لۆژیكە قەزاییە هاوچەرخەكەدا چڕبوونەوەی خەڵك بەرە بەرە بزر دەبێ ، بەڵام شار و رۆڵی خۆی لەدەست نەداوە لەم بوارەدا، كاستێلز لە شاری زانیاریدا ، باس لە لۆژێكێكی هاوچەخی قەزای دەكا كە بەرهەمی هاوسەنگی نێوان قەزای رەوتەكان و قەزای شوێنەكانە لە ئابووری زانیاری باكۆمەڵگای نێتدا.(Castells,1996) كاستێلز لە كاتێكدا ئاماژە دەكا بە بەكگراوەندێكی لۆژێكی ،باسی ئەوە دەكا كە ئەو لۆژیكەی لەلایەن بێری و پێردەوە لە تێۆری سیستەمەكانی شاردا ئاماژە ئاماژەی پێ كراوە، سیستەمی شاری بەكۆمەڵە كەرتێكی سەربەخۆ پێناسەكردووە سەرەڕای ئەوە ، پێكهاتەی ئەم سیستەمانەی شاردەكرا زۆر مەركەزی و زۆریش لامەركەزی بن. هەروەها پێكهاتە زاڵەكە دەكرا لە ئاستی دیكەدا ، جیاوازبی (Batten,1995)لە دەیەی 1965 دا ئەوە روون كرایەوەكە شارەكانی داهاتوو، لامەركەزی دەبن فاكتەر گەلێكی وەك لامەركەزی ئابووری ، گۆرانكاری لە پێكهاتەی خێزان و شێوازی ژیان ، گواستنەوە و خێرا بەهۆی تەكنەلۆجیای خێرایی گواستنەوە و سەفەر كردن لە نێوان لە نێوان شارەكان و دەرەوەی شارەكانی رێگای خۆش كرد بۆ لامەركەزی شارەكان(Meijipers,2007 :Clark&Kuijipers-Linde,1994) هەروەهاگۆرانكاری لەباری چۆنایەتیدا كاریگەری هەبوو لەسەرلامەركەزی . ئەم گۆرانكارییانە بەرهەمی ئەم فاكتەرانەی بوون.

دووەم: مێژووی شاری هەولێر:

عەرەبەكان بەهەولێریان گووتووە ئەربیل فارسەكان بە هەولێریان گوتووە(اربیرە) كوردەنیش بەگشتی دەلێن ناویان بردووە، گوڤاری سۆمەری ژمارە(8)ساڵی 1952 بەم جۆرە دروست بوونی ووشەی هەولێر باس دەكات پاش شكانی ئاشوورییەكان بەدەست میدییەكانەوە، كوردەكان هاتوون بەشێوێنی ئەو خودایانەدا گەڕان كە چەماویان بكە سەرەتا وایان زانیووە ئەم زۆر زلن هەریەكە بە ئەندازەی كێوێك دەبن لەسەر ئەو نیازە زۆر گەراون هێچیان بەرچاو نەكەوتووە كت و پڕ كابرایەك چوویتە ژوورێك سەیری كردووە لەوێ دان بەسەر سامیەكی سەیری كردووە لەوێ دان بەسەر سامیەكی سەیرەوە بانگی هاورێكانی كردووە(هۆ – لێرەن) بوو،(شێخ بزێنی ،2016: 18-19)

ئۆربل ناوێكی سۆمەر یە لە فەرهەنگی زمانەكەشیان ئور مانای ووڵات، شار، پەرستگە ، شوێن ، دەدات و (بل) ناوی خواوەندی زەمینە ئەو بەگشتی دەكاتە شاری خواوەندی زەمین.

سۆمەرییەكان شاری هەولێر یان دروست كردووە شەش هەزار ساڵ پێش زانینی (لێژنەی باڵای ئامادەكار، 2009: 14-15)، هەولێر(هورلێر) بووە یاخود (خورلیر)كە ئێستاش لە زاراوەی هەورەمانی وەكو خاء دەردەبردرێت كەوا كۆنترین زاراوە كوردییەكانەوە ماناكەی پەرستگای خۆرەوە تا ئێستاش ناوەكەی لەلای كورد هەولێرە.(................. : .............. : ...)

هەولێر لە ژووەوە وەكو نیشتمانی شارستانیەتی نەتەوەیی جۆراو جۆر ناسراوە و ،مرۆڤی چاخە كۆنەكان تێدا ژیاوە، كۆنی مێژووی ئەم ناوچەیە گەزانەكانی پرۆفیسۆر(سولیكی) لە زانكۆی كۆلۆمبیا پشت راستی دەكاتەوە لە ساڵی 1960 لە ئەشكەوتی شانەدەر وە دۆزینەوەی ئێسكە پەیكەری مرۆڤی نیندەرتاڵ لەنیوەی چاخی بەردەینی كۆن رەنگە70000 ساڵ پێش زایینی بێت شاری هەولێر لە كۆنترین شارە زیندووە كانی جیهانی دادەنرێت پارێزگاری لەمانەوەی دانیشتووانی خۆی كردووە بەتێپەربوونی ئەوە لە دوای تەوەو و ڕاگیركردنە لە دوایی یەكەكان ، وا دەردەكەوێت كەوا یەكەم نیشتەجێبووەكانی و ئەوانەی كە خاتوویان تێدا دروست كردووە شەپۆلی ئاریەكان بوون.(....... :....... :.......)

كۆنترین كتێبە سۆمەریەكان بە ناوی (اوربیلم)بانگ كراوە، وە لەسەردەمی بابلی و ئاشوری بەناوی(اربا ایلو)ناوبراوە یاخود شاری چوار خواوەند لەسەردەمانە كە بنكەیەكی ئایینی بووە عشتار اربیل، وە لە تەورات بەناوی (اربا ایلا) ناوی هاتووە وە لەسەردەمی هاتنی ئیسلامیش بەناوی (اربیل) ناویان هێناوە.(مەدینە اربیل....................................)

لەساڵانی(2150 – 2050) پێش زایین بوو بە بنكەیەكی سەردەكی لەدەولەتی گۆتیەكان كە لە نەتەوەی دیرییەكانی زاگرۆزن، لە ساڵی (2050-1950) پێش زایین كەو كۆتە ژێر دەسەڵاتی خواوەندی سێیەمی ئێمپراتۆری ئوری سۆمەرییەوە لەساڵی (612)پێش زایین هەولێر بەشێك بووە لە ئیمیراتۆریەتی میدیەكان وە دوای ئەوەش هەولێر بەشێك بووە لە دەوڵەتیش هەولێر بووە بە بەشێك لە ئیمیراتۆریەتی رۆما دوای ئەوەی كە بەسەر شاری هەخافەنیشیەكان زاڵ بووینە لە ساڵی(16)كۆمی لە رۆژگاری خەلیفە (عومەری كوری خەتاب)هەولێر كەوتە ژێر دەسەڵاتی دەولەتی ئیسلامی سوڵتان موزەفەرەدین لە گرنگترین و دیارترین حوكم راتەكانی هەولێربووە لەو سەردەمەكە مەنوودی پێغەمبەری ئیسلامی تێداكراوە شەوانە تا بەرە بەیان چراخان هەڵكراون ئاهەنگ و خێروخۆشی بەردەوام بووە رووگەی زانا و دانا و هزرەوان و پیاوانی زانست و فەلسەفە و مێژوونووسان دەیان قێرگەوە فەرمانگەو خزمەتگوزاری و چاودێری كۆمەڵایەتی لەو شارەدا كراوە خزمەتی زۆری هەولێر كراوە هەولێر لەو رۆژگارە لە چەرخی زێرین دا بووە.شێخ بزێنی ،2016: 12-15)

سیستەمەكان بەهەموو جۆرەكانیانەوە لە دایك بووی ژیان و ژینگە و ئەزموون و مێژوون وە دەگوترێت لەلایەن میللەتان بەراددەی جیاواز لە ئەزموونی ژیان و مێژوو، دەبینین كەوا سیستەم لە وڵاتە پێش كەوتووەكان لە رووی شارستانیەوە لە پێشكەوتووەكان لە رووی دەگونجێ لەگەل پێشكەوتنە شارستانیەكەی ئەم پێشكەوتنە بەرهەمی قوربانی هاونیشتمانیانە بەدانی باج بەخۆێن و سامان لە پێناو بەدیهێنانی ئەو پێشكەوتنە.(بەلەدییە،............. : .....)

هەولێر بەهۆی پێگە گرنگیەكەی بەردەوام پایتەختی دەسەڵاتدارانی ناوچەكە بووە.

لەساڵی (44)زایینی هەولێر بووە پایتەختی ئەدیابین شازن هێلێن كە ئایینی جولەكەیان پەیرەو دەكرد.(شێخ بزێنی ، 2016: 13)

هەولێر یایتەختی شانشینی حەدیابی ئارامی بووە ماوەیەك لەو شانیشینە كەوا گەڵانی زاگرۆزی كۆن دایان مەزراندووە كەوا بەژدار بوونە لە پێكهێنانی كوردی ئێستا(سیاسی، ................ : ......)

لەماوەی دەوڵەتی ئاشوریدا هەولێر لە شكۆدارترین رۆژانی دا دەژیا بەجۆرێك كە بووە پایتەختی ئایینی ئاشووریەكان جۆنكە مەڵبەندی پەرستنی عەشتاری خواوەندی بەناوبانگ بووە بەناوی عەشتاری ئەربلا ناسراوە و ناوی ئەم پەرستگایەش لە كتێب بزماریەكان بەشێوازی (ئابی – كشان – كلێما) هاتووە بەواتای ماڵیێ خاتوونی هەرێم(لێژنەی باڵای مادەكار،2009: 56)

لە دوای ئەنجامدانی هەڵبژاردنی گشتی لەهەرێمی كوردستان عێراق لە بەرواری(19/5/1992)ئەنجوومەنی نیشتمانی كوردستان یەكەم دانیشتنی ئەنجامدا لە بەرواری(4/6/1992)بۆ پڕكردنەوەی ئەو بۆشاییە كارگێری و یاساییەی كە دروست ببوو لە دوای كشانەوەی حكومەت ناوەندی عێراق لەهەرێم(23/10/1991) هەستان بە دەركردنی زۆر یاسا و بریار و رێساو ڕێنمایی لەوانە یاسای شارەوانیەكان هەرێمی كوردستانی عێراق ژمارە 6ی ساڵێ 1992 لەو كاتەوە هەولێر وەك پایتەختی هەرێمی كوردستانی عێراق ناسراوە( تاریخ بلدیە، ..................... : ..............)

سێیەم:هۆكارەكانی پەرەسەندنی شاری هەولێر:

كۆمەڵێك هۆكار هاندەرن لەپەرەپێدانی یاخود پەرەسەندنی بەردەوامی شار هۆكارە سروشتیەكان رۆڵی سەرەكیان هەیە لە دامەزراندنی شار و پەرەسەندنی شار بەهەردوو رەگەزی دانان و دامەزراندن لەلایەك و شوێن و جێگەی لەلایەكی دیكە خۆی دەردەخا جا دانان و دامەزراندنی شاری هەولێر لەلایەك دەكەوێتە ناوچەی ئەو زەوییە هەڵكشاوانەی هاوسێ ناوچەی باكووری رۆژهەڵاتی چیایی و لەلایەكی دیكە كەوتۆتە ناوچەی باشووری رۆژئاوای دەشتایی گەرەكی قەلاتیش بەرزترین شوێنی هەولێرە(لێژنەی باڵای ئامادەكار،2009: 56)

شارەكە لە پاڵ پەرەسەندنی شارستانی و بیناسازی بەكێك بووە لە بنكە سەربازیەكان پێیدا بۆ ناوچە خۆرهەڵاتیەكان (ماض، .......... : ..........)

ساڵانی (705-681پ.ز) ، لە دوای سەرگوتی ئەكەدی سەنحاریبی كوڕی بووە بە فەرمانرەوا، ئەو پادشایە لە دووری (20)كیلومەترەوە لە رووباباری بەستۆرە وە ئاوی بۆ شار و قەڵای هەولێر راكێشاوە، كە بەجۆگەی سەنحاریب ناسراوە و بۆ ئەو سەردەم كارێكی دەگمەن و مەزن بووە.

ساڵی (612پ.ز) ئێمپراتۆریەتی میدیا دامەزر و هەولێریش كەوتە نێو ئەو ئیمپراتۆرییەتەوە و بووە بە بەشێك لەبنكە و ناوەندی دەسەڵاتی ئەو ئیمپراتۆرییە.(شێخ بزێنی ، 2016: 12)

هەولێر بە قەلاو منارە بەناوبانگە قەڵای هەولێر بەسێ قۆناغی شوێنی تێپەریووە قەڵا بریتی بووە لە شارەكە بە تەواوی یان بەشێكی شارەكە بووە یان بەشێكی بچووكی شارەبووە (قەلعە، ................. : ..........)

منارەی چۆلی بازرگانیەكانی قەیسەری بەدەوری منارە كە لەسەردەمی سوڵتان مزەفەر دروست كراوە.(شێخ بزێنی ، 2016: 15)

لەبەرە بەیانی (11ی ئارازی 1991)هەولێر ئازاد كرا دوای سالێك هەر لەو شارە یەكەمین پەرلەمانی حكومەتی كوردستان راگەپندرا، هەولێر ئەمرۆ بەقرە كلتووری خۆی دەنازێت لیبراڵ و سۆشیاڵ و سەلەفیەكان و كرستیان و موسلمان و ئیزیدیەكان كورد و توركمان و ئاشووری و كلدان و سریانەكان بە یەكەوە تیایدا بە ئارامی دەژین (زانكۆی سەلاحەدین هەولێر،2017: 13)

هەولێر ئەمرۆ یەكێكە لە شارە گەورەكانی رۆژهەڵاتی ناوەراست و لەو شارانەییە كە زۆر بە خێرایی گەشە دەكەن لە هەموو شارەكانی عێراق پتر گەرەكی نوێ و شەقامی نوێ و بازاری نوێ و قوتابخانەی نوێ و هوتێلی نوێ و كارگەی نوێ و دەزگای رۆشنبیری و وە شاندن و دەزگا و بالەخانەی نوێ تێدا لە هەموو شارەكانی عێراق زێتر كونفراس و كۆبوونەوەی لێ دەكرێ سەركردە و رووناكبیر و گەورە پیاوانی دونیا رووی تێدەكەن لە هەموو شارەكانی عێراق پتر وەبەرهێنانی تێدا دەكرێت جێگای گرنگی پێدانی كاردار و بزنزمان و وڵاتانی دراوسێ و عێراق و جیهانە ئەوەی یارمەتی هەولێر دەدات رۆلێ پێشەنگ لە عێراقی فیدرالی نوێ ببینێت بوونی فرۆكەخانە نێودەوڵەتی(زانكۆی سەلاحەدین هەولێر، 2017: 13)

فرۆكەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر:.................

دەیان بانگی گەورە نێودەوڵەتی تێدایە شارەزاییان پێش بینی دەكەن هەولێر ئەو رۆڵەی بۆ دەگەرێتەوە كە بەر لە هەزاران ساڵ وەكو سەنتەری بازرگانی و رۆناكبیری لە مێزۆپۆتانیا هەیبووە.

سەرهەڵدانی زانكۆ لە هەولێر تەواوكەری ئەو پەرەسەندنە بووە ، لە بواری سیاسی و ئێداری و رۆشنبیری و ئابووری و دانیشتووانەوە بە دەستی هێنابوو.(لێژنەی باڵای ئامادەكار، 2009: 56)

بە بریاری ئەنجوونی سەركردایەتی شۆرش لە دوای 14تەمموز بریاری سلێمانی (دەستپێكی خوێندن لە ساڵی \_1968-1969) كەلە سێ كۆلێژ پێك هاتبوو كشتوكاڵ ، زانست ، هەندەسە دواتر بە ساڵی1981) زانكۆی سەلاحەدین گوازراوە بۆ شاری هەولێر (دلیل جامعە صلاح الدین ، 1984: 8)

هەروەها بوونی قونسولیەكانی وڵات لە شاری هەولێر دەوازەییەك بوو بۆ كرانەوەی هەولێر ئەو پەرەپێدانە بەردەوامەی لەلایەن ووڵاتان و حكومەتی هەرێمی كوردستان.

چوارەم/ گرنگیی رێگاوبان و شەقام لە شاردا

بە سەرنجدان بە گەشەی شارنشینی و زۆربوونی ژمارەی سەردانكەرانی شار و گرێدانی راستەوخۆی بە ئاستەنگەكانی ترافیك لە ناوشاردا، دەبآ زۆر بایەخ بە ئەندازیاری ترافیك لەناو شار بدرێ. لەمناوەشدا، بایەخدان بە كواڵێتی رێگاوبان و خزمەتگوزاری زۆر گرنگە. رێگاكانی هاتوچۆی ناوشار كە بە شەقام بەناوبانگن و بەشێكی گەورە لە روپێوی شاریان داگیر كردوە، لە زۆربەی شارەكاندا، دوای كەرتی خانوبەرە لە پلەی دووهەم و لە هێندێك شاریشدا، لە پلەی یەكەمدان. رێگاكانی ناوشار، بناغەی سیستەمی هاتوچۆ و ترافیكی شارن و هەر رێگایەكیش پێگە و رۆڵی خۆی هەیە. ئەو پێگە و رۆڵەش دەگەڕێتەوە بۆ هەڵكەوت و چۆنییەتی بەستنەوەی بە رێگاكانی تری ناوشار. بۆیە رۆڵی گونجاوی هەر رێگایەك دەگەڕێتەوە بۆ لایەنی تەكنیكی و هەڵكەوتی گونجاوی رێگاكە لە پێكهاتەی دیزاینی شاردا. ریزبەندی لەناو رۆڵی رێگاكان، گرنگترین فاكتەرە بۆ رۆڵی رێگاكان لەناو شاردا. رێزبەندی لە دیزاین و جێبەجێكردنی رێگاكان، ئاستی توانا و خزمەتگوزاری و كارامەیی رێگاكان زیاتر دەكا (اسكندری و همكاران، 1395). شەقام و رێگاكان لەو شوێنانەن كە زۆر بەكار دێن لەناوشاردا. ئەو شوێنانە هاوسەنگی دروست دەكەن لە نێوان پێداویستییە زۆرەكانی شاردا. رێگاكانی ناوشار ئەركیان گرێدانی گەڕەكە جیاوازەكانی شارە بە یەكتر و سیمای شوێنەكە لە گوندەوە دەگۆڕن بۆ شار . بەردەوامی شەقام لە سەدەی بیست و یەكەمدا، بەستراوەتەوە بە ئاستی ولآمدانەوەی بە پێداویستی كولتووری و هەلومەرجی شوێنەكە. ئاشكرایە كە شەقام تەنیا رووبەرێكی قیڕتاوكراو نیە، بەڵكو زیاتر شوێنێكە بۆ هاتوچۆی خەڵك. رێگاكان یەك لەسەر سێی رووبەری شار و هەروەها هەیكەلی شار پێك دێنن. لە دروستكردن و هەیكەلی شاردا، هەر دوو لایەنی سروشتی و مرۆیی كاریگەرییان هەیە. لەناو هۆكارە مرۆییەكانیشدا، رێگا و شەقامەكان و بەگشتی تۆڕی گواستنەوەی هاتوچۆی ناوشار یەكێكن لە گرنگترین فاكتەرەكانی پێكهاتەی شار. شەقام گرنگترین بناغەی سیستەمی گواستنەوەی ناوشارە و رەنگە سەرەكیترین هۆكاریش بآ لە پەرەپێدانی شار، نرخی زەوی، جووڵە و ئابووری شاردا. فەزا و رەگەزە جیاوازەكانی شار بەهۆی جادە و شەقامەكانەوە لێك گرێ دەدرێن. خەڵكیش هەر لەرێی جادە و شەقامەكانەوە دێنە ناوشار و بەم شێوە قەرەباڵغی لەناو شار دروست دەبآ. جادە وشەقامەكان تا رادەیەكی زۆر چالاكی و رۆڵی شار دیاری دەكەن (مولودی و شریف نژاد، 1396). رێژەی هاتوچۆ، گواستنەوە و بەستنەوەی فەزا جیاوازەكانی شار لەرێی رێگاوبانەكانی ناوشار، وادەكەن رێگاوبان بایەخێكی تایبەتیان پآبدرێ.

پەرەپێدانی رێگاوبان لە شاردا

تۆڕەكانی گواستنەوەی شار، رۆڵی خوێنبەریان هەیە بۆشار و لە پرۆژەكانی پەرەپێدانی شاردا، رۆڵی سەرەكیان هەیە. تۆڕەكانی گواستنەوە لە دیزاینی شاردا رۆڵی سەرەكیان هەیە، چونكە سەرجەم چالاكییەكانی دانیشتووانی شار لە چالاكی بازرگانییەوە بگرە تا كلتووری، ئیداری و كۆمەلآیەتی ...... بەستراوەتەوە بە تۆڕی هاتوچۆی ناو شارەوە. شەقام رواڵەتی شار دەكاتە یەكەیەكی یەكگرتوو، هەرچەندە بەرزایی و نزمایی شار، رووبار و گردیش لە پەرەرسەندن و كواڵێتی شەقام و شێوە و فۆرمی شەقامەكان كاریگەرییان هەیە. بۆیە هەر دیزاینێك لەناو شاردا دەبآ یەكەمجار بایەخ بدا بە تۆڕی هاتوچۆی ناو شار (صدیق میرزایی و سجودی حقیقی، 1392: 93).

مەبەست لە رێگاوبان سەرجەم رێگاكانی سەر عەرز، ئاو و ئاسمان دەگرێتەوە. رێگای ترمیناڵەكان، فرۆكەخانە، هیڵی شەمەندەفەر، بەندەر، كۆگاكان، سایلۆ، گەراجی ناوشار كە لە نەخشەی پرۆژەكانی شاردا بە رەنگی رەساسی و مۆری تۆخ یا مۆری كراوە دیاری دەكرێن (شاەعلی و سنایی، 1389). لەمناوەدا پەرەپێدانی رێگاكان و تۆڕی هاتوچۆی ناوشار كاریگەرییەكی زۆری ئابووری لەسەر شار و هەیكەلی شاردا هەیە. ئەمرۆكە رێگای زەمینی بە یەكێك لە گرنگترین پێوەرەكانی پەرەپێدانی ئابووری دادەنرآ. پسپۆڕان و ئابووریزانان پێیانوایە كە بۆ پەرەدان بە یەكەیەكی ئابووری، پێویستمان بە دوو یەكەی پەرەپێدانی رێگای زەمینی هەیە (زیاری و همكاران، 1395). پەرەپێدانی رێگا و شەقام و جادە ئەركی كۆمەلآیەتی جیاواز دروست دەكا كە ئاماژە بە هێندێكیان دەكەین:

1 ـ توانای گواستنەوە لەرێی هۆیەكانی گواستنەوە

2 ـ دەستڕاگەیشتن

3 ـ رەخساندنی پاشخانێكی گونجاو بۆ پێوەندیی كۆمەلآیەتی وەك كاركردن، گەڕان، یاریكردن و چاوپێكەوتن (رۆڵی كۆمەلآیەتی)

4 ـ كاریگەریدانان لەسەر ئەندازیاری شار

5 ـ كاریگەریدانان لەسەر كەشوهەوای شار

6 ـ كاریگەریدانان لەسەر ئابووری شار (صدیق میرزایی و سجودی حقیقی، 1392: 93).

بایەخی سەوزایی لە پەرەپێدانی شاردا

بە سەرنجدان بە رێژەی بەرزی بیناسازی لە ناوشاردا، كۆمەڵێك كێشە وەك بەرزبوونەوەی رێژەی دانیشتووان، گەورەبوونی قەوارەی شار و پیسبوونی ژینگە بەرۆكیان بە شار گرتوە و بۆ چارەسەری ئەم كێشانە پەرەدان بە رێژەی سەوزایی لەناو شاردا باشترین رێگاچارەیە. رێژەیی سەوزایی لەناو شار لەو كەرتانەیە كە شێوازی دابەشكردنەكەی لەناو شاردا، زۆر گرنگە (كریمی نمینی و نخعی، 1394). شار وەك سەنتەری چالاكی و ژیانی مرۆظ بۆ رێكحستنی بەردەوامی خۆی، دەبآ هاوشێوەی سیستەمی سروشتی بجوڵێتەوە و لەمناوەشدا، رێژەی سەوزایی بەشێكی جیانەكراوەی شارە و نەبوونی سەوزایی كێشەی زۆر بۆ شار دروست دەكا (محمدی، 1393). پەرەسەندنی شار و كێشەكانی ژینگە وایان كردوە بایەخی زیاتر بە سەوزایی لەناو شارەكان بدرێ. گرنگترین كاریگەری سەوزایی لەسەر شار، لە رووی ژینگەپاریزییەوەیە و پێش بە كاریگەرییە خراپەكانی پیسبوونی ژینگە دەگرێ بەهۆی گەشەی پیشەسازی لە شارەكاندا و كوالێتی ژیانیش لە شاردا بەرز دەكاتەوە. سەوزایی كاریگەری خوڵبارین و پیسبوونی كەشوهەوا كەم دەكاتەوە و وەك سی وایە بۆ جەستەی شار. سەوزایی پلەكانی گەرما هاوسەنگ دەكا، رێژەی شێ لەناو هەوداوا زۆرتر دەكا، كەشوهەوا خاوێنتر دەكاتەوە و خۆڵبارانیش دەمژآ. بێ بوونی سەوزایی، شار مەحاڵە بەردەوام بێ (محمدی و همكاران، 1393).

جگە لەوە، سەوزایی دیمەنی شار جوانتر دەكا و رواڵەتی رەقی شار دەگۆڕێ بۆ دیمەنێكی نەرمونیانتر. هەروەها دەبێتە هۆی پڕكردنەوەی كاتی بەتاڵی دانیشتووان و راكێشانی هەرچی زیاتری گەشتیار. هەروەها پێش بە گەورەبوونی لەرادەبەدەری شاریش دەگرێ (ریگی و همكاران، 1393).

لەلایەكی ترەوە، ئێستاكە رێژەی سەوزایی لەناوشاردا ئەوەندە بایەخی پێدەدرێ كە بە یەكێك لە پێوەرەكانی پەرەپێدانی بەردەوام دادەنرآ. مەبەست لە سەوزایی پێكهێنانی هاوسەنگی ئیكۆلۆجییە لە بەرامبەر ژینگە دەسكردەكانی شار. لە ناو سەوزاییش لە رووی كۆمەلآیەتییەوە، پارك لە هەموویان گرنگترە.

گەشتیاری

گەشتیاری ئەمرۆكە بە یەكێك لە گەورەترین و فرەچەشنترین پیشەسازی جیهان دادەنرێ (پوراحمد و همكاران، 1396). بەپێی پێناسەی رێكخراوی جیهانی گەشتیاری، گەشتیاری سەرجەم ئەو چالاكیانە دەگرێتەوە كە خەڵك لە دەرەوەی شوێنی ژیانی خۆیان بەمەبەستی خۆشی و بەسەربردنی پشوو، بۆ ماوەی كەمتر لە یەك ساڵ ئەنجامی دەدەن. بەم شێوە پانتایی گەشتیاری لەو سەردانانە بەرفراوانترە كە بەمەبەستی بەسەربردنی پشووەكان و تێپەڕینی چەن رۆژ بۆ سەردانی خزمان و سەردانی شوێنە خۆشەكان ئەنجام دەدرێ. گەشتیاری جگە لەو پێناسە، پێناسەیەكی بەرفراوانتریشی هەیە و هەموو ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە بەهۆی كار و پسپۆڕییانەوە گەشت دەكەن و ئەوانەش كە خەریكی چالاكی زانستی و لێكۆڵینەوەن. ئەمە نوێترین پێناسەی گەشتیارییە لەلایەن رێكخراوی جیهانی گەشتیارییەوە (فرجی راد و آقاجانى، 1388 :62).

گەشتیاری چالاكییەكە كە لە كاتی گەشتی گەشتیاراندا روو دەدا. گەشتیاری بریتییە لە پلاندانان بۆ گەشتەكە، گەشت بۆ شوێنە دیاریكراوەكە، مانەوە لە شوێنەكە، گەڕانەوە و یادەوەری گەشتەكە. هەروەها كۆی ئەو چالاكیانەش دەگرێتەوە كە گەشتیارەكە لە كاتی گەشتەكەی ئەنجامیان دەدا وەك كڕین و دروستكردنی پێوەندی لەگەڵ خەڵكی شوێنەكە. بە گشتی گەشتیاری هەموو ئەو چالاكی و كاریگەرییانە دەگرێتەوە كە لە ماوەی گەشتەكەدا بۆ گەشتیارەكە روو دەدەن (نصراللهی و همكاران، 1393 :19). گەشتیاری تێكهەڵكێشی چەند زانستە و لە روانگەی جیاوازەوە خوێندنەوەی بۆ دەكرێ لە ئابوورییەوە بگرە تا كۆمەڵناسی، جوگرافیا و كارگێڕی. هۆكاری زۆری پێناسەكانی گەشتیاریش بۆئەمە دەگەڕێتەوە.

ئەرسەر بۆرمەن (1931) بەم شێوە پێناسەی گەشتیاری كردوە: گەشتیاری ئەو سەردانانە دەگرێتەوە كە بەمەبەستی پشوودان و چێژوەرگرتن و بازرگانی یا لەبەر پیشە و پسپۆڕی یا بەشداری لە بۆنەیەكی تایبەتدا ئەنجام دەدەرین. گەشتیاری سەردانی كەسی گەشتیارە لە شوێنی خۆیەوە بۆ شوێنێكی تر بۆ ماوەیەكی كاتی. بۆیە ئەو كەسانە ناگرێتەوە كە لە شوێنی خۆیانەوە رۆژانە دەچنە دەوام و دەگەڕێنەوە. لە روانگەی ماركتینگەوە، گەشتیاری ئەو چالاكییانە دەگرێتەوە كە لە ماوەی گەشتی گەشتیاردا روو دەدەن. لە كڕێنەوە بگرە تا قسەكردن لەگەڵ خەڵكی شوێنەكە. بەگشتی كۆی ئەو چالاكییانەی لە ماوەی گەشتی گەشتیاردا روو دەدەن، دەچنە خانەی گەشتیارییەوە (لومسدن، 1997 : 18).

خاڵە سەرنجراكێشەكانی گەشتیاری

خاڵە سەرنجڕاكێشەكانی گەشتیاری و چالاكی گەشتیاری گرنگترین توخمی گەشتیاریین. ئەو خاڵە سەرانجڕاكێش و چالاكییانەن كە گەشتیار رادەكێشن بۆ سەردانی شوێنەكە (قنبری و همكاران، 1391 : 69). خاڵە سەرنجڕاكێشەكان ئەو شوێن و بابەتە ناسراوانەن كە گەشتیار هان دەدەن بۆ سەردانی شوێنەكە بە مەبەستی چێژوەرگرتن، بەسەربردنی كات و فێربوون. ئەم خالآنە گرنگترین پێوەرن بۆ راكێشانی گەشتیار (نظرى ولنی و احمدی اركمی، 1392 : 78). بە گشتی خاڵە سەرنجڕاكێشەكان هۆكاری سەرەكی راكێشانی گەشتیارن (بهاتی و پیرس، 2017 : 15). بآبوونی خاڵی سەرانجڕاكێشی گەشتیاری، راكێشانی گەشتیار، زۆر قورسە (رچوانى و مرادی، 1391 : 20). لە زانستی گەشتیاریشدا، موزەخانە، بینا و شوێنە مێژووییەكان، پێشانگای هونەری، فستیظاڵ و بەگشتی دیاردە مێژووییەكان بە خاڵی سەرانجڕاكێشی گەشتیاری دادەنرێن (شریفی تهرانی و یوسفی، 1392 : 3).

خاڵە سەرنجڕاكێشە گەشتیارییەكان بەسەر دە جۆری سەرەكیدا دابەش دەكرێن: گەشتیاری تەندروستی، گەشتیاری بازرگانی، گەشتیاری كاتبەسەربردن، گەشتیاری سەركێشانە، گەشتیاری زانستی، گەشتیاری مێژوویی ـ كولتووری، گەشتیاری پاشماوەی شەڕ، گەشتیاری مەجازی، گەشتیاری سروشت، گەشتیاری وەرزشی و گەشتیاری سیاسی (رحمانی، 1389 : 41 ـ 42). لەوانەش گەشتیاری مێژوویی ـ كلتووری لە هەموویان گرنگترە و لە رووی مەعنەوییەوە بایەخێكی تایبەتی هەیە بۆ خەڵكی ولآتەكە و گەشتیارێكی زۆر رادەكێشآ (ساعی و دیگران، 1399 : 70).

جانسن ظۆریك (1986) شار بە شوێنێكی سەرانجڕاكێشی گەشتیاری دادەنآ و ئاماژە بە سآ جۆرە گەشتیاری دەكا: گەشتیاری سەرەكی، گەشتیاری دووهەم و گەشتیاری لاوەكی. گەشتیاری سەرەكی خۆی بەسەر دوو جۆردا دابەش دەبآ. گەشتیاری شوێن و گەشتیاری چێژوەرگرتن وەك بارودۆخی كۆمەلآیەتی و سەیركردنی دابونەریتی خەڵكی شارەكە. گەشتیاری دووهەم (هوتێل، ریستۆرانت و مۆڵەكان) و گەشتیاری لاوەكیش (گەڕاج، سەنتەرەكانی زانیاری، هێماكانی هاتوچۆ و قتعەكان). پیرس (1981) ئەو پێنج جۆرە دەخاتە ناو خانەی خاڵە سەرنجڕاكێشەكان، هاتوچۆ، خزمەتگوزاری، بەهاناوەچوونی گەشتیاران و پێداویستیەكانی دیكەی گەشتیاری. خاڵە سەرنجڕاكێشەكانی گەشتیاریش بەسەر سآ جۆردا دابەش دەكا: 1 ـ شوێنەسروشتییەكان 2 ـ شوێنە دەسكردەكان 3 ـ توخمە كولتوورییەكان وەك مۆسیقا، كولتووری خەڵك و خواردن. باوترین مودێلی گەشتیاری، مودێلەكەی رێكخراوی جیهانی گەشتیارییە

خاڵە سەرنجڕاكێشەكانی گەشتیاری بریتین لە خاڵە سەرنجڕاكێشە دەسكردەكان (موزەخانە، پارك، ناوچە پارێزراوەكان، سەنتەرە رۆشنبیری و هونەرییەكان، سینەما، پێشانگا، كارگەكان، فستیظاڵەكان، شوێنی وەرزشی)، شوێنە سروشتییەكان (چیا، ئەشكەوت، لوتكە بەرزەكان، كەناراوەكان، سەرچاوەكانی ئاو، دەریا، رووبار، تاظگە، گەڕاوەكان و دارستان و سەوزایی)، بنكە سەرنجڕاكێشە كولتووری ـ مێژووییەكان (كۆشك، قەلآ، پرد، شوێنی ئایینی (مزگەوت و كڵێسا)، ماڵە كۆنەكان، پەیكەر، نووسراوی سەر بەردەكان، بازاڕی كۆن، ئەندازیاری)

شوێنە سەرنجڕاكێشە سروشتییەكان: یەكەم شوێنن بۆ راكێشانی گەشتیار

شوێنە كولتووری ـ مێژووییەكان: لە پیشەسازی گەشتیاریدا، كولتوور فاكتەرێكە بۆ راكێشانی گەشتیار. ئەو گەشتیارانەی سەردانی شوێنێك دەكەن، چالاكی، رووداوەكان و بەرهەمی كولتووری كاریگەری دەكاتە سەریان. شوێنە سەرنجراكێشە كولتوورییەكان بەرجەستەكەری كولتووری دەرەوە و رەسمی كۆمەڵگان كە دەبینرێن و نیشان دەدرێن.

شوێنە سەرنجڕاكێشە دەسكردەكان: هەموو ئەو دیاردە و رەگەزە دەسكردانە دەگرێتەوە كە سەرنجڕاكێشن و گەشتیار رادەكێشن (نصراللهی، 1393 :22).

شوێنە سەرنجڕاكێشە مێژوویی ـ كلتوورییەكان لە رووی جۆرەوە دابەش دەبن بەسەر هەشت جۆردا. بنكەی شوێنەواری، مێژوویی و كولتوورییەكان، مودێلی تایبەتی كولتووری، هونەر و پیشە دەسكردەكان، چالاكی ئابووری تایبەت بە شوێنەكە، شوێنە خۆشەكانی شار، موزەخانە، فستیظاڵەكان و رووداوە كولتوورییەكان، دابونەریتی كۆمەڵگای خانەخوآ (احمدیان و باقرنیا، 1393 : 90). لە گەشتیاری مێژوویی ـ كولتووریدا، گەشتیاران هەوڵ دەدەن كولتوورە جیاوازەكان بناسن و بە دوای دیمەنە مێژووییەكانی كۆمەڵگا و خوێندنەوەیاندا دەگەڕێن (ادبی ممقانی و همكاران، 1393 : 57). گەشتیاری مێژوویی ـ كلتووری ئەو حاڵەتەی گەشتیاری دەگرێتەوە كە گەشتیار هەوڵی كۆكردنەوەی زانیاری دەدا لەسەر بینا مێژوویی و هونەرییەكان. پێناسەی گەشتیاری مێژوویی ـ كولتووری: بریتییە لە سەردانی خەڵك بۆ شوێنە مێژوویی ـ كلتوورییەكان (جویس، 2014 : 4). هەرچەندە چوارچێوەی گەشتیاری مێژوویی ـ كلتووری زۆر روون نیە و ناكرآ لە ناو پێناسەیەكدا كورتی بكەینەوە (گنود و زینس، 2011 : 1).

گەشتیاری مێژوویی ـ كولتووری بەپێی پرەنسیپی جیهانی بەسەر دوو جۆردا دابەش دەبآ: گەشتیاری جۆری یەكەم كە سەردانی راستەوخۆی شوێنەكان دەگرێتەوە وەك مۆزەخانە، شوێنە مێژوویی و شوێنەوارییەكان، بینا كۆنەكان و گەشتیاری جۆری دووهەم كە شتە شاراوەكان وەك دابونەریتـ، كلتوور، جۆری ژیان و ... دەگرێتەوە (ربیعی، 1391: 140). گەشتیاری مێژوویی ـ كولتووری لە چەند بارەوە بۆ دانیشتووانی شوێنەكەش گرنگە. یەكەم، خەڵك لەرێی گەشتیارییەوە، شوێنەكە باشتر دەناسن و دووهەم گەشتیاران راستەوخۆ لەگەڵ ئەو خەڵكەكە لە پێوەندیدا دەبن و دەتوانن راستەوخۆ كولتووری خۆیانیان پآبناسێنن (ربیعی و دیگران، 1391: 136).

گەشتیاری شار

شارەكان سەرچاوەی گرنگی سەردانی گەشتیارانن. ئێستاكە زیاتر لە 50%ی خەڵكی جیهان دانیشتووی شارن و هەروەها شار پالنەرێكی گەورەی ئابووریشە. گەشتیاری لە رووی كۆمەلآیەتی، فەزایی و ئابوورییەوە لە كارگێڕی شار جیا ناكرێتەوە (كو و جولیف، 2012: 268). بەگشتی لە فەزای شاردا، یەكەمین و گرنگترین فاكتەر لە سەر هەڵوێیست و فەزای گەشتیاری، هاتوچۆ یا رێگاكانی گەشتیارییە بۆ سەردانی شوێنە سەرنجڕاكێشە گەشتیارییەكانی شار. چونكە هۆكاری سەرەكی راكێشانی گەشتیار بۆ شار، شوێنە سەرنجڕاكێشەكانی شارن. دووهەم هۆكار، شوێنی مانەوەی گەشتیارانە، سێهەم هۆكار كڕینی دیارییە لەناو شار. ئەو هۆكارانە و چەند هۆكارێكی تر وەك سەردانی خزمان، فەزای گەشتیاری شار پێك دێنن (شكوئی و موحد، 1381: 101). بۆیە گەشتیاری شار سەردانی كەسانی بیانی و ناوخۆ دەگرێتەوە بۆ شوێنە سەرنجڕاكێشەكانی شار وەك شوێنەسروشتییەكان، بیناكان (كو و جولیف،2012: 268). گەشتیاری شار لەناو فەزای شاردا روو دەدا و لەسەر بنەمای ئابووری ناكشتوكاڵ وەك كارگێڕی، بەرهەمهێنان، بازرگانی و خزمەتگوزاری و سیستەمی هاتوچۆی راوەستاوە. گەشتیارانی شار لە شوێنە گەشتیارییەكانی شار حەزیان لە رەهەندی كۆمەلآیەتی و كولتووری شار و بینینی بیناسازی و پێشكەوتنی شارە بۆ بەسەربردنی كات و پیشەكەیان (رێكخراوی جیهانیی گەشتیاری، 2018).