****

**بەش...........کۆمەڵناسی**

**كۆلێژ......ئاداب**

**زانكۆ .....سەلاحەددین**

**بابەت .....دەروازەی ئەنترۆپۆلۆژیای**

**پەرتووکی کۆرس – قوناغی دووەم-کۆرسی یەکەم**

**ناوى مامۆستا : نادیە ولی جبار**

**ساڵى خوێندن: بۆ نموونە ٢٠٢٢-٢٠٢٣**

**پەرتووکی کۆرس**

 **Course Book**

|  |  |
| --- | --- |
| **دەرازەی ئەنترۆپۆلۆژیا** | **1. ناوى كۆرس** |
| **نادیە ولی جبار** | **2. ناوى مامۆستاى بەر پرس**  |
| **کۆمەڵناسی- کۆلێژی ئاداب** | **3. بەش/ کۆلێژ** |
| **ئیمێل:nadia.jabbar@su.edu.krd** **ژمارەی تەلەفۆن (بەپەی ئارەزوو):07504660588**  | **4. پەیوەندی** |
| **٣ کاتژمێر لەهەفتەیەکدا** | **5. یەکەى خوێندن (بە سەعات) لە هەفتەیەک** |
| **ئامادەبوونی مامۆستای وانەبێژ بۆ قوتابیان لە ماوەی هەفتەیەکدا** **= ٩ کاتژمێر لە هەفەتەیەکدا** | **6. ژمارەی کارکردن** |
|  | **7. کۆدی کۆرس** |
| لە ساڵی 2015 وە وەک مامۆستای یاریدەدەر لە بەشی کۆمەڵناسی کۆلێژی ئاداب زانکۆی سەڵاحەددین کارمکردوە. لە 2018 ەوە وەک مامۆستا لە هەمان بەش و هەمان کۆلێژ و زانکۆ وانەم وتووەتەوە. لە -2020-2019 وەک قوتابی دکتۆرا بە مۆڵەتی بەشی لە بەشی خۆم وانەم وتووەتەوە. ئێستاش بەردەوامم لە وانە وتنەوە لە بەشی کۆمەڵناسی،لە ساڵی 18-6-2022دا بروانامەی دکتورای بە دەست هێنا، ئێستاش بەردەوامە لە وانە ووتنەوە لە بەشی کۆمەڵناسی. | **8. پرۆفایەلی مامۆستا** |
| **ئەنترۆپۆلۆژیا، ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی،بنیادی کۆمەڵایەتی، سیستەمی کۆمەڵایەتی.** | **9. وشە سەرەکیەکان** |
| **10. ناوەرۆکی گشتی کۆرس:**دەروازەی ئەنترۆپۆلۆژیای بۆخۆی بابەتێکی زۆر گرنگە و لە کایەی کۆمەڵناسیدا بابەتی سەرەکی هەموو لقە زانستیەکانی ئەم زانستە لەخۆ دەگرێت. جگە لە کایەی ئەکادیمی، ئەوا ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی ئامرازێکە بۆ بەڕێوەبردنی ژیانی ڕۆژانە کە بەبێ دەرازەی ئەنترۆپۆلۆژیای تاکەکانی کۆمەڵگا ناتوانن بەڕێوە بچن. زانینی جۆرەکانی ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی و تێگەیشتن لە پەیوەندی کۆمەڵایەتی و پەیوەندی ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی بە واقیعی کۆمەڵایەتییەوە بۆخۆی تێگەیشتنە لەسەرلەبەری ژیانی کۆمەڵایەتی و زانستی تاکەکان و یارمەتیدەرە بۆ دروستبوونی جیهانبینیەکی باشتر و زیاتر بەو دیاردانەی بەدەوروبەری تاکەوەن، هەروەها یارمەتیدەرە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری سەبارەت بە ڕەهەندە جیاجیاکانی ژیانی ئەکاریمی و کۆمەڵایەتی قوتابی. شیکردنەوەی چەمکی ئەنترۆپۆلۆژیای بۆخۆی هەنگاوێکە بۆ تێگەیشتن لە بابەتگەلێکی وەک مرۆڤ و کۆمەڵگا، دیاردە کۆمەڵایەتییەکان و کولتوور و بابەتەکانی وەک ئایین و پەروەردە و سیاسەت و دەسەڵات و شتی دیکەش کە وادەکات قوتابی لەو بابەتانە بە تەواوی تێبگات و زەمینەسازیدەکات بۆ تێگەیشتن لە بابەت تیۆرییەکان و گریمانەی تیۆری لە بواری کۆمەڵناسیدا. ئەم بابەتە وا لە قوتابی دەکات کە ئەرک و مافەکانی خۆی دەرک بکات و کار بکات بۆ دەستەبەرکردنیان وپێگەی و ڕۆڵی وەک هەڵگری ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی دەناسێت و بەجۆرێک شارەزایی لەبارەی ئەو زانا پسپۆڕانە وەردەگرێت کە هەوڵیانداوە بۆ کەڵەکەکردنی ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتیی زانستی و کۆشاون بۆ تیۆریزەکردن لەم بوارەدا. سەبارەت بەوەی چۆن بتوانێت ئەم بابەتە ببێتە مایەی بەدەسخستنی هەلی کار، ئەوا دەتوانرێت بوترێت ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی پاڵنەرێکی سەرەکییە بۆ دەوڵەمەندبوونی قوتابی سەبارەت بە پسپۆڕییەکەی خۆی و دەستخستنی ئەزموونی زانستی تاوەکو لە ژیانی خۆیدا بەرجەستەیان بکات. زۆرێک لە قوتابیان لەمیانەی ئەم بابەتەوە توانیویانە بیرکردنەوەیان بگۆڕن و هەوڵدەن لە پەرەدان بە دەستی نووسین و دەسراگەیشتن بە سەرچاوەی ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی و دروستبوونی خولیا و عەوداڵبوون بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتیان برزبکەنەوە، بەمەش توانیویانە سەرمایەیەکی کۆمەڵایەتی باش پەیدا بکەن و توانیویانە لەڕیگەی دەسخستنی ئەزموونی زۆرەوە لە کۆڕ و سمینارەکاندا بەشدار بن و سەرمایەیەکی رەمزی باش پەیدا بکەن و لە شوێنی جیاجیادا وەک پسپۆڕی ئەنترۆپۆلۆژیا قبووڵ بکرێن. |
| **11. ئامانجەکانی کۆرس****ئامانجەکانی ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی:****١\_دەستنیشانکردنی مۆدێل و شێوازی جیهانیی بۆ بنیادە کۆمەڵایەتییەکان****٢\_دەستنیشانکردنی (سیماکان) پێکداچوون و پێکبەستی سستمە کۆمەڵایەتییەکان****٣\_دەستنیشانکردنی پرۆسەکانی گۆڕانی کۆمەڵایەتی**  |
| **12. ئەرکەکانی قوتابی**-خۆ ئامادەکردن لە هەموو وانەکان بەوەی بابەتی دەستنیسانکراو دەبێت خۆی بۆ ئامادە بکات.-ئامادەبوون لە وانەکان بە ڕیکوپێکی.-ئامادەکردنی سمینار بە داتاشۆوە لەسەر بابەتێک کە پەیوەدنی بە وانەکانەوە هەبێت. |
| **13. ڕێگه‌ی وانه‌‌ ووتنه‌وه‌** - وانەکان لەڕێگەی داتاشۆوە دەخرێنە ڕوو.-بەکارهێنانی تەختەی سپی.-ڕوونکردنەوە و شیکردنەوەی وانەکان، و قوتابی ئازادە لەوەی ریکۆردی وانەکان بە دەسنووس یان بە ریکۆردەر دەکات |
| **14. سیستەمی هه‌ڵسه‌نگاندن**ئامادەبوون لە پۆل :2-ڕۆژانە پرسینەوە لە قوتابی سەبارەت بە وانەی ڕابردوو:2-ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی ڕۆژانە:2-ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی مانگانە:30-ئەنجامدانی سمینار:4‌ |
| **15. ده‌رئه‌نجامه‌کانی فێربوون**پڕکردنه‌وه‌ی ئه‌م خانه‌یه‌ زۆر گرنگه‌، مامۆستا ده‌رئه‌نجامه‌کانی فێربوون ده‌نووسێت. بۆ نموونه‌: ڕوونی ئامانجه‌ سه‌ره‌کیه‌کانی کۆرسه‌که‌ (بابه‌ته‌که‌) بۆ خوێندکار‌گونجاندنی ناوه‌ڕۆکی کۆرسه‌که‌ به‌ پێویستی ده‌ره‌وه‌ و بازاڕی کارقوتابی چی نوێ فێرده‌بێت له‌ ڕێگه‌ی پێدانی ئه‌م کۆرسه‌وه‌؟ئەمە لە ١٠٠ وشە کەمتر نەبێت |
| **16. لیستی سەرچاوە*** سەرچاوە بنەڕەتیەکان
* تیلوین،مستەفا(٢٠١٦)،دەروازەیەکی گشتی لە بارەی ئەنترۆپۆلۆژیاوە، و: نادیە ولی ،هەولێر: چابخانەی التفسیر.
* الخطیب، محمد، (٢٠٠٨)،الانثروبولوجیاالاجتماعیة.الطبعة الثانیة،سوریة ،:دار علاز الدین.
* العثمان، وسام،(٢٠٠٢)الدخل الی الانثروبولوجیا، سوریة الاهالي للطباعة والنشر.
* المکاوی و عبد الرحمان، علي و فوزي،(٢٠٠٧)، دراسات في الانثروبولوژیا الثقافیة،القاهرة .
* سەرچاوەی سوودبەخش
* گۆڤار و ریڤیوو (ئینتەرنێت)
 |
| **ناوی مامۆستای وانەبێژ** | **17. بابەتەکان** |
|  نادیة ولي جباروەک: ٩کاتژمێر | سەرەتایەک دەربارەی یەنترۆپۆلۆژیچەند پیناسەیەک بۆ ئەنترۆپۆلۆژیاسیماکانی ئەنترۆپۆلۆژیالقەکانی ئەنترۆپۆلۆژیئەنترۆپۆلۆژیای ئەندامیئەنترۆپۆلۆژیای کولتوری و کۆمەڵایەتیئەنترۆپۆلۆژیای زمانئەنترۆپۆلۆژیای پەروەردەئەرکۆلۆژیائەنترۆپۆلۆژیای جەستەییپەیوەندی ئەنترۆپۆلۆژیا بە زانستەکانەوەپەیوەندی ئەنترۆپۆلۆژیا بە کۆمەڵناسییەوەپەیوەندی ئەنترۆپۆلۆژیا بە دەرونناسییەوەپەیوەندی ئەنترۆپۆلۆژیا بە بایۆلۆژییەوە |
| **١** | 18. بابەتی پراکتیک (ئەگەر هەبێت) |
| ناوی مامۆستاوەک: 3-4 کاتژمێر | لێرە مامۆستای وانەبێژ ناونیشانی هەموو ئەو بابەتە پراکتیکانە دەنووسێت کە بەنیازە بیڵێتەوە لە تێرمەکە. هەروەها کورتەیەک لە ئامانجی هەر یەک لە بابەتەکان وبەروار وکاتی وانەکە دەنووسێت.  |
| **19. تاقیکردنەوەکان** **1. دارشتن:****١-** بەشی یەکەم: ئەنترۆپۆلۆژیا ئەنترۆپۆلۆژیا بە یەكێك لە زانستە مرۆڤایەتییەكان دادەنرێت، كە ناووناوبانگێكی فراوانی وەرگرتووە بەتایبەت لە وڵاتە ئەنکلۆساكسۆنییەكان([[1]](#footnote-1)) و بە تایبەتیش لە ولایەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، بەوپێیەی تێكەڵاوێكە لە كۆمەڵێك كولتوور و نەتەوەی جیاواز، هەربۆیەش زۆربەی تیۆرە زانستییەكان لەم وڵاتەوە واتە لە ئەمریكاوە، سەریانهەڵداوە. لەگەڵ ئەوەی ئەم چەمکە یان ئەم وشەیە لە مێژووی مەعریفەی مرۆییدا وشەیەکی کۆنە، کەچی بەکارهێنانی ئەم چەمکە بەشێوەیەکی کردەیی لەگەڵ کۆتایی سەدەی (١٩) و سەرەتای سەدەی (٢٠) دەستی پێکرد، لەوماوەیەدا و لە ناوەندە کولتوورییە ئەنکلوساکسۆنیەکاندا (بەریتانیا و ئەمریکا)یەکان زۆر بایەخی پێدەدرا. هەروەها لەم قۆناغەدا گرنگی بە ئەنترۆپۆلۆژیای بایۆلۆژی یان فیزیکی دەدرا. واتە لە توێژینەوە ئەنترۆپۆلۆژییەکاندا جەستە تەوەری بایەخپێدان بوو. پاش ئەمە ئەو دوو بابەتە، ئەنترۆپۆلۆژیای بایۆلۆژی و ئەنترۆپۆلۆژیای فیزیکی، لەیەک بابەتدا کۆکرانەوە و ناونرا ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی. بۆ نمونە بیروباوەڕی ئەفریقییەکان بە جادو کە وەکو باڵا دەستبوون و بەرزبوونەوەی پێگە تەماشا دەکرا، ئینجا لەسەر شێوەی هێما جادوویەکان بێت یان لەسەر شێوەی داوو دەرمان یان لەسەر شێوەی وێنەی ئەندازەیی بێ لەسەر جەستە کە بەڕەنگی جیاواز دەکێشران بۆ ئەوەی ڕوحە خراپەکانی لێ دەربکەن (تاتووکردن). **تێبینی: لەفەرەنسا هاوواتای ئەنترۆپۆلۆژیا وشەی ئیتنۆلۆژیایە.**لێرەدا بۆمان دەردەکەوێت کە وشەی ئەنترۆپۆلۆژیا کۆنە، بەڵام لەڕووی بابەتەوە، ئەوا زانستێکی هاوچەرخە. بۆیە پێویست دەکات بپرسین: ئەنترۆپۆلۆژیا چییە؟ و بابەتە سەرەکییەکانی چیین؟ هەر بۆیە سەرەتا با ئەنترۆپۆلۆژیا بناسین پاشان دەپرژێینە سەر بابەتە سەرکییەکانی ئەم زانستە. لەڕووی زمانەوانییەوە ئەنترۆپۆلۆژیا بە فەرەنسی (Antropologie)ەو لە وشەیەکی گریکیەوە (Antropos) وەرگیراوە، کە بەشێکی بەمانای مرۆڤ(Antropo) و(Logos) ئەوی تریشیان بە مانای زانست دێت.هەرچی چەمکی ئەنترۆپۆلۆژیایە، ئەوا دەتوانین بڵێین زانستێکە لە زانستە مرۆڤایەتییەکان کە بایەخدەدات بە ناسینی مرۆڤ ناسینێکی گشتی و گشتگیر. هەروەها ئەنترۆپۆلۆژیا گرنگیدەدات بە توێژینەوە لە بارەی مرۆڤەوە لە ڕووی بەها (بەهای جوانی، ئایینی، ئەخلاقی ئابووری و کۆمەڵایەتی) و وەرگیراوە کولتوورییەکانییەوە. زێتر لەوەش هەندێک پێناسە هەن کە لە ڕووی پێشکەوتنی مێژووییەوە چەمکی ئەنترۆپۆلۆژیا پێناس دەکەن وەک لە خوارەوە بە خاڵ روونکراونەتەوە:ا- لەسەدەی (١٧)دا وشەی ئەنترۆپۆلۆژیا لە بەرامبەر (کسمۆلۆژیا) بەکاردەهات کە ئەمەیان واتە زانستی گەردوون، هەروەها لە بەرامبەر(تیۆلۆژیا)یش بەکاردەهات کە بە مانای (زانستی لاهوت) دێت.ب- لەکۆتایی سەدەی (١٩)دا ئەنترۆپۆلۆژیا گرنگیدا بە توێژینەوە لەبارەی (بنەچەی مرۆڤ) و ئیتنۆسە جیاوازەکانی مرۆڤ لە ڕووی بنەچەوە (بۆ نمونە بنەچەی هیندییە سورەکان چییە؟) لەگەڵ مێژوو، شارستانییەت و بەهاکانی ئەم هندییانە. لایەنگرانی ئەم پێناسەیەی ئەنترۆپۆلۆژیا، پزیشک و زانای فەرەنسی برۆکا (Broca ) کە لە (١٨٢٤) لەدایکبووە و لە ساڵی (١٨٨٠) کۆچی دواییکردوە. هەروەها زانای ئەنترۆپۆلۆژی فەرەنسی (کانترۆفاج) (Quatrefages) (١٨١٠-١٨٩٢).ج- بەڵام لەسەردەمی ئێستادا بە زۆری ئەنترۆپۆلۆژیا پەیوەستە بە بیرۆکەی بنەچەو ئیتنۆس و رەگەزی مرۆییەوە لە ڕووی بەها و کولتوورەوە. لە بەناوبانگترین لایەنگرانی ئەم پێناسەیەی ئەنترۆپۆلۆژیا ئەنترۆپۆلۆژیستی فەرەنسی (کلۆد لیفی ستراوس Claude\_levystrauss)ە. لە ئێستادا ئەنترۆپۆلۆژیستەکان چۆن پێناسەی ئەنترۆپۆلۆژیا دەکەن؟ لەم ڕووەوە پێناسەکەی کلۆدلیفی ستراوس دەڵێت: ئەنترۆپۆلۆژیا ئامانجی ناسینی گشتی و گشتگیرانەی مرۆڤە و، پەیوەندی ئەم مرۆڤە بەمەودا مێژووییەکان و دەوروبەرە جوگرافییەکەیەوە.بەوپێیەی ئێمە مرۆڤین، لەچوارچێوەیەکدا دەژین کە پیی ئاشناین؛ ئاسوودەین. لە ژیانی رۆژانەماندا بە گەلێک شت، مرۆڤ، باڵەخانە و هتد... دەورە دراوین و بە لامانەوە هەموویان ئاسایین و شارەزاییمان لەبارەیانەوە هەیە. بەڵام ئەگەر بەبێ ئاگایی ئێمە بۆ شوێنێکی دیکە کە چەندین میل لە شوێنی خۆمانەوە دوورە، ببرێین؛ دەوەروبەرێکی کۆمەڵایەتی جیاواز، زمانێکی جیاواز، خواردن و خواردنەوەیەکی جیاواز، لەوەی خۆمان؛ هیچ شتێک لەبارەی بنەچە و کولتووری ئەو خەڵکە نەزانین کە تێکەڵاویان دەکرێین، ئالەم ساتە وەختەدا چیمان بەسەر دێت؟ دەبێ جۆرێکی کە رەفتار بکەین، بە زمانێکی دیکە قسە بکەین، پرسیاری کونج وکەلەبەری ئەو شوێنە بکەین، بەسەرسوڕمانەوە تەماشای هەڵسوکەوتی ئەو خەڵکە دەکەین. ئالێرەدایە کە ناتوانین بە یەک چاو تەماشای مرۆڤ و گرووپە مرۆییەکان (لەرووی کولتووریی، مێژویی و زمانەوە) بکەین.  ئەنترۆپۆلۆگیا وەک زانستێک\_ هەرچەندە وا ناسراوە کە بابەتیی سەرەکیی بریتییە لە کولتوور\_ تایبەت نییە بە بابەتێکی دیاریکراو، بەڵکو چەندین بابەتی پەیوەست بەیەک سەبارەت بە مرۆڤ، ژینگە سروشتی و کۆمەڵایەتییەکەی و کولتوورەکەی، لەخۆ دەگرێت. ئەنترۆپۆلۆگیا زانستێکە بۆ سۆراخکردنی مانای (مرۆڤبوون) لەرابردوو ئێستادا. واتە وەسفکردنی ژیانی مرۆڤ، توانا و بنەچەی مرۆڤەکان، هەروەها ئەو گۆڕانانەی بەسەر مرۆڤایەتیدا هاتوون و دێن. ئەو پرسیارە سەرەکییەی زانایانی ئەنترۆپۆلۆگیا دەیخەنەروو پەیوەستە بە مانای ژیانی مرۆڤایەتی، هەربۆیە ئەنترۆپۆلۆگیا لە هەموو زانستەکانی دیکە گشتگیرترە سەبارەت بە مرۆڤ و چالاکییەکانی(ماددی، هزری و مەعنەوییەکان)، لەبەر ئەوەی بوارێکی فرە رەهەندە سەبارەت بە گەلێک بابەتی جیاجیا؛ گەشەسەندنی بایۆلۆگیی و کولتووریی مرۆڤ، ئارکیۆلۆگیا، زمان و...هتد. ئەوەتا لەلایەک جەخت دەکاتەوە لەسەر مرۆڤ وەک بوونەوەرێکی بایۆلۆگی، لەلایەکی دیکەشەوە مرۆڤ وەک بوونەوەرێکی کۆمەڵایەتیی و ئەندامی کۆمەڵگایەک دەیخوێنێتەوە و لێی دەتوێژێتەوە. ئینجا گەلێک توێژینەوە و بەدواداچوون بۆ ئەم بابەتانە و هیدیکەش کە پەیوەستن پێیانەوە، ئەنجامدراون؛ بوون بەهۆی پێشکەوتنی ئەنترۆپۆلۆگیا(لەرووی تیۆر و میتۆد) و تووندووتۆڵبوونی پەیوەندییەکانی بە زانستەکانی دیکەوە، بەتایبەت ئەوانەی پەیوەستن بە توێژینەوە لەبارەی مرۆڤەوە. بەگشتی ئەنترۆپۆلۆگیای هاوچەرخ لەرووی میتۆدۆلۆگیاوە زۆر گۆڕاوە. میتۆدەکانی زۆرتر لەجاران باوەڕپێکراون و لە کۆلێژەکاندا دەخوێنرێن. هەڵبەتە دەبێت ئاگاداری ئەوەبین کە مەبەست لە مێژووی ئەنترۆپۆلۆگیا، "گۆڕانی تێگەیشتنە سەبارەت بە مرۆڤ لە دوو رەهەندی (شوێن و کات)ەوە؛ ئەو گۆڕانکارییانەی کە بەسەر بۆچوون و باوەڕەکانیدا هاتوون. بەشێوەیەک مێژووی ئەنترۆپۆلۆگیا، مێژووی بەر لە (هیرۆدۆت)یش لەخۆ دەگرێت".([[2]](#footnote-2)) لەراستیدا ئەنترۆپۆلۆگیا بریتییە لە کۆمەڵێک زانیاریی سستماتیک، بەدواداچوون و توێژینەوە سەبارەت بە هەنووکە و رابردووی هەموو نەتەوەکان. بەگوێرەی ئەوەی سەرەوە، مرۆڤ و ئەو فەزا فیزیکیی و کۆمەڵایەتییەی تێیدا دەژێت، جێگەی سەرنج و لێتویژینەوەی چەندین زانست بووە. هەمیشە چەند پرسیارێکی بنچینەیی لەبارەی مرۆڤەوە زانایانی بەخۆیەوە سەرقاڵکردووە؛ مرۆڤ لەکوێ و کەی دروستبووە؟ جۆر و رەگەزی مرۆیی چۆن گۆڕانیان بەسەرداهاتووە؟ ئێمە کێین و چۆن بزانین ئێمە کێین؟ هۆکاری گردبوونەوەی مرۆڤەکان چیین و چۆن کۆنتڕۆڵیان دەکرێت؟ و چەندین پرسیاری دیکە بوون بە بابەتی سەرەکی زانستە مرۆڤایەتییەکان و هەندێ زانستی سروشتی وەک پزیشکی و بایۆلۆگیا و...هتد.([[3]](#footnote-3)) ئینجا یەکێک لە تایبەتمەندییە ناوازەکانی ئەنترۆپۆلۆگیا ئەوەیە کە تێکەڵەیەکە لە روانگەی ژینگەیی، کۆمەڵایەتیی، کولتووریی و زمانناسیی. هەر لەبەر ئەوەیە بەبێ رەچاوکردنی لایەنە ژینگەیی، کولتووریی و مێژووییەکان؛ ناسین و روونکردنەوەی سروشتی مرۆڤ و چالاکییەکانی، کارێکی ئەستەم دەبێت. ئەنترۆپۆلۆگیا توێژینەوە لەبارەی گرووپە خەڵکێکی دیاریکراو یان زەمەنێکی دیاریکراو ناکات، بەڵکو هەم گرنگی بە شێوە یەکەمییەکان و رەفتار و چالاکییە سەرەتاییەکانی مرۆڤ دەدات، هەمیش بایەخ بە شکڵی نوێ و هاوچەرخ و چالاکییە نوێکانی؛ هی ئەم سەردەمەی مرۆڤەکان، دەدات.([[4]](#footnote-4)\*)هەروەها ئەنترۆپۆلۆگیا گرنگییەکی تایبەت بە توێژینەوە بەراوردکارییەکان دەدات لەمیانەی بایەخدانی بە گرووپەکان، کولتوورە جیاوازەکانی کۆمەڵگا هاوچەرخەکان (پیشەسازی و پۆست پیشەسازییەکان).([[5]](#footnote-5))بەمپێیە؛ هەرشتێک پەیوەستبێ بەژیانی مرۆڤەوە، لەوبابەتانەن کە ئەنترۆپۆلۆگیا بەسۆراخیانەوەیە. هەربۆیە لەنێو ئەنترۆپۆلۆگیادا چەند لقێکی زانستی ووردتر بوونیان هەیە و لەمیانەیانەوە؛ ئەنترۆپۆلۆگیا چڕتر و پسپۆرانەتر توێژینەوە لەسەر مرۆڤ، کولتوور، کۆمەڵگا و ئەو بابەتانەی پەیوەستن بە ژیانییەوە، دەکات. لەو لقە زانستییانەش بۆ نموونە: ئەنترۆپۆلۆگیای کولتووریی (کۆمەڵایەتیی)، فیزیکیی، بایۆلۆگیی، دەروونیی، زمان، پزیشکیی، سیاسی، ئابووریی، جەستەیی، گەشەپێدان و...هتد. هەریەکێ لەم لقە زانستییانە، ئەنترۆپۆلۆگیا لە زانستێکی دیاریکراوەوە نزیک دەکاتەوە، لەو زانستانەش کۆمەڵناسییە. ٢ لقەکانی ئەنترۆپۆلۆژیا ماهیەتی ئەنترۆپۆلۆژیا ئەگەر باس لە ماهییەتی ئەنترۆپۆلۆژیا بکەین، ئەوا دەتوانین بڵێین کە بابەتی سەرەکی ئەنترۆپۆلۆژیا دەستنیشانکردنی یاسا گشتییەکانی ژیانی مرۆڤ لە کۆمەڵگادا دەگرێتەوە، ئینجا ئەو کۆمەڵگایە کۆمەڵگایەکی سەرەتایی یان مۆدێرن و هاوچەرخ بێت. بابەتەکانی ئەنترۆپۆلۆژیا بە جیاوازی قوتابخانە و ئاراستەکانی جیاوازە، ئەم بابەتانەی ئەنتۆپۆلۆژیا بە جیاوازی ڕەوت و قوتابخانەکانی.ئەنترۆپۆلۆژیا بەپێی ئەو بابەتانەی کە توێژینەوەیان لە بارەوە دەکات چەندین جۆری جیاوازی هەیە. ئەم بابەتانەش پێشکەوتوون و لەگەڵ پێشکەوتنی ئەو بوارە مەعریفیانەی کە ئەنترۆپۆلۆژیا هەوڵیداوە بیانناسێت، گەشە دەکەن. لەم بارەیەوە پێویست دەکات بپرسین: ئەو لقانە کامانەن کە ئەنترۆپۆلۆژیا بە توێژینەوە باسی کردوون؟ بابەتە سەرەکییەکانیان چین؟ ئەو ڕێسا و بنەمایانە کامانەن کە کۆنتڕۆڵیان کردووە؟.لقەکانی ئەنترۆپۆلۆژیا زۆرن و ناتوانرێت بە ئاسانی لێرەدا هەموویان تاوتوێ بکرێن. لەم بارەیەوە هەوڵدەدەین سۆراخ و شیکردنەوەیەکی وابکەین کە بە پێوەری ئەنترۆپۆلۆژیای ئەمڕۆ بایەخی هەبێت. بۆیە دەتوانین لەم لقانەدا دەستنیشانیان بکەین: ئەنترۆپۆلۆژیای ئەندامی یان فیزیکی، ئەنترۆپۆلۆژیای کولتووری و کۆمەڵایەتی، ئەنترۆپۆلۆژیای زمانی و پەروەردەیی و شوێنەوارناسی و ئەرکیۆلۆژیا. وەک لە خوارەوە بەپوختی باس لە هەریەکەیان دەکرێت:1- ئەنترۆپۆلۆژیای ئەندامی یان فیزیکی ئەمە بوارێکی ئەنترۆپۆلۆژیایە کە هەوڵدەدات لە بنەچەی مرۆڤ بتوێژێتەوە بەو پێیەی جۆرێکە دەگەڕێتەوە بۆ رەگەزێکی دیاریکراو، لەگەڵیدا توێژینەوە لە سروشت و چەمکی پێشکەوتن و ئەو فاکتەرانەی کۆنتڕۆڵی جیاوازییە بایۆلۆژییەکان لای مرۆڤ دەکات، هەروەها بەراوردکردنی مرۆڤ لەگەڵ بونەوەرەکانی دیکە.لە گرنگترین ئەو بابەتانەی ئەم لقەی ئەنترۆپۆلۆژیا توێژینەوەی لەسەر دەکات برییتیە: لە ڕۆڵی بۆماوەناسی و دەوروبەر لەسەر پێشکەوتنی مرۆڤ، ئالێرەدا ئەنترۆپۆلۆژیا بەو پێیەی زانستێکە لە زانستە کۆمەڵایەتیەکان، لەگەڵ زانستە سروشتییە پەتییەکان بەیەکتر دەگەن. کە هەردوو زانستەکە یەکتری تەواو دەکەن. بەڵگەش لەسەر ئەوەی ئەنترۆپۆلۆژیا پێویستی بە زانستە سروشتییەکان هەیە خۆی لە توێژینەوە لە بنەچەی مرۆڤدا دەبینێتەوە، ئەویش لە میانەی دوو ڕێگەوە، یەکەم: بە ڕێگەی ڕاستەوخۆ ناودەبرێت، کە لەمیانەی توێژینەوە لە ئێسک و پروسکەکانی مرۆڤەوە دەبێت. دووەم: ناڕاستەوخۆ، برییتیە لە توێژینەوە لە بوونەوەرە نامرۆییەکان، بەڵام ئەو بونەوەرانەی کە زۆر لە مرۆڤەوە نزیکن، ئەوەش بە پشت بەستن بە خانەناسی و بۆماوە ناسییەوە، بۆ نموونە پێشتر بیروڕاکان وابوون کە مرۆڤ بنەچەی لە مەیموونەوە هاتووە، بەڵام ئەم گریمانەیە پوچەڵ بۆتەوە ئەویش لە میانەی توێژینەوە لە هۆڕمۆنەکانی مرۆڤ و مەیمون، کە زانایانی بایۆلۆژی دڵنیابوونەوە ئەم دوو بوونەوەرە هەمان ڕێژەی هۆڕمۆناتیان نییە. سەبارەت بە مرۆڤ ترشی ناوەکی (DNA)(١٠٠%)ە، بەڵام ئەم ترشە لای مەیمون ڕێژەکەی (٩٥%)ە. هەروەها ئەوەی پەیوەستە بە جیاوازی بایۆلۆژیی لای مرۆڤ، ئەوا لە ڕێگای کیمیای ئەندامییەوە دەبێت ئەویش زانستی مۆرفۆلۆژیایە (زانستی وەزیفەی ئەندامەکان)و، لەمیانەی پاتۆلۆژیا (نەخۆشناسی)ی و دەرونناسیەوە توانرا جیاوازی بنەچەی ئەم دوو بونەوەرە بسەلمێنرێت.  هەر ئەمانەش بوونە هۆکاری سەرهەڵدانی ڕێگە و تەکنیکی جۆراوجۆر کە ئەنترۆپۆلۆژیا توانیویەتی سودیان لێوە ببینێت. پرسیار لێرەدا ئەوەیە، ئەو ڕێگا کردەییانە کامانەن کە ئەنترۆپۆلۆژیا پشتییان پێ دەبەستێت لە میانەی پەنابردنی بۆ فیزیاناس یا بایۆلۆژیناس؟. ئەنترۆپۆلۆژیست بە گرنگیدان بەو گۆڕانانەی پەیوەستن بە کەش و هەوا، خواردەمەنی و پەیوەندی بەختەوەری یان پەیوەندی بە لەناوبردنی گردبوونەوە مرۆییەکانەوە سەرقاڵ دەبێت. هەروەها سەرقاڵ دەبێت بە مومارەسەکردنی کولتووری وەک فرەهاوسەرگیری، هاوسەرگیری نێوان خزم و کەس و هاوسەرگیری بە بێگانە. سەرباری ئەوەش ئەنترۆپۆلۆژیست گرنگی دەدات بە توێژینەوە لە بنەچەی کۆمەڵگا مرۆییەکان، بۆ نمونە ئەمریکا کە تێکەڵاوییەکە لە چەند نەتەوە و ڕەگەزێک، جەزائیر کە تێکەڵێکە لە کۆمەڵێک هۆز وخێڵ. هەروەها ئەنترۆپۆلۆژیست توێژینەوە لەسەر وێکچون و وێکنەچونەکانی نێوان ڕەگەزە جیاوازەکان، توێژینەوەکان لەسەر بنەچەی بنەماڵەکان، بەتایبەت بنەماڵە ئەروستوکڕاتییەکان کە هەژموونی سیاسیان هەیە یان دەسەڵاتێکی زانستی و کولتووریان هەیە، دەکات.دەتوانیین بڵێین لقێکی گرنگی ئەنترۆپۆلۆگیا بەناوی "ئەنترۆپۆلۆگیای جەستە" بوونی هەیە. ئەم لقەی ئەنترۆپۆلۆگیا بایەخ بە جوانکاری جەستە دەدات؛ پۆشاک و جلوبەرگ، ئامرازەکانی رازاندنەوە و کێشانی تاتوو لەبەشێک یان هەموو جەستە، کە بەهۆیەوە جەستەی سروشتیی مرۆڤ لە مەسەلەیەکی بایۆلۆگییەوە دەبێت بە دیاردەیەکی کولتووریی، گرنگی جەستە و گۆڕینی جەستە و رەگەز لە (نێرەوە بۆ مێ یان بە پێجەوانەوە، بێجگە لەوانەی پێیان دەوترێت نێرەموک)کە ئەم حاڵەتە لە کۆمەڵگا سەرەتاییەکان خوێندنەوەیەکی کۆمەڵایەتیی و ئایینی بۆ دەکرێت، بەڵام لە کۆمەڵگا نوێکاندا وەک مۆدە و فاشن و دیاردەیەکی کولتووریی لەقەڵەم دەدرێت.2- ئەنترۆپۆلۆژیای کولتووریی و کۆمەڵایەتی: لەژێر کاریگەریی (رادکلیف بڕاون) ئەوا ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی هەوڵیدا ببێتە کۆمەڵناسی بەراوردکاری و بچێتە نێو بوارەکانی ئەنترۆپۆلۆژیا و کۆمەڵناسیەو، بەو پێیەی هەردووکیان دوو بواری مەعریفی سەرەکین و تایبەتمەندی وورد و دیاریکراویان هەیە لە توێژینەوە لە کۆمەڵگا و ئەو پێشکەوتنانەی بەسەریدا دێت. بەڵام لەمڕۆدا و بەتایبەت لە فەڕەنسا، ئەوا ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی و ئتنۆلۆژیا بوونەتە هاوواتای ئەتنۆلۆژیای شار و ئەتنۆلۆژیای لادێ. بەمشێوەیە ئەم ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتییە ئەو بیرۆکەیەی ڕەتکردەوە کە دەڵێت: بابەتەکانی ئەم لقە زانستەیە تەنها گرنگی دەدات بە کۆمەڵگا سەرەتاییەکان کەچی لە هەندێک لە زانکۆ ئەمریکیەکان، ئەم دابەشکردنە ڕەتدەکەنەوە و مکوڕن لەسەر ئەوەی ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی لە کۆمەڵگا دەکۆڵێتەوە لەمیانەی وەزیفە زیندووەکانی و ململانێی و کێبڕکێ و گۆڕانەکانەوە، ئینجا ئەم ئەمریکیانە جیاوازی نێوان ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی و کولتووری دەکەن و جەخت دەکەنەوە کە ئەمەی دوایی بە تایبەتی گرنگی دەدات بە کارە ناوازەکان و لەسەروشیانەوە کارە هونەریەکان، هێماکان، ئەفسانە، سروتە ئاینیەکان و دابەشکردنی چینایەتی و ئایدیۆلۆژیاکان.  بەڵام (کلۆد لیفی ستراوس) فەیلەسوفی ئەنترۆپۆلۆژی فەرەنسی کە بە ئەنترۆپۆلۆژیای بنیادی ناوبانگی دەرکردبوو، پێیوابوو کە هەڵسوکەوتە کۆمەڵایەتییەکان وەک هاوسەرگیری (سیستمی هاوسەرگیری)و بنیادی سیستمی خێزان بە تایبەت لە کۆمەڵگا نامەدەنییەکانی وەک هۆزە هندییە سورەکانی ناوچەی ئەمازۆن، ئەوا هاوسەرگیری لەم کۆمەڵگایانەدا پەیوەستە بە بەرهەمهێنانی هێماییەوە وەک زمان، لەڕێگایی گوزارشتکردن، سەماکردن، دەستڕەنگینی و هونەر و جل و بەرگ. ئالەبەر ئەمەیە جیاوازی لە نێوان ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتی و کولتووریدا نییە، هەروەها ئەم لقەی ئەنترۆپۆلۆژیا بە ڕەوتی کولتووری ناونراوە، کە ڕێک هاوواتای ئەنترۆپۆلۆژیای کولتوورییە، کە کاریگەربوو بە دەرونناسی و شیکردنەوەی دەرونییەوە، ئەویش لەمیانەی توێژینەوەی لەبارەی ئەو پەیوەندییەی کە لەنێوان کولتوورو کەسایەتیدا هەیە، بەوپێیە کە لە و گریمانە سەرەکییەوە دەستپێدەکات کە بریتییە لەوەی لە قۆناغی منداڵیدا کەسایەتییەکی بنچینەیی دروست دەبن کە گوزارشتێکی جیاکەرەوەیە لەبارەی ئەو کولتوورەی کە ئومێدمانە و حەزدەکەین هەبێت. ئەمەش پاشان ئەوە دروست دەکات کە پێیدەوترێت کولتووری ئیتنیی یان کۆمەڵایەتی و دواترێش بە کولتووری نیشتمانی ناودەبرێت. بەشێوەیەک تاک بە کولتووری کۆمەڵگای چێنراوە. لە بەناوبانگترین جەمسەرەکانی ئەم ڕەوتە (مارگرید مید)، (بندیکت)، (رالف لینتۆن) و (کاردینار)ن. لەگەڵ ئەمەشدا ئەم ڕەوتە (کولتوور و کەسایەتی) لەکاتی پۆلێنکردنی کولتوورەکاندا چەند لایەنێکی نێگەتیفی بۆ دروستبووە لەسەروی هەمووشیانەوە جیاوازی ڕەگەزی بوو لە نێوان کولتوورەکاندا بۆ نموونە (رۆت بندیکت) کۆمەڵگاکانی بۆ دووجۆر دابەشکرد: کۆمەڵگای ئەپۆلۆنی([[6]](#footnote-6)\*)کە ئەقڵانییەت، ووردەکاری و تووندی تێداییە، کۆمەڵگای دیۆنۆایۆس([[7]](#footnote-7)\*) بەوە دەناسرێتەوە کە گاڵتە و یاریکردن و تەمبەڵی و خەمساردی تێداییە. ئەم دابەشکردنە لەسەر ئاستی جیهانی ناوبانگێکی زۆری دایەوە و (بندیکت) لەسەر ئاستی جیهان ناسرا، لە هەمانکاتدا ڕەخنەیەکی تووندیشی لێگیرا بەتایبەت لەلایەن ئەنترۆپۆلۆژیای کۆمەڵایەتییەوە. پاشان ڕەوتی کولتووری مانایەکی نەفرەتخوازی و نێگەتیفی هەڵگرت و لەزۆر کاتدا ئاماژەیەک بوو بۆ گوزارشتکردن لە کولتووری ئەمریکی، لەبەر ئەوەی خاوەندارنی ئەم تیۆرە کە پێشتر ناوبراون هەموویان ئەمریکی بوون و توێژینەوەکانیان لە کۆمەڵگای ئەمریکیەوە دەستیپێکرد کە فرە کولتوورە. لەگەڵ ئەوەی ئەم کۆمەڵگایە ڕەگەزپەرستی تێدا زۆر زۆر بوو، لەبەر ئەوەی تێکەڵێکە لە ڕەگەزی ئیتنی جیاواز، بۆ نموونە ئەو ڕەگەز پەرستیەی وایکرد ڕەشپێستە زنجییەکان و لە کارەساتبارتریین قۆناغەکانی مێژوودا بژین. کە سەرکردەکەیان (مارتن\_ لۆتەرکینگ) لە سەدەی (٢٠)دا کوژرا. 3- ئەنترۆپۆلۆژیای زمان: دوای کۆتاییهاتنی کارەکانی پێشەنگانی تیۆری گەشەسەندن نمونەی (سبنسەر) کە بە بایەلۆژیای پێشکەوتنی (چارلس داروین) کاریگەر بوو. هەردووکیان توێژینەوەیان لە بارەی زمانی دایک و زمانە زیندوو مردووەکانی وەک لاتینی، گریکی، سریانی قبتی ئەنجامداوە و دوای کارەکانی (فردیناند دی سۆسێر) و (جاکوب سون) کە رێگایان بۆ بنیادگەری خۆشکرد، ئەوا ئەنترۆپۆلۆژیا زۆر سودی لەم توێژینەوە و کارانە وەرگرت، ئەویش لەمیانەی توێژینەوە لەبارەی ئەو پەیوەندییەی کە لە نێوان زمان و کولتووردا هەیە لە کۆمەڵگا زارەکییەکاندا([[8]](#footnote-8)\*): ئەم پەیوەندییەی کە لە نێوان کولتوورو زماندا هەیە بە زاراوەی ئیتنۆزمانەوانی گوزارشتی لێکراوە و ڕۆڵی ئەمە لە وەسف و شیکردنەوەی شێوەیی و رووکاری زمانە تەقلیدی و لۆکاڵیەکان([[9]](#footnote-9)\*\*) لەسەر ئاستی دەنگناسی و لەسەر ئاستی ڕەوانبێژی و ...هتد لەخۆدەگرێت.  هەروەها (همبۆڵت) و (سبیر) جەخت دەکەنەوە کە هەر زمانێک تاکەکانی کۆمەڵگا قسەی پێدەکەن گوزارشت لە تێڕوانین و بۆچوونێکی تایبەت بە کۆمەڵگایەکی دیاریکراو دەکات، بەومانایەی ڕەنگدانەوەی زەینی ئەو تاکانەیە و گوزارشت لە کەسایەتییان دەکات و کولتووریان دەستنیشان دەکات. بە تێڕوانینی ئەو زانایانە دەرکەوت کە بەهایەک و گرنگیەکی زۆری هەیە لەبواری ئەنترۆپۆلۆژیا و فەلسەفەی زمان، بەڵام ئەو ڕەخنەیەی کە دەشێ لەم تێڕوانینە بگیرێت ئەوەیە کە زمان ڕەنگە گۆڕانی بەسەردابێت، بەڵام بۆچوون، زەین بیرکردنەوە و کولتوورەکان هەروەکو خۆیان دەمێنەوە جێگیرن، بەپێچەوانەوەش ڕاستە، کە دەشێ بیرکردنەوە بۆچوون و تێڕوانینەکان گۆڕانیان بەسەردابێت، بەڵام زمان هەمان شتبێ و جێگیر بێت، لەبارەی ئەم تێڕوانینەوە هەریەک لە (کۆهین) و (مایلێت) کە دوو زانای ئینگلیزن بەشێوەیەکی یەکسان لەو پەیوەندی و گۆڕانانە توێژانەوە لە نێوان بنیادی زمان و بنیادی کۆمەڵایەتیدا. هەروەها لەو پەیوەندییەش کۆڵانەوە کە لە نێوان ئەم دوو بنیادەدا هەیە، وەک ئەو پەیوەندییەی لە نێوان ناوەڕۆک و دەنگناس و کۆمەڵگادا هەیە. تێبینی دەکرێ کە زۆر وشە هەیە گوزارشت لە کۆمەڵبوونەکان دەکات لە مێژوودا کە تا ئێستاش بەکاردێن، ئەوەتا دەبینرێت کە لە زۆر زماندا وشەی وا هەیە لە زمانی ترەوە وەرگیراون، بۆ نموونە لە زمانی فەڕەنسی وشەی (Toubib)، لە وشەی عەرەبی (طبیب)ەوە وەرگیراوە کە بە مانای پزیشک دێت. هەروەها وشەی (Chimie) لە وشەی (کیمیاء) وەرگیراوە کە بەمانای کیمیا دێت. لێرەدا دەوروبەر ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕن لە گۆڕینی مانا و واتای وشەکان. بۆ نموونە ئەسکیمۆ لە جەمسەری باکووردا چەندین وشەیان هەیە بۆ گوزارشتکردن لە بەفربارین، هەروەها عەرەبەکان چەندین وشەیان هەیە بۆ گوزارشتکردن بۆ نموونە لە شێر وەک (خضنفر) (السبع) (ملک الغابة)و...هتد. سەرەڕای ئەوەش هەر زمانێک هێمای تایبەت بەخۆی هەیە کە گوزارشت لە کولتوورەکەی دەکات، بۆ نموونە وشەی (مسکن) گوزارشت لە جەستە دەکات و بەمشێوەیە.4- ئەنترۆپۆلۆژیای پەروەردە: ئەم ئەنترۆپۆلۆژیایە بەو شێوەیە پێناسەدەکرێ : ئەو کردەیەیە کە لەسەر ئەویتر مومارەسەی دەکەین بۆ گەشەپێدانی تواناکانی و کردە ئەقڵی و جەستەییەکانی. لێرەدا (دۆرکایم) ڕێک لە ساڵی (١٩٢٢-١٩٢٥)دا بە دامەزرێنەری ئەنترۆپۆلۆژیای پەروەردەیی دادەنرێت، کە لە سیستمە پەروەردەییەکانی توێژیوەتەوە و دەریخستووە کۆمەڵگاکان چۆن دەتوانن خۆیان لەمیانەی ئەم ڕێکخراوە پەروەردەییانەوە بگونجێنن و وێکچوونێک بێتەوە ئاراوە؟ دۆرکایم ئەم کرداری وێکچوونەی کە ڕێکخراوە پەروەردەییەکان پێی هەڵدەستن، بەستۆتەوە بە جەدەلییەتی دابەشکردنی کارەوە، کە لەلای ئەو بۆ دوو جۆر دابەشدەبێت:\_ کاری میکانیکی و ئامرازی کە پەیوەستە بەکاری ئامێرەوە.\_ کاری ئەندامی کە پەیوەستە بە توانای جەستەیی و سروشتی مرۆڤی کارکەرەوە. لەسەرەتای (١٩٦٠)ەوە تێبینی دەرکەوتنی کۆمەڵێک توێژینەوە لەبواری ئەنترۆپۆلۆژیای پەروەردە دەکرێت بە تایبەت لە فەرەنسا و بەریتانیا کە جەخت دەکەنەوە لەسەر ڕۆڵی پەروەردە لە کۆمەڵگا پیشەسازییە پێشکەوتووەکان. (دۆرکایم) لە پرسیارەکانی لەبارەی پەیوەندی نێوان فێرکردن و پێداویستی کۆمەڵگا بەردەوام دەبێت و پرسیار لە ڕۆڵی قوتابخانە دەکات لە پۆلێنکردنی تاکەکان بەپێی تواناکانیان لە نێو فەزای کۆمەڵایەتیدا، ئینجا ئەنکلۆساکسۆنیەکان پەرە بە پرسیارەکانی ئەو دەدەن و هەمان ئەو کێشانە دەخەنەوە ڕوو، بەڵام بە شێوەیەکی زیادکراو و ئاڵوگۆڕ و کولتووری هاوبەش لە نێوان مامۆستا و فێرخواز. هەروەها ئەنترۆپۆلۆژیای پەروەردەیی بایەخی بە توێژینەوە و شیکردنەوەی ناوەرۆکی پڕۆسەی فێرکاری دەدات (ناوەڕۆکی بەرنامە فێرکارییەکان)، هەروەها توێژینەوە لەو هۆکارانەی کەوایانکردوە ئەم بەرنامانە لە سیستمی پەروەردەییدا باوەڕپێکراو بن، لەگەڵیشیدا توێژینەوەی لەبارەی ئەو جیاوازییە نەکردووە کە لە نیوان فێرکردنی گشتی و فێرکردنی تایبەتیدا هەیە، هەروەها توێژینەوە لە بەرنامە جیاوازەکانی وڵاتان و بەپلەی یەکەم ئامانجە کۆمەڵایەتیەکانی ئەو بەرنامە فێرکارییانە. سەرەڕای ئەمانە توێژینەوەی لە بارەی ئەندازەی هۆڵ و شێوەی هۆڵەکانی خوێندن و پەیوەندی قوتابخانە بە دەوروبەرەوە کردووە.ئەنترۆپۆلۆژیای پەروەردەیی لەماوەی نێوان (١٩٢٢\_١٩٢٥)دا (ئەمیل دورکایم) هەوڵی بۆ دامەزراندنی ئەنترۆپۆلۆژیایەکدا کە لە کۆمەڵناسی داتاشرابێت و گرنگی بە پەروەردە بدات، ئەمەش لە میانەی توێژینەوەی لەسەر سیستمە پەروەردەییەکان کە ڕێگە بە کۆمەڵگایەکی دیاریکراو دەدات تا بە خێرایی خۆی بگونجێنێت بەتایبەت لە بواری کاردابەشکردندا. واتا ئەو گوزەرکردنە لە کاری ئەندامی بۆ کاری میکانیکی یان ئامێری، ئالێرەدا ڕۆڵی پەروەردە دێت لە ئامادەکردنی بەهرەکان بەپێی پسپۆڕی و پێداویستیە ئابووریەکانی وڵاتێکی دیاریکراو. بەڵام دەبێت چاوەڕێی سەرەتای شەستەکان (١٩٦٠) بکەین بۆ ئەوەی بەرهەمەکانی ئەنترۆپۆلۆژیا لە بواری پەروەردە بەتایبەت لە فەڕەنسا و بەریتانیا دەربکەون. ئینجا بۆ ئەوەی ڕۆڵی سەرەکی پەروەردە لە کۆمەڵگا پیشەسازییەکاندا دەربکەوێت، ئالێرەروە دورکایم گرنگیدا بە پێکەوەبەستن یان دۆزینەوەی پەیوەندی لە نێوان سیستمی فێرکاری و کۆمەڵگا. بەڵام لە وڵاتە ئەنگلۆساکسۆنیەکان و لەسەروشیانەوە بەڕیتانیا و ئەمریکا، ئەو گرنگیدانە کورتکرابۆوە لەسەر کولتووری خوێندەواران و پەیوەندی ئاڵۆزکاوی نێوان مامۆستا و فێرخواز، دوای ئەوە ئەم ئەنترۆپۆلۆژیایە پێشکەوت بۆ ئەوەی بە ناوەڕۆکی بەرنامەی فێرکاریدا بگەڕێت و سۆراخی ئەو هۆکارانە بکەن کەوادەکەن ئەم بەرنامانە پشت پێبەستراوبن، هەروەها توێژینەوە لە جیاوازی نێوان خوێندنی گشتی (حکومی) و خوێندنی سەربەخۆ (تایبەت) لەگەڵیشیدا گەڕان بەدوای پەیوەندی نێوان قوتابخانە و دەوروبەر. دوای ئەم کورتە مێژووە لەسەر ئەنترۆپۆلۆژیای پەروەردەیی یان ووردتر پەیوەندی نێوان ئەنترۆپۆلۆژیا و زانستە پەروەردەییەکان، دەبێت ئەو کەسایەتی و نمونانە هەڵبژێرین کە بە شێوەیەکی روون و ئاشکرا ئەم بوارە یان ئەنترۆپۆلۆژیایە (ئەنترۆپۆلۆژیای زانستە پەروەردەییەکان)ی تێدا بەدەر دەکەوێت. لە ناودارترین نموونە ئەنترۆپۆلۆژیستی ئەمریکی (مارگرێت مید)(Margret Mead)(١٩٠١\_١٩٧٨)ە کە بە یەکێک لە بەناوبانگترین ئەنترۆپۆلۆژیست و ئەتنۆلۆژیستی ئەمریکی جیهانی دادەنرێت، کە توێژینەوەکانی لە کاتی خۆیدا کاریگەریی زۆرییان لەسەر کۆمەڵگاکان دروست کردوە، هەروەها لە هەموو جیهاندا خوێنەری هەبووە. مید بڕوانامەی دکتۆرای لە زانکۆی کۆڵۆمبیا لە ئەمریکا وەرگرتووە، هەریەک لەڤ(بواس) (Boas) و بندیکت زۆرترین کاریگەرییان لەسەر توێژینەوەکانی هەبووە، هەروەها ئەم دووانە پشکدار بوون لە پێگەیشتنی کولتووری هزری مید. لە ساڵی (١٩٢٩تا ١٩٦٩) بەڕێوەبەری مۆزەخانەی ئەمریکی بوو بۆ مێژووی سروشتی و کۆنتڕۆڵ لە شاری نیۆڕک، پاشان لەسەرەتای (١٩٥٤)ەوە لە زانکۆی کۆڵۆمبیا دەستی بە خوێندن کردوە. توێژینەوەی مەیدانی زۆر ئەنجام داوە بەتایبەت لە کۆمەڵگای هندییە سوورەکان، لەو توێژینەوانەشی توێژینەوەیەکیبوو لەسەر هۆزی (ساموا)، بەڵام لەم توێژینەوەیەیدا سەرکەوتوونەبوو، چونکە زۆر بەخێرایی ئەنجامیدا و زۆر بەووردی نەیکرد ئەمەش رێک لە ساڵی (١٩٢٥)دا بوو. پاشان دووبارە چووە مەیدان و توێژینەوەیەکی لەسەر هۆزەکانی مانۆس (Manus) و هۆزەکانی ئەرەپاش (Arapesh)و هۆزەکانی جامبۆلی (Tchambuli)و هۆزەکانی یاتمول (Iatmul) لە کینیانی نوێ لە ئەفریقا ئەنجامدا. دواتر توێژینەوەی لەسەر بالی لە وڵاتی هند لە ئاسیا و لەگەڵ هاوسەرەکەی (جۆرج باتیسۆن) ئەنجامدا، پاشانیش گەڕایەوە بۆ ئەوەی لە هندییە سورەکانی ئەمریکا بتوێژێتەوە. مارگریت مید یەکەم کەسە کە توێژینەوەی لەسەر پڕۆسەی کۆمەڵایەتی لەسەر منداڵ کردوە ئەمەش لە ساڵی (١٩٢٨)دا بوو، پاشان توێژینەوەی دیکەشی ئەنجامداوە کە ئەمانیش لە توێژینەوە یەکەمەکان دادەنرێن کە لەبارەی هەردوو ڕەگەزی نێو کولتوورەکان بوو کە لە ساڵی (١٩٣٥) بە ئەنجامی گەیاند. مارگریت مید لەزۆر بواردا توێژینەوەی کردووە و گرنگی بەم بوارانە داوە وەک دەرونناسی، کۆمەڵناسی، ئیتنۆگڕافی ئەنترۆپۆلۆژیا لە نێو کۆمەڵگا نوێکان و لە وڵاتی خۆیدا. ئەوەی مید لە توێژینەوەدا نوێگەرایی کردووە برییتیە لە بەکارهێنانی تەکنیکی نوێ وەک وێنەی فۆتۆگرافی، دۆکۆمێنت و فلمی سینەمایی ریکۆردەر. لە زۆربەی توێژینەوە و کار و وانەکانیدا بانگەشە بۆ پڕاکتیزەکردنی مەعریفەی ئەنترۆپۆلۆژی دەکات بەمەبەستی چارەسەرکردنی زۆرێک لە کێشەکانی ڕۆژانە وەک تەڵاق، خۆکوشتن، دواکەوتن لە خوێندن، خستنە ناوەوەی پەروەردەی مێژوویی و ڕۆحی لە بەرنامەی خوێندی قوتابیان بۆ ئەوەی شوناسی ئەمریکی و ڕەگوڕیشەی مێژویی خۆیان بیرنەکەن، کە مێژووەکەیان بۆ هندیە سورەکان دەگەڕێتەوە، ئائەمەیە کە متمانە و شانازی بەخۆکردنیان لا دروست دەکات. ئەم پرۆژەیەی مید کارێکی هاوبەشبوو لەگەڵ ئەنترۆپۆلۆژیستی ئەمریکی بالدوین (Baldwin) لە ساڵی(١٩٧١،١٩٦٤،١٩٤٨)دا ئەنجامیاندا. مید بانگەشەی بۆ گرنگیدان بە سروشت دەکرد وەک توخمێکی گرنگ لە پڕۆسەی پەروەردەیی لای خوێندەواران (گرنگیدان بە ژینگە، پاکوتەمیزی، درەخت چاندن، دژایەتیکردنی پیسبوون، باخداری و گرنگیدان بە ڕوبەری سەوزایی)، هەوەها بەتوندی ڕووبەڕووی زۆربەی ڕێکخراو و کۆمەڵەکانی ئەمریکان دەبۆوە کە هانی وڵاتەکەیان دەدا بۆ شەڕکردن لە وڵاتانی دیکە وەک شەڕی ڤێتنام و ئەمریکا. هەروەها مید وەک شارەزا لە بواری توێژەینەوەی ئەنترۆپۆلۆژی و کۆمەڵایەتی لەلایەن وڵاتەکەیەوە دەستنیشانکرا.  بەکورتی (مارگریت مید) ئینتمای بۆ ئەو ڕەوتە کولتوورییە هەبوو کە زۆربەی ئەنترۆپۆلۆژیستە ئەمریکییەکان ئینتمایان بۆی هەبووە، ئەویش ئە قوتابخانانەن کە جەختیان دەکردەوە لەسەر پەیوەندی جەدەلیانەی نێوان کولتوورو کەسایەتی. لەگەڵ (ماگریت مید)دا زانایەکی دیکەی ئەنترۆپۆلۆژی و ئەتنۆلۆژی تێبینی دەکەین ئەویش (بنیدیکت رۆت فۆلتۆن)(Benedict Ruth Fulton)(١٨٨٧\_١٩٤٨)ە ئەم خانمە زانایە لەگەڵ ئەوەی گرنگیەکی زۆری بە ئەنترۆپۆلۆژیا دەدا، ئەوا لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا شاعیرێکی ناسراو بوو. ئەم لە پێشەنگانی رەوتی کولتووریی بوو، کە توێژینەوەی لە بارەی هەڵسوکەوتە جیاوازەکان لە کولتوورە جیاوازەکاندا کردووە، هەروەها لەهەموو ئەو هەڵسوکەوتە جیاوزانەی لە سادەترینیان تا ئاڵۆزترینیان توێژیوەتەوە کە لە بواری پەروەردە پراکتیزیکردوون و لە توێژینەوەکانیدا پەنای بردووە بۆ توێژینەوە دەرونییەکان، هەروەها زۆرێک لەو چەمکانەی لە دەرونناسی و فەلسەفە و ئەفسانەناسیدا هەن، لە توێژیینەوەکانیدا پڕاکتیزی کردوون. وەک ئەفسانەی ئەپۆڵۆن (Apollon) خوای ئەقڵ، ووردی و تووندی لای گریکەکان و دیۆنۆزیۆس (Dionosyos) خوای گەمە و یاری و ڕابواردن یان سەرخۆشی و نەخۆشی خۆ بە گەورەزانی و بانگەشکردن بۆ هێز وەک هتلەر کە ئەم نەخۆشیەی هەبوو. بنیدیکت توێژینەوەی لە بارەی توخمە بنیادیەکان کرد کە کولتوورێک یان کۆمەڵگایەکی دیاریکراو پێکدێنێت. هەروەها لە میانەی دابوونەریت و ئەخلاقەوە توێژینەوەی لە بارەی هەڵوێست و رەفتاری تاکەکانی ئەو کولتوورانە یان ئەو کۆمەڵگایانە کردووە، ئەمەش کە ڕەسەنی ئەم کولتوورە لای تاکەکان یان وێکنەچوون و وێکچوونیان لەگەڵی دەردەخات. تەنانەت دەشێ لە نێوان دوو کولتووری جیاوازیشدا وێکچوون هەبێت و بە پێچەوانەوەش. سەرەڕای ئەوانەش بنیدیکت توێژینەوەی مەیدانی لەسەر هندییەکانی شاخ لە ئەمریکا و هۆزەکانی (پویبلۆ)(Pueblo) ئەنجامداوە کە بەمانای گوند یان لادێ دێت. هەروەها توێژینەوەی لەسەر هۆزەکانی زۆنی (zuni) لە (١٩٣٥) ئەنجامداوە. زێتر لەوەش توێژینەوەی مەیدانی لەسەر رەوەندەکان لە ئەمریکا کردووە (چەندێتی و وێکچوون و گونجانی منداڵی ڕەوەندەکان لە ئەمریکا یان بە پێچەوانەوە لەگەڵ بەرنامەی پەروەردە و فێرکردن بەهۆی جیاوازی کولتوورییەوە). ئەم هەوڵیدا توێژینەوە ئەنترۆپۆلۆژیەکانی لەسەر کۆمەڵگا پێشەسازییەکان پڕاکتیز بکات، هەروەها کولتوور و خەسڵەتە کولتوورییەکانی ژاپۆنی خوێندوە و قوتابی ئەنترۆپۆلۆژیستی گەورە (کرۆبەر) (Kroeber) بووە. هەروەها یاریدەدەری ئەنترۆپۆلۆژیستی گەورەی ئەمریکی (بواس) بووە و لەگەڵ سابیر (Sapir)یش لە توێژینەوە و کاری زانستی پەیوەست بە زمانناسی بەشداربووە. لە زانکۆی کۆلۆمبیا لە نیۆرک خوێندوێتی. ئەمەو وەک هەموو جەمسەرەکانی رەوتی کولتووریی، ئەوا (رۆت بندکت)یش جەخت لەسەر پەیوەندی نێوان کەسایەتی و کولتوور دەکاتەوە و پێیوایە پەیوەندییەکی دیالێکتیکی لە نێوانیادا هەیە.5- شوێنەوارناسی یان ئەرکیۆلۆژیا بە فەرەنسی (Archeologie) کە لە وشەی گریکی (Archeologia)یەوە وەرگیراوە و بەمانای ئەو زانستە دێت کە گرنگی بە هەموو شتە کۆنەکان دەدات. هەروەها لەڕووی زاراوەییەوە، ئەو زانستەیە کە بایەخ بە شتە کۆنەکان، بەتایبەت هونەر و شوێنەوارە کۆنەکان دەدات.  مێشێل فۆکۆ پێناسەی ئارکیۆلۆژیا دەکات و دەڵێت توێژینەوە لە پارچە و دابڕانەکانی مێژوو بە پێی میتۆدێک کە پشت بەکۆمەڵێک ڕێسا و داواکراو و ووتاری تایبەت و جیاکراوە دەبەستێت.  لێرەدا تێکستی فۆکۆ کە لە کتێبە بە ناوبانگەکەی (هەڵسەنگاندنەکانی مەعریفە) وەرگیراوە، دەخەینە ڕوو. ئارکیۆلۆژیا دووبارە نوسینەوەیە لە ڕووی شێوەی دەرەوە ((گۆڕانکارییەکی ڕێکخراوە لەبارەی ئەوەی پێشتر نووسراوە، ئەمە گەڕانەوە نییە بۆ بنەچە، بەڵکو بەپێچەوانەوە وەسفێکی ڕێکخراوە، میتۆدی و ڕێکوپێکە لەبارەی ئەوەی پێی دەووترێت (بابەت) )).پەیوەندی ئەنترۆپۆلۆژیا بەزانستەکانی رەوە**پێشەکی**لەگەڵ ئەوەی دان بەوەدا نراوە کە ئەنترۆپۆلۆژیا زانستێکی سەربەخۆیە و گرنگی دەدات بە مرۆڤ لەڕووی دروستبوون و پێشکەوتنو کولتوورییەوە، بەڵام هێشتا زانایان بەتایبەت زانایانی ئەنترۆپۆلۆژیا کۆک نین لەسەر پۆلێنکردنی ئەم زانستە بە زانستەکانی دیکە. بەجۆرێک هەندێک پێیان وایە ئەنترۆپۆلۆژیا یەکێکە لە زانستەکانی زانستە کۆمەڵایەتییەکانی وەک دەرونزانیم کۆمەڵناسی و مێژوو وسیاسەت، هەندێکیش پێیان وایە یەکێکە لە زانستە جێبەجێکارەکانی وەک ماتماتیک، پزیشکی و گەردوونناسی. لەکاتێکدا هەندێکی دیکە وای دەبینن کە ئەنترۆپۆلۆژیا یەکێکە لە زانستە مرۆییەکانی وەک فەلسەفە، هونەر و ئایینەکان. بەڵام هەمو ئەم زانستانە بەتێپەڕبوونی کات چونەتە نێو مێژووی کولتووری میلەتان و بوون بە بەشێک لە کولتووریان، کە دواجار ئەمە بووە هۆی جیاوازبوونی کولتووری کۆمەڵگاکان، ئا لێرەوەیە کە دەبینرێت ئەنترۆپۆلۆژیا پەیەوەندی بە زانستەکانی دیکەوە هەیە.هەموو جارێک ئەنترۆپۆلۆژیا ناچار بووە کە چاوەڕێی زانستە سروشتیەکان بکات بۆ ئەوەی سوود لە ئەنجامی توێژینەوەکانیان وەربگرێت کە لەسەر ئاژەڵان ئەنجامیان داون. ئەوەی گومانی تێدا نییە ئەویە کە ئەنجامی ئەو توێژینەوانەی زانایانی بۆماوە لەسەر مشک و جرج و درەختەکان دەسیان کەوتوون ئەوا رێگە خۆشکەربوون بۆ تێگەیشتن لە یاساکانی بۆماوەی بوونەوەران، کە کێشەی زۆری چارەسەرکردوە سەبارەت بە ڕەچەڵەک یان بنەچەی مرۆڤایەتی، بەڵام لەلایەکی دیکەوە دەتوانرێت بوترێت کە ئەو راستاینەی زانستە سروشتییەکان دەستیان کەوتووە زۆر یارمەتیدەر نەبوون لە تێگەیشتن لە ڕەفتارە مرۆییەکان، ئەوەش لەبەر ئەوەیە کە زۆربەی دیاردە ڕەفتارییەکانی مرۆڤ ناتوانرێت ڕێک ئەو هەڵسوکەوتە لە ئاژەڵانی دیکە ببینرین کە توێژینەوەکانیان لەبارەوە کراون.لەگەڵ ئەوەی زانایانی ئەنترۆپۆلۆژیا توانییان هەندێک لەو شێوازانە بەکار بهێنن کە زانستە کۆمەڵایەتییەکان بەکاریان هێناون، بەڵام کەم وا ڕیککەوتووە کە چاوەڕێی دەرکەوتنی ئەو شێوازانە بن، کە لەڕاستیدا پشکداری ئەنترۆپۆلۆژیا لە پێشخستنی زانستە کۆمەڵآیەتییەکان هیچی کەمتر نییە لە پشکداری زانستە کۆمەڵایەتییەکان بۆ پێشخستنی ئەنترۆپۆلۆژیا.لەگەڵ ئەوەی مرۆڤ لەلایەن زانستەکانی دیکەی وەک دەرونسای و کۆمڵاناسی و مێژوو، زانستی توێکاری و جوگرافیای مرۆیی و سیاسەت و ئابووری ناسی و ئایین ناسییەوە لێکۆڵینەوەی لەبارەوە ئەنجام دەدرێت، بەڵام ئەنترۆپۆلۆژیا بەوە جیادەکرێتەوە لە هەموو ئەوانە کە خەسڵەتگەلێکی میتۆدی هەیە بۆ توێژینەوە لەبارەی مرۆڤەوە، کە لەمیانەیەوە **سیماکانی ئەم زانستە دەردەکەون و جیایان دەکاتەوە لە زانستەکانی دیکە، ئەو خەسڵيتانەش بریتین لە:**١\_ ئەنترۆپۆلۆژیا لە کۆمەڵگا بەگشتی دەکۆلێتەوە، بێ ئەوەی جەخت بکاتەوە لەسەر لایەنێکی دیاریکراو، بەمپێیە ئەم زانستە میتۆدێکی گشتی لە توێژینەوەدا بەکار دەهێنێت و لە کۆمەڵگا دەکۆڵێتەوە لەڕووی بیروباوەڕ، سرووت و ڕێوڕەسم و ئابووری و سیاسەتەکەیەوە..٢\_ئەنترۆپۆلۆژیا میتۆدی بەراوردکاری بەکار دەهێنێت بۆ لێکۆڵینەوە لە مرۆڤ. کە ئەمە گونجاوترین ڕێگەیکانە بۆ توێژینەوەی ئەنترۆپۆلۆژیا. بەجۆرێک توێژینەوەی بەراوردکاری دەکات بۆ چەند کۆمەڵگایەک لەڕووی بنیادی کۆمەڵایەتی و کولتوورەوە، بۆئەوەی بە گشتاندنی زانستی بگات و خەسڵەتەکانی ئەو کۆمەڵگانە دەستنیشان بکات.٣\_ئەنترۆپۆلۆژیای کولتووری یان کۆمەڵآیەتی هاوچەرخ پشت دەبەستێ بە توێژینەوەی مەیدانی بۆ توێژینەوە لە بابەتێکی دیاریکراو، بەجۆرێک سەردەمی ئەنترۆپۆلۆژیای تیۆری کۆتایی هاتووە و توێژینەوەی مەیدانی لایەنی ئەزموونکارییە لە ئەنترۆپۆلۆژیادا وەک زانستەکانی دیکە کە پشت دەبەستن بە تاقیگە و ئەزموونکردنەوە.٤\_یەکێک لە گرنگتری ئەو خەسڵەتانەی ئەنترۆپۆلۆژیا لە زانستە مرۆییەکانی دیکە جیای دەکاتەوە، هەڵبژاردنی جۆرێک نموونەی دیاریکراوە کە لە کۆمەڵگادا هەڵیان دەبژێرێت ۆ توێژینەوە.بەجۆرێک لە سەدەکانی هەژدە و نۆزدەدا نموونەی هەڵبژێردراو بۆ توێژینەوەی ئەنترۆپۆلۆژی کۆمەڵگایەک بوو کە بە سەرەتایی وەسف دەکرا، لەبەر ئەوەی کۆەمڵەگەیەکی بچووکە و چڕی دانشتوانی کەمە و دەکرا بەشێوەیەکی گشتگیری لێکۆڵینەوەی لەبارەوە بکرایە.پەیوەندی ئەنترۆپۆلۆگیا و کۆمەڵناسیلەرووی مێژوییەوە کۆمەڵناسی پێش سەرهەڵدانی ئەنترۆپۆلۆگیا دەرکەوتووە. ئەم دوو زانستە گەلێک بیریار و بابەتی زانستی هاوبەشیان هەیە، کە هەریەکەو لە روانگە و بە بەکارهێنانی میتۆد و ئامرازی کۆکردنەوەی زانیاریی جیاوازەوە؛ کۆشاوە بۆ ئەوەی لەم بابەتانە بکۆڵێتەوە. هەرکات باس لە پەیوەندیی نێوان ئەنترۆپۆلۆگیا و کۆمەڵناسی دەکرێت(تا ئەم ساڵانەی دواییش)، دەوترێت؛ ئەنترۆپۆلۆگیا لە شێوازە ژیان و کولتووری گرووپێکی خەڵک یان زەمەنێکی مێژوویی دیاریکراو لە رابردوودا، دەکۆڵێتەوە، لەبەرامبەریشدا کۆمەڵناسی زانستێکە تایبەت بە ئێستا و کۆمەڵگا مۆدێرن و پیشەسازییەکان. بەڵام ئەوەتا ئەنترۆپۆلۆگیا لە کۆمەڵگا مۆدێرنەکان و پیشەسازییەکانیشدا توێژینەوەی خۆی ئەنجامدەدات، هەروەها کۆمەڵناسیش لەبارەی بابەتگەلێک، کە لە رابردوودا روویانداوە یانیش ناونیشانی توێژینەوە ئەنترۆپۆلۆگییەکانبوون، هەنووکە بوون بەناونیشانی لێکۆڵینەوە کۆمەڵناسییەکان. بۆ نموونە؛ (بۆردیۆ) کاتێک لەبارەی پەروەردەی فەرەنسییەوە توێژینەوەی ئەنجامداوە؛ ئەمانە بابەتگەلێکی تایبەتن بە ئەنترۆپۆلۆگیستەکان، کەچی کۆمەڵناسێک لەم بابەتانەی کۆڵیوەتەوە.([[10]](#footnote-10)) زێتر لەوەش، بەنزیکی لە (١٩٦٠) بەدواوە، کۆمەڵناسی بەشێوەیەکی خێراو جۆراوجۆر گەشەی کردووە؛ واتە لەرووی ئاراستەی هزری و میتۆدۆلۆژیاوە\_ئەگەر پێشتر ئاراستەیەکی چەندایەتیی هەبووە، ئەوا لەمەودوا ئاراستەی بەرەو چۆنایەتیی رۆیشتووە\_ پێشکەوتنێکی زۆری بەخۆوە بینیوە. توێژینەوە کۆمەڵناسییەکان زیاتر بە ئاقاری کولتوور و بابەتە میکرۆکان پەرەیان سەندوە\_بۆ نموونە توێژینەوەی بۆردیۆ سەبارەت بە سەرمایەی کولتووریی. هەروەها هزرەکانی پیتەر بێرگەر سەبارەت بە پێکهاتەی کۆمەڵایەتییانەی واقیع، کە تێیدا تیشکدەخاتە سەر کولتوور، مەعریفە و واقیعی کۆمەڵایەتی\_.([[11]](#footnote-11)) کەواتە لە پەیوەندیی نێوان ئەنترۆپۆلۆگیا و کۆمەڵناسیدا، سەرنجی کۆمەڵێک رای جیاواز و خاڵی وێکچوو دەدرێت. کۆمەڵناسی مێژووییەکی کۆنتریی هەیە تا ئەنترۆپۆلۆگیا. هەروەها لەرووی بەکارهێنانی میتۆدۆلۆگیاوە؛ جیاوازیی لەنێوان هەردوو زانستەکە هەیە. لێرەدا تەنانەت چۆنیەتیی ئاراستەکردنی پرسیارەکانیش جیاوازییان هەیە؛ لە توێژینەوە کۆمەڵناسییەکاندا توێژەر بەدوای هۆکارەکاندا دەگەڕێت، دەکۆشێت بۆ گەیشتن بە گشتاندنی ئەنجامەکانی و؛ لەکۆتاییدا دەستکەوتنی چەند یاسایەکی گشتی بۆ خوێندنەوەی هۆکاری روودانی دیاردە کۆمەڵایەتییەکان، بەڵام ئەنترۆپۆلۆگیست بەسۆراخی چۆنایەتیی روودانی دیاردەکانەوەیە و ئامانجی گشتاندنی ئەنجامەکان نییە، چونکە ئەم دەکۆشێت بۆ هەڵوەستەکردن لەسەر جیاوازی و وێکچوونەکانی نێوان کولتوورەکان، گرووپە مرۆییەکان، نەتەوە و ئاینزاکان، هەروەها پەیوەندیی مرۆڤ بە شوێن و کاریگەریی ژینگە لەسەر رەفتار و کەسایەتیی مرۆڤ ( وەک لە ئەنترۆپۆلۆگیای ئیکۆلۆگیدا دەکرێت). لەبەرامبەردا هەردوو زانستەکە هەوڵدەدەن بۆ ئەوەی لە مرۆڤ، چالاکییە کۆمەڵایەتییەکانی، شێوازە ژیانی، رەفتارەکانی، چۆنیەتیی گردبوونەوەی و جۆراوجۆری کۆمەڵگاکان؛ تێبگەن و شیکردنەوە بۆ دیاردە مرۆییەکان بکەن. دەشێ ئەمانە هۆکاربن بۆ ئەوەی پەیوەندیی نێوان ئەم دوو زانستە زیاتر ئاڵۆزبێت. بەڵام دوای ئەوەی چەندین توێژینەوە لەلایەن ئەنترۆپۆلۆگییەکانەوە ئەنجامدران سەبارەت بە کۆمەڵگا مۆدێرنەکان و، بەپێچەوانەوەش، گەلێک بابەتیی ئەنترۆپۆلۆگی هەن کە کۆمەڵناسان؛ کۆمەڵناسانە لێیان کۆڵیوەتەوە وەک بابەتەکانی: (کولتوور، کەسایەتیی، هاوسەرگیریی و خزمایەتیی، بەهاکان، بەشاریبوون، بەمەدەنیبوون...هتد). رەنگە ئەمە بەدیوێکیتردا ووردە بابەتەکانی ئەم دوو بوارە زانستییە والێبکات، کە پەیوەندییەکی توندووتۆڵ بەیەکیانەوە ببەستێتەوە، وەک ئەوەی هەندێک لە کۆمەڵناسان و ئەنترۆپۆلۆگیستەکان هەوڵی بۆ دەدەن.کۆمەڵناسی بریتییە لە توێژینەوە لە ژیانی کۆمەڵایەتی مرۆڤ و دیاردە کۆمەڵایەتییەکانی گرووپ کۆمەڵگاکانهەروەها لە پەیوەندییە کۆماڵەیەتییەکانی نێوان تاکەکان دەکۆڵێتەوە. هەروەها لەوەش دەکۆڵێتەوە کە چەندە دەوروبەری کۆمەڵایەتی و ئابووری و کولتووری ڕۆڵ دەبینن لە دروستکردنی کەسایەتی تاک. پەیوەندییەکی توندوتۆڵ هەیە لەنێوان کۆمەڵناسی و ئەنترۆپۆلۆژیا. کە هەردوکیان گرنگی بە بنیاد و وەزەفەی کۆمەڵآیەتی دەدەن. بەڵام جیاوازی نێوانیان چییە؟ جیاکردنەوەی نێوان ئەم دوو زانستە لە بنچینەوە بۆ ئیپستمۆلۆگیا دەگەڕێتەوە کە توێژەری ئەنترۆپۆلۆژی چۆن تەماشای واقیعی کۆمەڵایەتی دەکات و گریمانەکانی چین بۆ ئەو واقیعە و دواجار چ میتۆدێک بەکاردێنیت بۆ توێژینەوە لەبارەیەوە. پەیوەندی ئەنترۆپۆلۆژیا بە دەرووناسی شیکردنەوەی دەرونی لەڕووی ئەنترۆپۆلۆژیاوە گەڕان بە دوای بەکارهێنانی دراوە ئەنترۆپۆلۆژییەکان لە بواری شیکردنەوەی دەرونی لەلایەن (فرۆید)ەوە دەستیپێکرد لە ساڵی (١٩١٢-١٩١٣). ئەو جەخت دەکاتەوە کە کولتووری کۆمەڵگا ڕۆڵی هەیە لە کۆنتڕۆڵکردنی غەریزەکان، بۆ ئەمە نموونەیەکی هێناوەتەوە کە (باوکی زۆردار) (لە کۆمەڵگا سەرەتاییەکاندا) کوڕەکانی کوشتیان و گۆشتەکەیان خوارد، لەم کۆمەڵگایانەدا ئەم رووداوە بووە شتێکی ئاسایی بەتایبەت لە کۆمەڵگا تەوتەمییەکاندا، دواتر حاڵەتەکە بووە ئەوەی کە پێی دەوترێت (تابۆ)([[12]](#footnote-12)\*). فرۆید نزیککردنەوەیەکی دانا کە هاوسەنگی لە نێوان منداڵی هەڵچوو([[13]](#footnote-13)\*\*) منداڵی ئاژەڵی([[14]](#footnote-14)\*) کرد. هەروەها هاوسانگی لە نێوان ئەخلاقە چەپێنراوەکان و لە نێوان سروت و هەڵچونەکان کردووە، بەو مانایەی ئەم چەمکانە لەڕووی تووندییەوە هاوئاستن، نموونە لەسەر سروت، فیرعەونیە کۆنەکانی میسر هەموو ساڵێک جوانترین کچەکانی وڵاتیان دەکردە قوربانی بۆ ئەو ڕۆحەی کە بە بیروباوەڕی ئایینی ئەوان لە نێو دەریای نیلدا جێگیربووبوو، ئەمەش لە پێناو ئەوەی ئەم دەریایە توڕە نەبێت و لافاو دروست نەکات کە ببێتە هۆی کارەسات، بەوپێیەی ئەم کۆمەڵگایە پشتی بە کشتوکاڵ دەبەست. هەروەها فرۆید دەڵێ، کۆمەڵگا بوونەوەرێکی کۆمەڵایەتیە و پێویستە وەک بوونەوەرێکی تاکیی مامەڵەی لەگەڵدا بکەین، واتا لەگەڵ ئەوەی کۆمەڵگا بریتیە لە گردبوونەوەی مرۆیی، کەچی لە ڕاستیدا ئەمە کۆمەڵێک تاکن لە ڕووی سەلیقە، هەڵسوکەوت، بیرکردنەوە تەنانەت لە ڕووی مەیل و ئارەزوشەوە جیادەکرێنەوە و جیاوازن لەگەڵ یەکتر، ئەمەش مانای وایە ئەنترۆپۆلۆژیا گرنگی بە توێژینەوە لە ڕابردووی مێژووی بەهاکانی گردبوونەوە مرۆییەکان دەدات و بەستنەوەیان بە دیاردە دەرونییەکانەوە. لە ساڵی (١٩٥٩) زانای دەرونناسی ئەبراهم هاوسەنگیەکی دیکەی دانا لە نێوان خەون و هەندێک ئەفسانەدا، کاتێک بینی زۆربەی نەخۆشەکانی خەونیان بە ئەفسانەکانەوە دەبینی کە پێشتر لە قۆناغی منداڵیاندا بیستوویانە یان بۆیان گێڕدراوەتەوە وەک ئەفسانەی ئۆدیب یان ئەفسانەی نەرجسیەت...هتد. هەروەها لە ساڵی (١٩٢٨)دا هەریەک لە (رایک) کە زانای شیکردنەوەی دەرونی ئەمریکیە لەگەڵ (رۆهایم) کە زانایەکی دەرونناسی ئەمریکیە و (برۆنۆ\_بتلهایم) کە ئەمیشیان زانای دەرونناسی فەرەنسیە، روونیانکردەوە کە (ئۆدیب) بنەماگەلێکی شیکاری زۆر هەڵدەگرێت بۆ ڕەگوڕیشەی کولتوور و شارستانیەتەکان و ئەو واقیعەی هەنووکە ئەو کولتوورانە تێیدان، دەگەڕێتەوە. بەو مانایەی دیاردە دەرونیەکان ڕەگوڕیشەی مێژووییان هەیە. ئەوەتا ئەفسانەی ئۆدیب نموونەیەکە لەم بارەیەوە، کە لەمیانەی ئەم ئەفسانەیەوە زۆرێک لە مانا دەرونییەکان بە دەردەخەین وەک (دڵ پیسی، بێبەشکردن، سۆز، هەڵەباشی (تهور)، تۆڵەسەندنەوە، ڕک و کینە...هتد) ئەم ڕووکارانە هێشتا لەسەردەمی ئێستاماندا بوونیان هەیە لەگەڵ ئەوەی کولتوورەکان و بیرکردنەوەکان و سەردەم و زەمەنەکان گۆڕانیان بەسەردا هاتووە. پاشان (مالینۆفسکی)دێت کە ئەنترۆپۆلۆژیستێکی پۆڵۆنیە و لە بەناوبانگترین کتێبەکانی (زانست و کولتوور)ه، بیرۆکەیەکی جیاواز لە بیرۆکەی (رایت، رۆهایم و بتلهام)ی خستەڕوو، کە ئەویان پێیوایە کۆمەڵگا هاوچەرخەکان گرێی ئۆدیب یان ئەفسانەی ئۆدیبیان تێیدا نییە، بەڵکو لە کۆمەڵگا هاوچەرخەکاندا بەپێچەوانەوەیە، چونکە دەبینرێت کە لەو حاڵەتانەی باوک لەماڵ نەبێت بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ، ئەوا لە کولتووری پۆلۆنیدا خاڵۆ ڕۆڵی باوک دەگێڕێت. ئەنترۆپۆلۆژیای دەرونی بەتایبەت ئەویان کە پەیوەستە بە شیکردنەوەی دەرونی لە میانەی توێژینەوەوە دروست بووە، کە توێژینەوە لە بارەی خەون، ئەفسانە، شیکردنەوەی یاری و سروتەکان (بە تایبەت سروتە سیحرییەکان) و پەیوەندییەکانی نێوان ئەندامانی خێزان و تەکنیکەکان و رێگاکانی پەروەردەکردن، ئەنجامدەدات. ئەم بوارە لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەسەر دەستی (کاردینار) ئەنترۆپۆلۆژیست پێشکەوت، کە بە کارەکانی شیکردنەوەی دەرونی لە فەڕەنسا و بە پێشەنگ (جاک لاکان) کاریگەر بوو، هەر ئەمیش یارمەتی کاردیناریدا لەڕووی پێدانی ڕێباز و میتۆدی چاک و گرنگ بۆ شیکردنەوەی کولتوورەکان، شیکردنەوەیەکی دەرونناسانە.پەیوەندی نێوان دەرونناسی کۆمەڵایەتی و ئەنترۆپۆلۆژیا زاراوەی دەروناسی کۆمەڵایەتی یەکەم جار لەلایەن (تارد tarde)ەوە لە ساڵی(١٨٩٨) دانرا. تارد زانایەکی فەرەنسی بوو لە بواری دەرونناسی و کۆمەڵناسی. ئەو ئاماژەی بە زانستێکی نوێ کرد کە توێژینەوە و شیکردنەوە بۆ ڕەفتار و پەیوەندییەکان دەکات. لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا ئەم بوارە زۆر پێشکەوتوە و فراوانیەکی بێ سنووری بە خۆوە بینیوە. لە میانەی توێژینەوە لە و پەیوەندییە واقیعی و خەیاڵیانەی لە نێوان تاکەکان و گروپ و دامەزراوەکانی کۆمەڵگایەکی دیاریکراودا دەردەکەوێت. دەرونناسی کۆمەڵایەتی لە پەیوەندییەکەی بە ئەنترۆپۆلۆژیاوە کۆمەڵێک گۆڕاوی بیرکاری داناوە بۆ دەمامکدارکردنی ئەو پەیوەندییانە وەک (ئامار)، کە لەو دەوروبەرە کۆمەڵایەتییەوە دەست پێدەکات کە تاک لەگەڵ ئەو بەهایانەدا تێیدادەژی کە بەسەریدا چەپێنراوە، ئەمەیە کە کاریگەریی لەسەر هەڵسوکەوتی تاک دروست دەکات، ئینجا لە نێو ئەو گۆڕاوانەی تاکەکان دەیانەوێت دەستەبەریان بکەن بە تایبەت لە کۆمەڵگای فەڕەنسی بۆ نموونە: بوونی کارێکی جێگیر، تەندروستییەکی جەستەیی و دەرونی چاک...هتد لەگەڵ ئاسایش، ئازادی، ئاشتی، دادپەروەری، یەکسانی لەبەرامبەر یاسادا. لەئەنجامی کاریگەریی ئەنترۆپۆلۆژیا لەسەر دەروناسی کۆمەڵایەتی، ئەوا دەرونناسی کۆمەڵایەتی لەسەردەمی ئێستادا زیاتر و زۆرتر بە ئاماری توێژینەوەی ئەزموونی و کردەییدا دەڕوات، ئەمەش لەئەنجامی کاریگەریی نزیکردنەوەی تیۆرە ئەمریکییەکان کە بڕوای بە ڕاستی ئەزموونکراو هەیە. لە نێو ئەم توێژیینەوانەش کە دەرونناسی کۆمەڵایەتی لە حاڵی حازردا بە سۆراخیەوەیەتی گۆڕانکاری زەینیەت و پەیوەندی بە ڕەوش و واقیعی ئاڵوگۆڕی کۆمەڵایەتی نێوان تاکەکانی (کاریگەریی دامەزراوە کۆمەڵایەتیەکان و کولتوور لەسەر گەشەپێدان و پێشخستنی و باشترکردنی توانا زەینی و هزرییەکانی تاک، هەوەها هاندانی داهێنانەکانی لە هەموو بووارەکاندا (زانستی، کولتووری و کۆمەڵایەتییەکان)).دەتوانیین بڵێین پەیوەدنی ئەنترۆپۆلۆژیا بە دەرووناسییەوە دەرووناسی وا لە مرۆڤ دەکۆڵێتەوە لەڕووی کەسایەتیەوە بەمەبەستی گەیشتن بە راستیگەلێک کە پەیوەدنیان بە دیاردە دەروونییەکانەوە هەیە. هەروەها دەرووناسی گرنگی دەدات بە بنەما و یاسا گشتییەکان کە کۆنتڕۆڵی رەفتاری مرۆڤ دەکەن. لەو بابەتە سەرەکییانەی کە دەرووناسی گرنگیان پێ دەدات پاڵنەرەکان، هەڵچوونەکان و زیرەکی و ژیری و توانا ئەقڵییەکانی مرۆڤ وەک درککردن، بیرکردنە و بیرەوەری و ئاگایی. هەروەها بایەخ دەدات بە فێربوون و کەسایەتی. دەبینین کە ئەنترۆپۆلۆژیا بەشداری دەکات لەگەڵ دەرووناسی بۆ دراسەکردنی رەفتاری مرۆڤ، بەڵام لە چوارچێوەیەکی کولتووری و کۆمەڵآیەتی و شارستانیدا کە مرۆڤ ئینتمای بۆی هەیە و تێیدا دەژێت. لەپاڵ ئەوەدا دراسەی کاریگەری ژینگە دەکات لەسەر رەفتاری تاکەکان، بەجۆرێک دەبینین رەفتاری تاکەکان لە کۆمەڵگایەک و واقیعێکی دیاریکراو جیاوازە لەگەڵ رەفتاری گرووپە کۆمەڵایەتییەکانی دیکە کە واقیعێکی کۆمەڵآیەتی جیاوازیان هەیە.لەنێو ئەنترۆپۆلۆژیادا لقێکی زانستی هەیە کە پێی دەوترێت ئەنترۆپۆلۆژیای دەروونی، ئەم لقە زانستییە گرنگی دەدات بە توێژینەوە لە پەیوەدنی تاک بە کولتوور و کۆمەڵگاوە، دراسەی رەفتاری مرۆڤ دەکات لەنێو گرووپ بەشێوەیەکی گشتی. بەڵام دەرووناسی جەخت دەکاتەوە لەسەر تاک بەتایبەت. کەواتە ئەنترۆپۆلۆژیای دەروونی گرنگی دەدات بە کەسایەتی و گۆرانی کولتوری بەراوردکردنی ئەو گۆڕانەی پەیوەستە بە گەشەسەندن و بازنەی ژیانی تاک و دراسە کردنی چەمکی ناسنامە و کەسایەتی نەتەوەیی و ...دەروونناسی وای دەبینێ کە مرۆڤ لە نێو دەوروبەرێکی کۆمەڵایەتیدا دەژێت کاریگەر دەبێت پێی و کاریگەری دەبێت لەسەری، کارلێک لەنێوان ئەندامانی دروست دەبێت، مرۆڤ هاوکاری ئەندامانی دیکەی گرووپەکەی دەکات و وابەستە دەبێت پێیانەوە و مومارەسەی دەسەڵاتێک دەکات یان یان دەسەڵاتێک لەسەری مومارەسە دەکرێت. بەمپێیە هاوکاری، گونجان، سەرکردایەتی و بەشداری توخمگەلێکی سەرەکین کە ئەنترۆپۆلۆژیا بایەخیان پێ دەدات بۆ دراسەکردنی کۆمەڵگا.پەیوەندی ئەنترۆپۆلۆژیا بە بایۆلۆژیاوە:بایۆلۆژیا لێکۆڵینەوە لەبارەی بوونەوەری زیندووەوە دەکات کە لە خانە پێکدێت و سادەیە تا ئەو بوونەوەرانەی کە لە خانەیەک زیاترن و ئاڵۆزن. بۆیە بەوە ناسراوە کە زانستێکە لە مرۆڤ دەکۆڵێتەوە لەڕووی بنیادی ئەندامەکانی و پێشکەوتن و گەشەسەندنی ئەو ئەندامانەیەوە.بایەلۆژیا پەیوەستە بە زانستە سروشتییەکانەوە. بەتایبەت زانستی وەزیفەکانی ئەندامەکان و توێکاری و ژیانی بوونەوەری زیندوو. لێرەدا تیۆری پەرەسەندن دێتە بەرمەیدان کە دەڵێت: جەستەی بوونەوەرە زیندووەکان جۆر و وەزیفەی ئەندامەکانیان بە بەردەوامی دەگۆڕین مادەم ئەم بوونەوەرانە زۆر دەبن و نەوەی نوێ دێننە بوون. نەوە نوێکان دەشی پەرەسەندووتر بن تا نەوەکانی پێش خۆیان، وەک چۆن ئەم حاڵەتە لای مرۆڤ دەبینرێت. هەروەها ئەم تیۆرە پشت دەبەستێ بە بەوەی مرۆڤ لە بوونەوەرێکەوە کە بریتییە لە یەک خانە زیادی کرد لە چوارچیوەی خۆیدا تا ئەوشوێنەی ئێستا پێی گەیشت کە لەڕووی ئەقڵی و جەستەیی و دەروونی و کۆمەڵایەتییەوە پێشکەوتووە. ئەوەیە کە لە پاشماوەی ئێشک و پروسکی بوونەوەرەکانەوە دۆزراوەتە. لە ڕووی تیۆرییەوە ئەنترۆپۆلۆژیا زۆر لە بایۆلۆژیاوە نزیکە، بەجۆرێک هەردووکیان لە پڕۆسەی ژیان لای بوونەوەر دەکۆڵنەوە، و هەردووکیشیان لەسەر بنەمایەکی تیۆری جۆراوجۆر بنیاد نراون بەڵام هەریەکەو لە پسپۆڕیەکەی خۆیدا.میتۆدی بایۆلۆژیای مرۆڤ یەکێکە لە پێکهاتەکانی ئەنترۆپۆلۆژیا کە دیدگایەکی سروشتیانەی هەیە.. ئەم ئەنترۆپۆلۆژیایە رەهەندە بایۆلۆژییەکە ەردەگرێت و چەمک و مەعریفە و تەکنیکەکانی وەردەگرێت، زێتر لەوەش، لە زانستە کۆمەڵآیەتییەکان هەندێک شتی دیکە وەردەگرێت کە سیما بایۆلۆژییەکان کاریگەرییان لەسەریەتی، بەمپێیە ئەنترۆپۆلۆژیای بایۆلۆژی هەردوو رەهەندی بایۆلۆژی و کۆمەڵایەتی وەردەگرێت و لەو قالبە خۆی دەرباز دەکات کە زانستێکی لە زانستە سروشتییەکان، کە یەکێک لە کارە سەرەکییەکانی بریتی دەبێت لە مەسەلەی ڕەچەڵەکی مرۆڤ .ئەوەی توێژەری ئەنترۆپۆلۆژیای بایۆلۆژی جیا دەکاتەوە و وای لیدەکات مەیدانی کارکردنی ببەسترێتەوە بە مەیدانی کارکردنی ئەنترۆپۆلۆژیای گشتی ئەوەیە کە گرنگی بە جۆراوجۆری مرۆڤی و چۆنیەتی گونجانی دەدات، بەتایبەت کولتوور. ئاشکرایە مرۆڤ لەگەڵ بوونەوەرەکانی دیکە چەندین خەسڵەتی بایۆلۆژی هاوبەشیان هەیە، مرۆڤایەتی هەندێک گۆڕانی بایۆلۆژی بەسەردا هاتووەبۆ ئەوەی خۆی لەگڵ رەوشی ژینگە نوێکەیدا بگونجێنێ یان لەگەڵ ئەو بارودۆخە سروشتیە گۆراوەیدا خۆی بگونجێنێت.ئەنترۆپۆلۆژیای بایۆلۆژی دابەش دەبێت بەسەر دوو بەشدا:-توێژینەوە لە مرۆڤ وەک بەرهەمێکی پەرەسەندوو.-توێژینەوە لە گرووپە مرۆییەکان و شیکردنەوەیان.لەگەڵ ئەمانەشدا، ئەنترۆپۆلۆژیای سروشتی هەوڵەدات بۆ دەستنیشانکردنی خەسڵەتە فیزیکییەکانی مرۆڤی کۆن، هەربۆیە زانایان بەدوای کاریگەری و لێکەوتەی ئەو خەسڵەتانەی مرۆڤی کۆندا دەگەڕێن و بەراوردی پێ دەکەن لەگەڵ مرۆڤی ئێستا و بەراوردکردنیان بەیەکتر.**2. راست وچەوت:** لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە رستەیەکی کورت دەربارەی بابەتێک دەستەبەردەکرێت وپاشان قوتابی بە ڕاست یان چەوت دادەنێت. نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت.**3. بژاردەی زۆر:** لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە ژمارەیەک دەستەواژە دەستەبەردەکرێت لە ژێر رستەیەک وپاشان قوتابیان دەستەواژەی راست هەڵدەبژێرێت. نموونە دەبێت دەستەبەربکرێت. |
| **20. تێبینی تر**لێرە مامۆستای وانەبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمەنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵەمەندکردنی پەرتووکەکەی. آ |
| **21. پێداچوونه‌وه‌ی هاوه‌ڵ** ئه‌م کۆرسبووکه‌ ده‌بێت له‌لایه‌ن هاوه‌ڵێکی ئه‌کادیمیه‌وه‌ سه‌یر بکرێت و ناوه‌ڕۆکی بابه‌ته‌کانی کۆرسه‌که‌ په‌سه‌ند بکات و جه‌ند ووشه‌یه‌ک بنووسێت له‌سه‌ر شیاوی ناوه‌ڕۆکی کۆرسه‌که و واژووی له‌سه‌ر بکات.هاوه‌ڵ ئه‌و که‌سه‌یه‌ که‌ زانیاری هه‌بێت له‌سه‌ر کۆرسه‌که‌ و ده‌بیت پله‌ی زانستی له‌ مامۆستا که‌متر نه‌بێت.‌‌  |

1. ئەو دەوڵەتانەن کە بە ئینگلیزی دەدوێن. واتە زمانی رەسمییان زمانی ئینگلیزییە وەک بەریتانیا و ئەمریکا. لەبەرامبەردا ئەو وڵاتانەی بە زمانی فەرەنسی دەدوێن و زمانی رەسمییان فەرەنسییە پێیان دەوترێت دەوڵەتە فرەنکفۆنییەکان. [↑](#footnote-ref-1)
2. \_نیا، دکتر رحیم فرخ(١٣٨٣)، *مقدمەای بر مردم شناسی*، چاپ سوم: انتشارات دانشگاه بو علی سینا، همدان،ص٤٣ [↑](#footnote-ref-2)
3. \_McGee, R. and Warms, R.(2004)*Anthropological Theory-An Intoductoty History-*, 3rd ed:McGraw-Hill, p431 [↑](#footnote-ref-3)
4. \* هەنووکە لقێکی گرنگی ئەنترۆپۆلۆگیا بەناوی "ئەنترۆپۆلۆگیای جەستە" بوونی هەیە. ئەم لقەی ئەنترۆپۆلۆگیا بایەخ بە جوانکاری جەستە دەدات؛ پۆشاک و جلوبەرگ، ئامرازەکانی رازاندنەوە و کێشانی تاتوو لەبەشێک یان هەموو جەستە، کە بەهۆیەوە جەستەی سروشتیی مرۆڤ لە مەسەلەیەکی بایۆلۆگییەوە دەبێت بە دیاردەیەکی کولتووریی، گرنگی جەستە و گۆڕینی جەستە و رەگەز لە (نێرەوە بۆ مێ یان بە پێجەوانەوە، بێجگە لەوانەی پێیان دەوترێت نێرەموک)کە ئەم حاڵەتە لە کۆمەڵگا سەرەتاییەکان خوێندنەوەیەکی کۆمەڵایەتیی و ئایینی بۆ دەکرێت، بەڵام لە کۆمەڵگا نوێکاندا وەک مۆدە و فاشن و دیاردەیەکی کولتووریی لەقەڵەم دەدرێت. ووردەکاریی زیاتر:

 Astuti, R. and Parry, J. (eds)(2007), *Questions of Anthropology*, Berg: Oxford. V76, P227 [↑](#footnote-ref-4)
5. ریویر، کلود (١٣٨٢)، در امدی بر انسان شناسی، ترجمەء: ناصر فکوهی، چاپ سوم: نشرنی، تهران، ص٢٦ [↑](#footnote-ref-5)
6. \* ئەپۆلۆنی: لای گریکەکان بەخوای ووردەکارییەکان و توندی دادەنرا، ئەمە هێمایەکە بۆ ئەقڵانییەت، [↑](#footnote-ref-6)
7. \*- دیۆنۆزیۆس: لای گریکەکان بەخوای سەرخۆشی، ڕابواردن و یاریکردن دێت، لێرەدا هێمایەکە بۆ خەمساردی. [↑](#footnote-ref-7)
8. \*- کۆمەڵگای زارەکی: واتە پێچەوانەی ئەو کۆمەڵگایانەی کە نووسینیان هەیە، وەک کۆمەڵگا تەقلییدیەکان. [↑](#footnote-ref-8)
9. \*\*- زمانی لۆکاڵی: واتە دیالیکتیکی ناوچەکان لەچوارچێوەی کۆمەڵگایەکی دیاریکراودا. کرمانجی ژووروو و کرمانجی خواروو [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)
12. \* تابۆ: چەمکێکە لە چەمکەکانی فرۆید، ئەو شتانەیە کە ناکرێت باسی بکرێت یان ئەنجام بدرێن، لەبەر ئەوەی لە کۆمەڵگادا قبوڵکراو نین. واتە دژی ئەخلاق و عورف و عادەتی ئەو کۆمەڵگایەن. [↑](#footnote-ref-12)
13. \*\* منداڵیی هەڵچوویی: کە لە کاتی توڕەبوون و هەڵچووندا لە کولتوور و پەروەردەی خێزان و بەکۆمەڵایەتیبوونەوە دەرکێش دەبێ. [↑](#footnote-ref-13)
14. \* منداڵی ئاژەڵی: ئەوەیانە کە لە سروشتدا گەورە دەبێ بە پێی پەروەردە و فێرکردن کە منداڵێکی سەرەتاییە. وەک ماوکلی و تەرەزان [↑](#footnote-ref-14)