

**بەش: زانستە سیاسیيەكان**

**كۆلێژ: یاساو زانستە سیاسیيەكان**

**زانكۆ: سەلاحەددین- هەولێر**

**بابەت: راگەیاندن ورای گشتی**

**پەرتووکی کۆرس: قۆناغی چوارەم**

**ناوى مامۆستا: م. شاخوان محمد صالح (ماستەر "مامۆستای یاریدەدەر")**

**ساڵى خوێندن: 2021 - 2022**

**پەرتووکی کۆرس**

**Course Book**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| راگەیاندن ورای گشتی | | **1. ناوى كۆرس:** |
| م. شاخوان محمد صالح | | **2. ناوى مامۆستاى بەر پرس:** |
| زانستە سیاسیيەكان/ كۆلێژی یاساو زانستە سیاسیيەكان | | **3. بەش/ کۆلێژ:** |
| ئیمێل: [shakhawan.salih@su.edu.krd](mailto:shakhawan.salih@su.edu.krd)  ژمارەی موبایل: 07504868816 | | **4. پەیوەندی:** |
| دوو (2) كاژێر "سەعات" لە هەفتەیەكدا، بۆ هەر گروپێك. | | **5. یەکەى خوێندن (بە سەعات) لە هەفتەیەک:** |
| دوو (2) كاژێر"سەعات" لە هەفتەیەكدا، بۆ هەر گروپێك. | | **6. ژمارەی کارکردن:** |
| -------- | | **7. کۆدی کۆرس:** |
| * ناو: شاخوان محمد صالح * مێژوو وشوێنی لەدایك بوون: 11/3/1981 قادركرم - كركوك. * مامۆستای یاریدەدەر لە كۆلێژی یاساو زانستە سیاسیيەكانی زانكۆی سەلاحەدین- هەولێر. * هەڵگری بڕاوانامەی (ماجستێر) لە زانسته سیاسیيەكان بواری پەیوەندییە نێودەوڵەتیەكان لە كۆلێژی یاساو زانستە سیاسیيەكانی زانكۆی سەلاحەدین- هەولێر، ساڵی 2012، ناونیشانی تێزی ماجستێر (السياسة الخارجية التركية تجاه العراق 2002 - 2010 " التطورات والمشكلات". * لێكۆڵەری سیاسی لە كۆمەڵەی زانستە سیاسیەكانی كوردستان   (K P S A).   * توێژەر لە سەنتەری سیاسی‌ و ستراتیژی زانكۆی سەلاحەدین-هەولێر (C P S S). * بەرێوبەری کارگێری ودارایی رێکخراوی حوکمڕانی باش لە پێناو گەشەپێدان. * ئەندام لە یەکێتی مامۆستایانی کۆردستان. * بەرهەم وبڵاوكراوەكانی: * خاوەنی چەندین بابەتی شیكاری وبابەتی ڕۆژنامەوانی لە ڕۆژنامە وگۆڤار وپێگە ئەلیكترۆنیەكان، وە چەندین چاوپێكەوتن لە تلفزیون وكەنالە ئاسمانیەكان. | | **8. پرۆفایەلی مامۆستا:** |
| **10. ناوەرۆکی گشتی کۆرس:**  گرینگی وئامانجەكانی ئەم كۆرسە لەم خاڵانەی لای خوارەوەیە:  1- ئەم كۆرس بووكە هەوڵدەدات تیشك بخاتە سەر بابەتی راگەیاندن وڕای گشتی وهۆكاری گەشەسەندن وپەرەسەندی بەشێوەیەكی بەربڵاو وفراوان، هەروەها تێگەیشتنێكی سەردەمیانە سەبارەت بە مانا وچەمكی راگەیاندن وڕای گشتی و گرنگی وبایەخپێدانی لە لایەن بەشی زانستە سیاسیەكانەوە.  2- هۆكارێكە بۆ ئاشناكردنی قوتابیان بە بابەتی راگەیاندن وڕای گشتی كەپێویستە قوتابی بەشی زانستە سیاسیەكان شارەزای هەبێت لەسەریان، هەروەها ئاماژە كردن بەو هۆكارانەی (ناوخۆی ودەرەكی) كە رۆڵیان بینیوە ودەبینن لە سەرخستن وبڵاوبوونەوەیان بە شێوەیەكی بەرفراوان.  - بابەتی راگەیاندن وڕای گشتی بەشێوەیەكی فراوان تەشەنەی كردوەو كاریگەری بەرچاوی بینیوەو هەیە بەسەر هەموو جومگەكانی ژیانی رۆژانەماندا، بۆیە پێویستە قوتابی شارەزایەكی زانستی وباشی هەبێت لەسەر ئەم بابەتە بتوانێت جیاوازی سوود لە ئەزمونە سەركەوتووەكان ببینێت وەهەروەها توانای دیاریكردنی ئەو هۆكار وپاڵنەرانە بێت كە فاكتەری پێشكەوتن وپاشكەوتنی راگەیاندن وڕای گشتی بوون لە هەرێمی كوردستان. | | |
| **11. ئامانجەکانی کۆرس:**  لەم ساڵی خوێندندا چەندین بابەتی گرنگ لە چوارچێوەی وانەی راگەیاندن ورای گشتی دا دەخوێندرێت كە باس لە بایەخ وگرنگی راگەیاندن ورای گشتی دەكات بە شێوازێكی زانستی وئەكادیمی، لەسەر سەرەتای سەرهەڵدانی وچۆنیەتی پەرەسەندی وپاشان دراسەكردن وخوێندنەوەیەكی بابەتیانە بۆ راگەیاندن ورای گشتی لەسەر ئاستی جیهانی ونێودەوڵەتی وهەریمی بەتایبەتی دیاریكردنی رۆڵی لەسەر ئاستی ناوخۆی هەرێمی كوردستان، وەئاماژە بە گرنگترین هۆكار وكاریگەریەكانیان. | | |
| **12. ئەرکەکانی قوتابی:**  ئێمە وەك مامۆستای وانە هەوڵمانداوە به‌رپرسیارێتی قوتابی‌و خوێندکار دیاریبكەین، كە خۆی دەبینێتەوە لە "ئاماده‌بوونی قوتابیان‌و خوێندكاران لە پۆل‌و تاقیکردنه‌وه‌کان‌و ڕاپۆرت و كورتكردنەوە‌و خوێندنەوە بۆ پەرتوكێكی زانستى ونويه كان ... هتد. | | |
| **13. ڕێگه‌ی وانه‌‌ ووتنه‌وه:‌**  ئێمە وەك مامۆستای وانە سود لە داتاشۆ‌و پاوه‌رپۆینت‌ و ته‌خته‌ی سپی‌ و پەرتوك‌ و هەر ڕێگایەكی دیكەی گونجاو وەردەگرین بۆ وانه‌‌ ووتنه‌وه. | | |
| **14. سیستەمی هه‌ڵسه‌نگاندن:**  وەك مامۆستای وانە بەم جۆرەی لای خوارەوە هه‌ڵسه‌نگاندن بۆ قوتابیان‌و خوێندكاران دەكەین:   1. لە ڕێگای تاقیکردنه‌وه‌ی مانگانه. 2. لە ڕێگای کویزه‌کان. 3. لە ڕێگای گفتوگۆی ناو پۆل. 4. لە ڕێگای ڕاپۆرت‌ و وتار نووسین. 5. لە ڕێگای ڕێژەی ئاماده‌‌بوون‌و نەبوونی له‌ پۆلدا. 6. لە ڕێگای گفتوگۆكردن لە سه ر تازه ترين رووداو بابه ته ناوخؤى ونيوده ولەتيه كان وده رخستنى رؤلى راگه ياندنه كان وراى گشتى .   هەرجۆرە هەڵسەنگاندنێك نمرەی تایبەتی خۆی لەسەرە، بۆ نموونە تاقیكرنەوەی مانگانە 15 نمرە، كویزەكان 2 نمرە، گفتوگۆ و چالاكی ناو پۆل 3 نمرە، ئامادەبوون 4 نمرە و .... هتد. | | |
| **15. ده‌رئه‌نجامه‌کانی فێربوون:**  ئامانجی ڕوونی ئەم بابەتە بریتییە لە یارمەتیدان‌و هاوكاریكردنی قوتابیان و خوێندكارانى قۆناغی چوارەمی بەشی زانستە سیاسیيەكان بۆ ئەوەی تێڕوانین‌و بیروبۆچون‌و ڕۆشنبیریەكی باشيان هەبێت سەبارەت بە راگەياندن وراى گشتى، هەروەها قوتابیانی ئەم قۆناغە پێویستییەكی زۆریان بەخوێندنی ئەم بابەتە هەیە بۆئەوەی بتوانن چوارچێوەی پسپۆری خۆیان بەشێوەیەكی زانستی‌و ئەكادیمی دیاری بكەن، لەبەرئەوەی ئەم بابەتە بە شێوەیەكی باش باس لە راگەياندن وراى گشتى چۆنیەتی پێشكەوتنی‌ دەكات هەول دەدات ترس وشەرمى قوتابيان نەهێلێت وببنە كەسێكى لێوەشاوە وبەتوانا لە بوارەكەياندا.  وە لە رێگەی ئەم بابەتەوە قوتابی‌و خوێندكارێكی هۆشیار‌و رۆشنبیر پێدەگەینین بۆ نێو بازاری كار‌و دامەزراوە فەرمیەكانی حكومەت.  وە دیارترین ئەو خاڵانەی كە دەبێت خوێندكار فێریان ببێت لە كۆتای ئەم كۆرسەدا:   1. چوارچێوەی تیۆری چەمكەكان "چەمكی راگەياندن وراى گشتى ". 2. قۆناغەكانى راگەياندن وراى گشتى. 3. ئەرك ورۆڵى راگەياندن وراى گشتى . 4. كاريگەرى راگەياندن وراى گشتى لە هەرێمى كوردستان . 5. راگەياندن وراى گشتى كۆمەڵگاى هاوچەرخ. | | |
| **16. لیستی سەرچاوە:**  **- سەرچاوە بنەڕەتیەکان:**   1. د. سناء محمد الجبور، الإعلام والرأي العام العربي والعالمي، دار الاسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2010 . 2. د. هاني الرضا و د. رامز عمار، الرأي العام والاعلام والدعاية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1998 . 3. بسام عبدالرحمن المشاقبة، نظريات الإعلام، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2011. 4. د. مؤيد عبدالجبار الحديثي، العولمة الإعلامية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2002 . 5. د. حميده سميسم، نظرية الرأي العام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1992. 6. عادل شاسواری، ئەركەكانی راگەیاندن بەكۆمەڵایەتیبوون وەك ئەركێك، ناوەندی چوار چرا، هەولێر، 2013. 7. ملڤین ل. دیفلیر وئەوانی دیكە، تیۆرەكانی راگەیاندن، و: د. سەنگەر حاجی، چاپخانەی خانی ، دهوك، 2012. 8. هەردەوان مەحمود، میدیای نوێ‌ وكاریگەرییەكانی، چاپخانەی كوردستان، سلیمانی، 2015.   **- سەرچاوەی سوودبەخش:**   1. پەیمانگەی بانكی نێودەوڵەتی، مافی گەیاندنی میدیا جەماوەریەكان وگەشەسەندنی ئابووری، و: عەبدوڵڵا مەحمود زەنگنە. 2. د. نبيهة صالح السامرائي، علم النفس الإعلامي (مفاهيم – نظريات - تطبيقات)، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 2007. 3. گۆڤاری هەنگاو، ژمارە (7) ساڵی سێهەم، وەرزە گۆڤارێكی وەرگێرانی فیكری وكلتورییە، بەهاری 2004 . 4. سامی ژوبیان، دەروازەیەكی تیوری وپراكتیكی بۆ رۆژنامەگەریی رۆژانە وراگەیاندن، و: هاوژین عومەر، چاپخانەی خانی، دهوك، 2009. 5. كەنعان بەهادین، میدیاكراتی، چاپخانەی رۆژهەڵات، هەولێر، 2013. 6. حەبیب كەركووكی، پێشەكییەك بۆ زانستی راگەیاندن، و: رابەر رەشید، چاپخانەی خانی، دهوك، 2008. 7. د. هانی ئەلرەزا ود. رامز عەممار، رای گشتی و راگەیاندن وبانگەشەكردن، و: ئەحمەد سەلام، خانەی وەرگێڕان، ساڵ نیە. | | |
| **ناوی مامۆستای وانەبێژ** | **17. بابەتەکان:** | |
|  | وانەی یەكەم:  ڕاگەیاندن‌و ماهیەتەكەی، ڕۆڵی، پێشكەوتن‌و گەشەسەندنی، وە پێگەكەی.  وانەی دووەم:  ڕاگەیاندن‌و چەمك‌و زاراوە لێكچووەكانی.  وانەی سێیەم:  پروپاگەندە، مێژووی، وە رۆل وپێناسەی پروپاگەندە، جیاوازی و هاوبەشی لەگەڵ ڕاگەیاندن.  وانەی چوارەم:  ڕیكلام، جیاوازی و هاوبەشی لەگەڵ ڕاگەیاندن‌و پڕوپاگەندە.  وانەی پێنچەم:  مێژووی ڕاگەیاندن  وانەی شەشەم:  ئەرك‌و ڕۆڵەكانی ڕاگەیاندن.  وانەی حەوتەم:  ئامرازەكانی ڕاگەیاندن.  وانەی هەشتەم:  تیۆرەكانی ڕاگەیاندن. (تیۆری دەسەڵات، تیۆری ئازادی)  وانەی نۆیەم:  تیۆری بەرپرسیارێتی كۆمەڵایەتی و تیۆری سۆشیالستی، تیۆری شۆڕشگێڕی  وانەی دەیەم:  تیۆری گەشەپێدان‌و تیۆری بەشداری دیموكراسی.  وانەی یازدەیەم:  تیۆری ڕاگەیاندنی نێودەوڵەتی هاوچەرخ، تیۆری بەرپرسیارێتی میدیای (ڕاگەیاندنی) جیهانی  وانەی دوانزەیەم:  كاریگەریەكانی شۆرشی پەیوەندیەكان لە دروست بوونی جیهانگیری راگەیاندن  وانەی سیازدەیەم:  جیهانگیری راگەیاندن (رووبەرووبونەوەی تەكنەلۆژی)  وانەی چواردەیەم:  جیهانگیری راگەیاندن و وەزیفەی پەیوەندییە نێو دەوڵەتیەكان  وانەی پانزەیەم:  هەرێمی كوردستان و جیهانگیری راگەیاندن.  وانەی شانزەیەم:  ڕای گشتی وئیشكالیەتی (زاراوەو وچەمك پێناسەی)  وانەی حەڤدەیەم:  سروشتی‌و تایبەتمەندیەكانی ڕای گشتی  وانەی هەژدەیەم:  جۆرەكانی ڕای گشتی  وانەی نۆزدەیەم:  فاكتەرەكانی پێكهێنانی ڕای گشتی (ژینگەی سروشتی، داب ونەریت، ئاین)  وانەی بیستەم:  فاكتەرەكانی پێكهێنانی ڕای گشتی (بارودۆخی سیاسی وئابووری، تاقیكردنەوە ورووداوە گرنگەكان، پێشەواو سەركردەكان، بارودۆخی نێودەوڵەتی).  وانەی بیست‌و یەكەم:  رێگاكانی پێوانە كردنی ڕای گشتی (رێگای راپرسی).  وانەی بیست‌و دووەم:  رێگاكانی پێوانە كردنی ڕای گشتی (رێگای مەسح).  وانەی بیست‌و سێ یەم:  رێگاكانی پێوانە كردنی ڕای گشتی (رێگای رێگای شیكردنەوەی ناوەرۆك)  وانەی بیست‌و چوارەم:  ڕای گشتی‌و تایبەتمەندیەكانی كۆمەڵگای هاوچەرخ.  وانەی بیست‌و پێنچەم:  هەرێمی كوردستان‌و ڕای گشتی. | |
| **18. بابەتی پراکتیک**:  بابەتە پراكتیكیەكانی كۆرسەكەمان خۆی لە گفگتوگۆ و سیمیناری قوتابی‌و خوێندكاران دەبینێتەوە. | | |
| **19. تاقیکردنەوەکان:**  پرسيار: یەكێك لە ئەركەكانی راگەیاندن پێگەیاندنی كۆمەڵایەتیيه شرۆڤەی بكە بەكورتی؟.  وەڵام: ئەم ئەركەی ڕاگەیاندن پەیوەستە بە گواستنەوەی پاشماوەی كۆمەڵایەتی لەنەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی تر، وەهیچ گومانیش لەوەدا نییە كە ڕاگەیاندن كاریگەری هەیە بۆ سەر دامەزراوە فیركاری وپەروەردەیی ورۆشنبیری وكۆمەڵایەتییەكان، لەكاتێكدا رۆشنبیرییەكی دیاریكراو بەسەر هەموو چین وتوێژەكانی كۆمەڵگادا پەخش دەكات وئەویش دەبێتە هۆی زیندووكردنەوەی كەلەپور وبوارە كۆمەڵایەتی بەدرێژای نەوەكان. ئەمەش بەهۆی هۆكارەكانی ڕاگەیاندنەوە:  أ‌- بەدیهێنانی ئەوپەڕی زانین بەجۆرەكانییەوە وكاركردن بۆ گونجاندن ورێكخستنی ئەو زانیارییە وشیكردنەوەی بەشێوازێك كە كۆمەڵگا لێی تێبگات.  ب‌- پەرەپێدانی چالاكییە رۆشبیری وكۆمەڵایەتییەكان وگوزارشت كردن لە شارستانێتی ورۆشنبیری كۆمەڵگا.  ئەوەی جێگەی ئاماژە پێكردنە كەوا كۆمەڵێك لە پسپۆران ئەم ئەركە ناوزەند دەكەن بە ((ئەركی پێشخستن وهاوچەرخكردنی كولتورەكان)) مەبەست لەمەش جگە لەوەی ئەركی راگەیاندن گواستنەوەی كلتورەكانە لەنەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی دیكەیە لەهەمان كاتدا شۆڕشی زانیارییەكان وتەكنەلۆژیای پێشكەوتوو دەتوانێ‌ ئەو كلتورە لۆكاڵیانە لەسەرئاستی دونیادا پەخش وبڵاوبكاتەوە وجۆرێك لە بەجیهانی بوونیان پێ‌ ببەخشێ‌ وەلەگەل ئەو باردۆخ وزەمانەدا بیانگونجێنێ‌.  پرسيار: دیارترین جیاوازیەكانی نێوان تیۆری ئازادی وتیۆری بەرپرسیارێتی كۆمەڵاتی چیە؟  وەڵام:  1. لە لایەنی تێگەیشتنیان بۆ سروشتی مرۆڤایەتی: تیۆری ئازادی رەها تیشكی خستە سەر سیفاتەكان ئینسان كە عەقلانی وئەخلاقیە وەلەسەر هەوڵ ەتێكۆشانی بۆ بەدەستهێنانی راستی ودەست گرتن پێوەی، ئەمەش بەوەی كەوا هەمووان گوزارشت لە بیرو بۆچوون وباوەڕیان (چاكە وخراپە) ئەوا ئەمەلی دۆزینەوەی راستی بوونی دەبێت، هەر بۆیە پێویست ناكات بەبیرهێنانەوەی ناشرەكان بەلێپرسراویەتیە گشتیەكانیان چونكە باوەڕیان بە بەها ئەخلاق وكەرامەتی پیشەییان ئەبێتە رێگر لە نیوانیان ونیوانی هەڵەكردن، تەنانەت گەر كەمینەیەكیش هەڵە بكەن ئەوا ئەوانی دیكە هەڵە وفیڵ ودرۆكانیان كەشف دەكەن چونكە عەقڵی كۆمەڵە ولۆژیكەكەی (كۆمەڵ) بەرێوەی دەبات، لەهەمان كاتدا تیۆری بەرپرسیارێت كۆمەڵایەتی ئینكاری عەقڵانیەتی ئینسان ناكات گەرچی باوەڕی بەعەقڵانیەتی ئینسان بە پلەیەكی كەمترە لە تیۆری ئازادی بەڵام تۆشی رووبەرووبونەوە دەبێتەوە لەگەڵ تیۆرە ئازیدا بەتایبەت كەوت ئینسان هەوڵ دەدات بەشێوەیەكی سروشتی (فیگری) بۆ گەڕان بەدوای راستی ودەست پێوەگرتنی لە سۆنگەی ئەوەی كەوا مرۆڤ توانای بەكارهێنانی عەقڵی هەیە بەڵام نابێت ئەوە لەبیر بكرێت، گەر ویستی بەئازادی بمێنێتەوە ئەوا دەبێت عەقڵی حوكم بكات كەوا چی دەبینێ‌ یا دەبیستێ‌ لەسەر ئەمە بۆیە پێویستە لەسەر فاكتەرەكانی كۆمەڵگای تێگەیشتوو كەوا تەشجیعی ئینسان بكات بۆ بینینەوەی راستی وگەڕان بەدواییدا نەك تەنها رازی كردنی پێداویستیە راستەوخۆكانی وویستەكانی.  2. تیۆری بەرپرسیارێتی كۆمەڵایەتی بڕوای بەكرداری چاككردنی خودی نیە بەراورد بە تیۆری ئازادی، لەم لایەنەوە یەكێك لە پێشەنگەكانی تیۆری بەرپرسیارێتی كۆمەڵایەتی كە (كولینجە) ئەپرسێت: "گەر ئەو بنەمایەی كەوا ئینسان بونیاتی دەنێت ملكەچ كردنی هەموو بیر وِراكانە بۆ وگفتوگۆ ولێك تێگەیشتن، ئایە بنەما وپرەنسیپێك هەیە كەوا حوكمی ئەو گفتوگۆیە بكات كۆتای پێ بهێنێت؟ وەئایە لە نیوان ئەوانەی گفتوگۆ دەكەن یەكێك هەیە بڕیار بدات بە بردنەوە یاخود دۆڕاندندا؟  پرسيار: ئەو گرفت وبەربەستانە بژمێرە كە لە وڵاتە تازە پێگەیشتوەكاندا رێگر بوون لەكارابوونی دەستگاكانی رای گشتی وناهێڵن بەتەواوی رۆڵی خۆیان بگێڕن؟  وەڵام:  1- بزربوونی یا ناكاریگەری دەستگاكان.  2- پاشكۆیەتی.  3- بزربوونی پسپۆڕان وتەكنیككاران.  4- توێژەرەوەكان وهەڵوێستیان لە سۆسەكردنی رای گشتی.  1- بزربوونی یا ناكاریگەری دەستگاكان.  ئەو دەوڵەتە تازە پێگەیشتووانەی نەیانتوانیوە دەستگای دەوڵەتێكی هاوچەرخ بۆ خۆیان بونیات بنێن، دیارە ناتوانن گەشە بەكۆمەڵگەی شارستانی بدەن تا هاوبەشی بكەن لەكارە سیاسییەكاندا، ئەم دەلاقەیەش هێندە فراوانە لە نێوان دەستەی فەرمان رەوایان و لە نێوان گەلدا ئیتر بەتەنگەوە نەهاتن وبایەخ نەدان بەزانینی بیروڕاكانی هاووڵاتیان بۆ خۆی دەبێتە مایەی بزربوونی ئەو دەستگایانەی بەتەنگ پێوانەكردنی رای گشتییەوە دەبن.  2- پاشكۆیەتی (التبعیە).  جگە لەوەی پاشكۆیەتی دەستگاكانی سۆسەكردنی رای گشتی – هەرچەندە كەمیش بن - بۆ حكومەتەكان، دەبنە مایەی رێگرتن لە ئازادی جووڵانەوە لە چۆنیەتیی دەستنیشانكردنی ئەو بابەتانەی شایان بە پێوانەكردنی رای گشتین، هەر بۆیە دەبینین زۆری بەتەنگ بابەتەكانی كۆمەڵایەتی یا ئابووری یا هونەرییەوە دێن، كەچی تا بۆیان بكرێ‌ لە بابەتە هەستیارەكانی وەك سیاسەت خۆیان دەدزنەوە.  3- بزربوونی پسپۆڕان وتەكنیككاران.  دەستگاكانی پێوانەكردنی رای گشتی – ئەگەر هەبن – بەدەست كەمیی شارەزایانی رای گشتی وتۆێژەرانی بەتواناوە دەناڵێنن، ئمەیش بۆ خۆی كار دەكاتە سەر كەم وكوورتی بەرنامەیی لە پانتایی رای گشتیدا بە تایبەتی لە بواری هەڵبژاردنی بابەتی سۆسەكردن وكۆكردنەوەی زانیاری نموونەیی هەروەها راڤەكردن وخستنەڕووی ئەنجامەكان ونووسینەوەی راپۆرتی كۆتایی.  4- توێژەرەوەكان وهەڵوێستیان لە سۆسەكردنی رای گشتی  بۆ پێوانەكردنی رای گشتی دەبێ‌ بابەتە توێژینراوەكان ببنە مایەی باس ولێكۆڵینەوە، هەروەها دەبێ‌ توێژەر ئەو رایانە تۆمار بكات بەتایبەتی لەناو وڵاتە تازە پێگەیشتووەكاندا چونكە لە رێی نەخوێندەواریی بەربڵاوەوە ئیتر لەوێدا بە شێوەیەكی راستەوخۆ راپرسی دێتە ئاراوە لەنێوان خاوەن پۆسیار وهاووڵاتییاندا.  كەسایەتی باسكەر لەلایەن باسلێكراوەوە سەبارەت بەرای گشتی وەك كەسایەتییەكی نامۆ دێتە بەرچاو، بەڵكو تەنانەت وای دەبینێ‌ كە پیاوانی حكومەتن یان (فەرمانبەرانی دەوڵەت)ن. | | |
| 21. پێداچوونه‌وه‌ی هاوه‌ڵ:  ئه‌م پەرتووكی کۆرسە شیاوە‌و بە وردی ‌وزانستی پڕكراوەتەوە، لەلایەن م. شاخوان محمد صالح. | | |