درآهدى بر شناخت هعهارى ايران


جلسـ دوم


مدرس: على رضا زادقناد..............................................................................در آمدى بر شناخت معمارى ايران معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارارتو، ماد و هخامنشيان
(. ايلامى، r. مادى، ז. هخامنشى، F. F. اشكانى يا پارتى، ه. ساسانيان

سبك پارسى (قرن نهمْ تا چهارم ق. م)
ايران قبل از اسلام




سكونتكَاههاى اوليه در ايران
گودين تِه


شمال شرقى رود كَاماسب (كرخية).
-

- ديوارهاى دز از خشت ساز
- 



مدرس: على رضا زادقناد..............................................................................در آمدى بر شناخت معمارى ايران
معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان


## درآمدى بر شناخت معمارى ايران <br> مدرس: على رضا زادقناد.

معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان
سكونتكَاههاى اوليه در ايران


## .در آمدى بر شناخت معمارى ايران <br> مدرس: على رضا زادقناد.

معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان سكونتكَاههاى اوليه در ايران









## مدرس: على رضا زادقناد............................................................................"آمدى بر شناخت معمارى ايران

معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان



- مركز تمدن ايلامى شمهر شوشي بود و داراى همه عناصر حكومتى بوده مانند، اركى و به ويرّه يك نيايشكاه به نام


 آسمانه تخت هم بمره كرونته اند



## مدرس: على رضا زادقناد............................................................................در آمدى بر شناخت معمارى ايران

معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان



معمارى و شهرسازى ايلاميان در سه دوره قابل بررسى است:




 بينالنهرين) و در نهايت انقراض دولت عيلام اتفاق افتاد.

## .درآمدى بر شناخت معمارى ايران <br> مدرس: على رضا زادقناد.

معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان


طرح يكى معبد ايلام قديم، بر روى يك مهر

ايلاميان(عيلاميان) + +r-וזצعق. م
معمارى ايلام قديم:

- تنها الطلاع ما از معمارى (به ويرُ شكل معابد) از نتش مهر هايی است كه از دوران اوليه عيلام به جاى مانده و آن يك نتش برجسته مربوط به نينوا در دوره آثورى متأخر است است . - در اين نقش برجسته معبدى به صورت يك بناى مريع مستطيل بلند بر يك شالوده ايواندار نشان داده شده و نماى جلوى آن داراى روزنهانهايى بوده است.
 سنگَ نبشتههاى ايلامم ميانى ثابت كردند كه اين شاخْها جزء مهمى از هر معبد را تشكيل مىدادند و ونمادى از
معمارى إيلاميت بيانی استـ.
- درثشانترين دوره هاكميت ايلامىها، ووره ميانى است كه در آن آثار معمارى ارزشمندى ايجاد كرديده و اغلب اين آثار معابد بوده - ايلامىمها هم ماند اقوام باستانى ديكر به هذهب و يرستش خديايان متعدد اهميت مىداداداند و مؤيد اين مطلب كشف معابد، كَروها و نقوش برجسته در نقاط استقرا آنهاست.


Y بازسازى چغازنبيل و درواز ههاى أن - داراى دروازه ورودى

ايلاميان(عيلاميان) + +r-וזצعق. م
زيعَورات جغازنبيل(عيلام ميانى)
زيكوراتها: جايكامها يا معابدى هستند كه ، مردم بينالنهرين براى خدايان مورد يرستش خود بنا مىكردند وقسمت انتهاييى أن به يرستش خداي خويش مصيرواختند



أسانى حمل و نقل اشياء و غيره به كار میرفته است.

قديمىترين بناى تاريخى شناخته شده در ايران است (از لحاظ ابعاد با اهرام مصر برابرى مى كند) بنا به صورت تر هر ور بله با باله الست.
ابعاد بنا ه +1 در ه + امتر است و + م متر بلندى دارد. اين بنا ه طبقه بوده وهر طبقه روى طبقه زيرين بنا شدها است.
 شده استا


 1- بر روى أجرهاى نما خطوطى به شكا شل خط ميخى كه همان خط عيلامى است حك شك شده است.
 (هطاق تَموارهاى)" می عويند.

## مدرس: على رضا زادقناد.............................................................................در آمدى بر شناخت معمارى ايران

معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان


:يند نكته درباره زيگَورات چغازنبيل :




نما، نتشهو و برسبكيو زيتورات جغازنيل


## مدرس: على رضا زادقناد............................................................................درآمدى بر شناخت معمارى ايران



## مدرس: على رضا زادقناد...........................................................................در آمدى بر شناخت معمارى ايران



معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان
روستاهاى تپهاى مربوط به دوره عيلامى

تپه سيلك كاشان:







## مدرس: على رضا زادقناد............................................................................درآمدى بر شناخت معمارى ايران

معمارى شيوه هارسى معادل دور مهاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان
روستاهاى تپهاى مربوط به دوره عيلامى

تهي شهر سوخته:

- مربوط به . . .




## .درآمدى بر شناخت معمارى ايران <br> مدرس: على رضا زادقناد.

معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان

(كالاوه (نمونهاى از خانه اوورار توها

معمارى ارار توها سدههاى ^ و 9 ق. م. م شمال غربى ايران

 -- ارار تو ها تالار ستوندار را به عناصر معمارى اضافه كير كردند (تّه حسنلو).




- ساختمانهاي آتها جهار كوش بوده و نيايشكاهاياي با بالآى ستوندار دار داشتند كه بيشتر بر روى سكو ساخته مىشده است.


نردربان به آن دسترسى داشتند و طبق يايين انبار بوده استا
- اين شكل ساختمان ريشه چچند ساختمان هخامنشى نيز بوده است. مانند: كعبه زتشت در نقش رستم. دوزها جزو ساختمانهاى ويثره تمدن اورارتو است.


## مدرس: على رضا زادقناد...........................................................................درآمدى بر شناخت معمارى ايران

معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان


يك معبد ارارتو
(بر السلس تقشهالى مج مجلهاثر
ترسيمه (ز محمود قربلىى) .



## .در آمدى بر شناخت معمارى ايران <br> مدرس: على رضا زادقناد.

معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنثيان

```
ارارتوها
```



- اين تيه در זا كيلومترى جنوب غربى دريایه اروميه و در 19 كيلومترى شمال شرقى شهرستان نقده واقع شده است و نام خود را از دهكده مجاور كه حسنلو نام گرفته است است - اين تيه، شامل چند دوره زندگى و استقرار از اقوام كهن تا دوره تاريخى مى اشاشد كه به صورت لايههاى مختلف بر روى هم قرار كرفته است.

 نكته: مهمترين اثر به دست آمده اين تبه جام طلاى منقوش و زيبايى است كهه به نام جام حسنلو معروف است و در موزه ملى ايران
نگَهدارى مىشود.

مدرس: على رضا زادقناد............................................................................آمدى بر شناخت معمارى ايران
كهن ترين تالار ستون دار

HASANLU PERIOD IVB


معمارى شيوه پارسى معادل دور ههاى عيلامى، ارار تو، ماد و هخامنشيان


