## FORTEPIANO TEXNIKASI ÜZวRINDコ İ̧̧



Fortepiano texnikasi anlayışı çox böyük va müxtalifcahatlidir. 0 özünda ifa olunan asarin badii mazmununun yaranması üçün lazım galan bütün vasitalari camlaşdirib. Texnika mahdud mafhumda (yaradıcilıq taşabbüsündan mahrum) va geniş anlayıişda (estetik planda) mövcuddur. Mahdud manada texnika - barmaqların çevikliyi, sürati va daqiqliyi demakdir. Geniş ümumestetik baxımdan isa ifaçı-musiqiçinin texnikası termini başqa mana kasb edir. Bu, ifaçının demak istadiyini ifada etmak bacarığıdır

Pianoçu müallimlarin qarşısında duran vacib masalalardan biri ifa tacrübəsi az olan talabə va şagirdlarda barmaqlarin makan daqiqliyini tarbiyaləndirmakdir. Әlbattə ki, bunun üçün talaba alatin klaviaturasina yaxşı baləd olmalı, onun üzarində sərbast hərakat edə bilmalidir ki, bu da çoxillik çalğı təcrübəsi ila qazanilr. Müasir fortepiano maktabi müəyyan marhalada məşğəlalarin, qamma və etüdlarin keçirilmasini vacib sayır. Çünki bütün bunlar pianoçunun, texniki bacarığını formalaşdııır va asarlərin ifası zamanı çatinlik yaradan texniki hissalarin öhdasindan galmaya kömak göstərir.
Pianoçunun texniki ifaçilıq bacarığı dedikda burada ham da saslanma - çox sakit va çox bark, "maxmari" va "parlaq" sasla ifa eda bilma bacarığ, asərin stili va badii öhdaliklari nəzardə tutulur. Pianoçunun bütün hərakatedici aparatı müəyyənləşmis obraza va saslanmaya istiqamatlanir ki, buna da ifaçı har fürsatdə nail olmağa çalışmalıdır.
Fortepiano texnikası anlayışına biz musiqinin mağzini çatdırmağa yardımçı vasitəlar toplusu kimi baxmalıyıq. Buna göra da har hansı bir asarin texniki çatinliklari üzarində işa onun musiqi mağzinin qavranılmasından başlamaq lazımdir. Malumdur ki, sənatkar tasavvüründə har şey daha aydin görünür, lakin hamin materialın canlandinlmasına müyassar olmaq bir qadar çatindir Tasadüfi deyil ki, dünya incasənatinin korifeylari deyirdilar: "Etmak
istəmak" va "edə bilmak" arasında böyük fərq var. Әsarin bədii ca-mağın uc hissəsinda - daha daqiq desak "balıscıqda" saxlayıb, hatdən dolğun şəkildə qəbul edilib işlənilməsi va ifası əsarin tex-⿰㇇ dirsəkdən, hatta çiyindən barmağa qədar olan uzunluğunu niki tərəfina də bilavasitə öz müsbət tasirini göstarir. Buna göra damaq va bu xəttin köməyi ila darinliyə varmaq lazımdır. Təbii ki, texnika barəsində danışmazdan əvval, səs üzarində iş, oxunaqulicyol təzə başlayanlar üçün çox uzun va qaliz görünə bilər. Lakimi mövzulara toxunmaq daha düzgün olardı.
proses ona öyraşdikdan sonra daha tez amala galir. Bu üsulu Sas uzarində ış səsin keyfiyyati üzarinda is demakdir təhsil almış pianoçu fortepiano "rənglərinin" zəngin palitrasınaün pianoçular dəstaklamişlar. Məsəlan, Talberqin iddiasına sahibdir. Başqa sözlə, onun ixtiyarında musiqi əsərlarinin badii tə-ə, oxunaqlı səs klavişə kobud zərba ila deyil, yüngül va darin lablarini yerina yetirmak üçün çoxlu rangarang koloristik ştrixlətmağın naticasində aldə edilir.
va nüanslar var ki, çalğıda məharatla istifada edilir.
Bu mövzu hamişa görkamli rus pianoçularının va klassik Qər bi Avropa pianizminin markazinda plub. Avropa inkişaf dovrünün nümayandalarinin diqqəłulmuş deyil, al ila xəfifca toxunulmuş olmalıdir".
mərkəzində olub. Dahi alman bastəkarı Bax demişdir: "Yaxşı ifa-Oxunaqlı sasin aldə olunması üçün takcə bu üsulla kifayatlənnı öyranmak üçün peşakar müğənnilara qulaq asmaq imkanın:ji deyilik. Oli ağır və axıcı harakat etdirmak də oxunaqlı səsin ötürmak olmaz, bela ki onlardan oxunaqlı ifanı öyranəcaksan mmasına kömak göstaran amillardən biridir. Leşetski va onun Frazanın düzgün ifası üçün həmin frazanı özünda oxumaq çoxəbalari buna ifa zamanı bilayi dirsak vasitasila qaldırıb, aşağı faydalıdır. Yayılmış kitabları oxumaq va mühakimə etmakdənsə sərkən isə biləyi sanki "dirsəklə sındırmaqla" nail olurdular bu yolla həmişə daha çox şey öyranarsən" (1, səh. 108).
Fortepianoda sasin oxunaqlulğını klavişin müxtalif tazviqlés basimasi ila alda etmak mümkündür. Lakin onu bilmak lazım jur ki, klavişi italamak, ona zarba endirmak olmaz. lik növba yuxaridan al ila hiss etmak, tazyiq göstarmak, bu zaman klavisa

Yuxarıda sadalananlar yena da fortepiano oxunaqulığının alınas na tam şakilda kifayat etmir. Önamli va sonuncu addım har iir özlüyünda melodiyaya çevrilmasi, səslarin bir-birina uyğunması, onların intonasiyada camlaşməsindan ibaratdir. Natica atrila, birinci va ikinci üsulla asas olan son addımı birlaşdir-
dikda, biza garakli oxunaqlı sasi tam şakildə almaq mümkündür. Fortepiano texnikasının rangarang tarafi üzarinda işlarkan bir aspekti -pianoçuda tamamila rəvan çalğının formalaşmasını nəzarda saxlamaq lazımdır. Sas xatlarinin ravanlığı olmadan pianoçunun qarşısına səs çalarları ila bağlı vəzifalar qoymaq düzgün deyil. Ifaçı müəyyan uzunluqda davam edan musiqi frazalarinı tam ravan çala bilmalidir ki, növbati marhalaya keçid ala bilsin. Bu onun galəcək işi üçün, rassama təmiz katan lazım olduğu qadar lazımdir.

Pianoçunun ravan çalğı probleminin bir tarafí da ritmika ila bağlıdır. Har hansı bir çatin epizod, passaj üzarindaki texniki işdan qabaq musiqi toxumasının ritmik hamarlanması prosesi olmalıdir. Adətan az təcrübali pianoçular bunun kökünü harakət dairasinda axtarılar, günahı "söza baxmayan" barmaqlarda görürlar. Lakin səbəbi diqqat va eşitma qabiliyyatində axtarmaq lazımdır. Çünki ifanın ritmik dayağı mahz bu cahatdan lazımi nazarat altında saxlanilmamışdir. Melodiyanın har sasinin ayriliqda oxunaqli, düzgün götürülmasindan alava onların bir cümlada, intonasiyada va frazada birlaşdirilmasina da diqqat yetirilmalidir. Frazanı düzgün başlamaq va bunun üçün da harakatedici "bazayi" düzgün "ölçüb biçmak" lazımdır. Bazi talabalarin an böyük sahvi, frazanı başlarkan ilk sasə alin bütün güc ehtiyatını sarf etmalaridir. Ancaq

[^0]frazanı tədricən, inkişaf edən hərəkətlə başlamaq daha düzgün olardi.

Lakin yenə da bu sadalananlara əmal edilməsi, musiqinin yetarinca başa düşülməsi va duyulması bütün texniki çatinliklərin aradan qalxacağı qənaatinə galməz. Fortepiano texnikasının elə çatin növlari var ki, illar ərzində xüsusi məşqul olunmasa, öhdəsindan galmak mümkün deyil.

Hər bir ifaçıya, taləbəya "nizamsızz çalğı" termini tanışdır. Zvvəllər heç də pis ifa olunmayan əsər, birdən-birə alımır: allərin hərakatinda çətinlik hiss olunur, qaydaya salınmış çalğı priyomlarının sistemi pozulur, ifaçının barmaqlarının harakati itir, kobudlaşır va s. Bela bir fikir var ki "nizamsız çalğı" musiqi materialının öyranilmə prosesində tez templarin düzgün istifadə edilməməsindən irali galir. Bəzi hallarda doğrudan da beladir. Bas belə anlarda nə baş verir va bunlar şagirdin, taləbənin barmaqlarinın məkan dəqiqliyina neca təsir göstərir? i. Hofman bunu bela izah edir:
*...Xırdaca səhvlər, qüsurlar çatin fiqurların tez tempda takrarı vaxtı fikrimizdan yayınırlar, tez tempda takrarların sayı artdıqca həmin nöqsanların həcmi da genişlənir va nəticadə bütövlüklə sas palitrası tahrif olunur. Lakin bu, halə ən pisi deyil, güman ki, har bir takrar zamanı biz eyni xırda sahvləri etmirik, səs palitraSI tamamila tutulur. Barmaqları hərakətə gatiran sinir takanları (impulsları) awvalca tərəddüd içində qalır, sonra isə getdikca zaiflayir va tamamila sona yetişir, onda da barmaqlar - "yapışırlar!"

Göründüyü kimi, burada Hofman elə həmin diqqətsiz, saliqəsiz ifanı nəzardə tutur (qonşu klavişlərə toxunmaq, klaviaturanın not matnina görə nəzərdə tutulan hissalərinə düşməmək).
"Nizamsız çalğ" ilə mübarizadə Hofman belə bir taklif də irali sürmüşdür: "...Təlabə dərhal asta tempə qayitmalidir. O, düzgün
takrarların həcmi kifayat qadar olub, dolaşıq səs palitrasını ifa çının beynindən silib çıxarana qədər anlaşılmayan yerlari inadla takrar-təkrar, aydın, saliqali və ən başııcası isə asta tempdə çal malıdır. Bu cür maşğalaləri mexaniki tapşırıq kimi qiymatlandir mak olmaz, çünki pozulmuş təsəvvürlarin barpasına yö ralibla Çalışın ki, fikrinizdəki səs mənzarəsi aydın olsun, onda bar naqla da ona tabe olacaqlar" (2, sah. 58). Bunların hamısı music in es tetik qavrayışını zaifladir va ifaçının texnikasına zərər yet r. Bə zən talabalar har ali ayrilıqda öyranməyi ixtisar edirlar v bu d. təxmini ifaya gatirib çıxarır. Çünki hər al ayrı-ayrilıqda ne stdiyir bilmir va birgə çalanda da şüurlu çalğı mexaniki çalğıyla a $>z$ olu nur. Bela vaziyyətda qulaq əsasən sol alə nazarati itirir, Secy al so ali üstalayir va sol alin texnikası gerida qalır. Sol al üzarinda da sağ aldəki kimi diqqətlə, dəqiqlikla işləmak lazımdır. Daha ;ox so alin azad, boş hərakatina, səslarin barabarliyina (eyni daracəda darinliyina) nəzarət etmak lazımdır. Məşğul olma prosesində bu nu daima xatirlamaq vacibdir.

Bütün bu sadalanan problemlar nainki ali və orta musiqi tahsi ocaqlarının müallim va taləbalərinin, həmçinin solist pianoçuların fortepiano incasənati tarixçilərinin va musiqi nəzəriyyəçilarinin böyük maraq və qızğın mübahisalərila naticalənir. Texnika üzə rinda işin səhv yönləndirilmasi, düzgün olmayan məşqlar sonda talabalardə texniki defekt və çatışmazlığa gatirib çıxarır. Pianiz min metodika va təcrübasində verilmiş texniki prinsiplərin inkişaf va davamı I.Hofmanın va F.Buzoninin fortepiano ifasının əsaslar ila bağlı işlərin yaranmasına takan vermişdir. Hofman va Buzon ifaçının texniki bacarığının kamilləşməsini zəruri saydıqları üçür pianoçuları öz individual bacarıqlarına uyğun olaraq texnikanıra problemlarini öyranmaya, tahlil və dərk etmayə çağırırdı.

## ədabiyyat

1. Г.Нейгауз. "Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога".
5-е изд. "Музыка". Moskva - 1988.
2. Г.Коган. "Работа пианиста". Гос, муз. изд. Москва - 1963.
3.Н.А.Султанов. "0 работе над некоторыми видами фортепианной техники/терции, октавы, аккорды и скачки/ Методические рекомендации для студентов консерваторий и музыкальных училищ". Баку - 1932.

## Резюме


#### Abstract

В статье написанной Гюльнар Мирзеевой было разобрано звучание, работа над методами читки звуков, техникой фортепиано... В статье доводятся до внимания читателя советы известных музыкантов и педагогов, а так же цитаты из их методики и практики ...проблемы игры на фортепиано требует нового педагогического взгляда и решения при помощи новых методик, что так же охвачено в статье. Изученный материал может помочь студентам с проблемами в технике, а также с проблемами в звучании. Ключевые слова: звук, фортепиано, техника, метод, практика.


## Summary

This article is written by Gulnar Mirzayeva as work on piano technique, consonance, getting the sounds of melodious necessary for playing methods, investigated by means of coverage. In this article the quotes of well-known musicians, educators, consultants, experiences and methods bringing to the attention of the reader. The problems of the modern pedagogical methods of piano performance, innovationbased solution that requires attention was given to this article. The obtained results were investigated techniques in terms of sound, could be an auxiliary tool for students with difficulties.
Key words: sound, piano, technique, method, practice.


[^0]:    

