## منحصربدفر د بودن هر كودك

## فريده عصاره

كار شناس برنامهريزى و كتب درسى دفتر تأليف
 احساســات، درون اريايى و برون برايـرايى يا نحؤ برقرارى ارتباط با ديگر ان و و دهها نوع ويزگى ديگر با هم فرق مى كنـند.


 برايشـان خوانده مى شود، بعضى ها از آن آن خوششــان مىى آيــد و موقع شــنيدن آن ســرایا گوشاند. بعضى ديتر توجهشـــانـان چحندان جلب نمى شـــود يــا وقتى از آن آنها مى خواهيــد كــهـ در يافتشــان را ا از قصه بكَويند يا درباراشاش نقاشى بكشند، متوجه مى شويد هر كدام به جنبهدهايى از داستان توجه كردهاند كه ديخرى ممكن است است آن را نديده باشد يا بعضى به جزئيات داستان توجه كـرـرده و برخى كليـــات آن يا طرح داستان را برايتان باز كو مى كنند.


 حالى كــه بـيشفعال هم نيسـتـتند. بغضى


 توانايى بيشـــترى دارند و قدر تـنـ بعضى در

 فعاليتهاى بدنى بيشترى است و و برخِّى



مادر كرفته است. بر مبناى اسناد دينى، بلويرّه دين اسلام، ريشُٔ همه انسانها از يك پر ير و مادر است (آدم و حوا). اســناد علمى ريشأ انسانها را ااز دو ســهـ انسان در تمام نقاط مختان كرة زمين مىدانـند. در هر هر حال، مى متوان كَفت كــه زنهـــاى تقريباً يكســانى در پايهكذذارى خلقت انسان نقش داشتهاند؛



 جنبههـاى مختلف بــا هـــم متفاوتانـانـا




 منشأ يافتهاند، تفاوتهاي آشكارى، بالويريرّه از نظر رفتارى، نشــان مى دهند. آنها پها چها از نظر ظاهرى و ويزگگیهاى جسمى، چها

كليدوازثها: تفاوتهاى فردى،كودكان
 محيط، عوامــلـ تفاوتهاى فردى، يونتى، ويگّوتسكى

هـــهـ مىدانـــد كودكـى كـــه متولد مى شــود، حاصل لقاح دو ســـول جنسى پیر و مادر است. اين سلول تخم به وجـ وجود آمده، قابليت انسـان شدن را را دارد. هستئ
 روى آنها زن هايیى قرار دارد كه اطـا اطلاعات






 رفتن، خنديدن، صحبت كردن، خلقوخورا
 جســمانى و روانى ديگَر. اين ويزگگى ها و و
 بروزشـان دو ڤن مربوط به آن را از پدر و

ماســت و پنير درسـت مى كند. دوغ را دا در مشك روى دويايه قرار مى دهد و با حر كت دين دادن مشكى
 بكَيرد. تنور راروشن مى كند و با با خميرى كه تهيهيه

 جاجيمبافى يا كارهاى دستى ديتر مشغول است است



 كرمســير؛ تا آدمها همى از سوز ســرما و و هم كرما
 شود. كودى عشايرى در مسير كوتج موارد زيادى إيا از پديدهها و رويدادها را مى بيند و وخروارى تجربه

 خروس، يكى دار قالى و مقدار كمى ظرف و ظروف

خلاصه مىشود. كودك روستايى و عشايرى بيشتر وقت خود را




 كَ كل و ميوه دادن كياهانشان را را از نزديكى مى بينيند. با آنها انس مى كيرد و احساس نز نزديكى مى كند. هر شــب درخشندگى ماه و خرمن ستار هما را در در ريهنئ آسمان تماشا مى كند و به فكر فرو میرورود. روزها هم وســعت آســمان آبى و تكهرهايى از ابر كه آن را منقش مى مسـازند؛ مى بيند در حالى كهـ كودك آپار تماننشـين شهرى آسمانش به سقف اتاق محدود است.



 روسـتايى انبوهى از اينها را را در سكوت طبـيعـي
 آن آميخته نشــده است، تجر بربه مى كند. در در واقع، كودك روســتايى و عشـايرى با طبيعت زندكى مى كند. كودك شــهرى كارها و تقسيه وظايف بين پدر و مادر خود را به گونئ ديگرى مشـا



 جملهماى مناسب، با جسارت، احساسات و منظور خود را مى رسانند. ســبكـهاى شـخصصيتى و يادگيرى و شناختى


 بیضى حساساند و زود عصبانى مى شوند و بر برخى


 آزار مى مبينند. در ســـبـى يادكيرى نيز برخى شنيديدارى و وبرخى

 هدفشـان تلاش و تكايوى بيشـــترى مى كنـند اما ما بعضى منفعلاند. در برابر تشــــويق هم تفاوتهاتهايى
 و و تمجيدند، درشـــل و شــيؤوة واكنش به آن، در ر
 برخى دوست دارند در جلوى جمع از آن آنا تعريف شود و كارشــان در مقابل جمع به نما نمايش در آيد؛
 علامت تأييد هم براى بعضى كفايت مى كند.

## تفاوتهاى فردى در بافت شهرى و روستايى

 رهر كودى متناسـب با روحيات خود و محيط زندگـى اش در خانواده يا طايفه، قوم و شــــر يا يا مشاهده و تجربه مى كند؛ مثلاً كودك روستايى، یديدهها و اشــيا و امـور و ورابــط خاصى را در را محيط خود مشاهده مى كند. او هر روز پدرش را را


 سگاهاى كله سركشى و آنها را را نوازش مى كند.
 صحرا و كوهســـان مى برد و بـــه بر برها دا در تغذيه كمك مى كند و با دسـت بـ به آن مها ريشه يا يا علوفه
 مشغول آبيارى و رسيدگّى به آنچهَ كاشته است، مى شود.
 رسـيدگى مى كند؛ آنها را مىدوشد، با شير آنها

اين رابطه تفاوتهايى در دختران و پســران

 به دنبـال فعاليتهاى بدنى هستندو دختران ترجيح مىدهند بيشتر با همرجنســان خود به كفتوگو بيردازند.
 بهكاركيرى درك كو فهمه زبان وســخن كِّنتن و و بيان كردن نيز مشهود اســتـ برخى، مطالب را ســريعتر دريافـت مى كنـنــد و بازخــورد نشـان میدهنـــد ور ور
 زبان كندترند. بعضى، از وارْهـــاى بيشــترى در كَفتارشان استفاده مى اززلمات كمترى؛ بسته به محل زند كـــودكان از وارْهـهايى اسـتفاده مى كنند كهـ كـــودكان مناطق ديگر
 جون در محل زندگى آنى يا گويش منطقؤ آنها نيسـت و آن را تجربه
 هيتج مففـــوم و تصوير ذهنى از آن واڤْ ندارند.

 اســتفاهن مى كنـنــد و برخى، از ســاختهايا پيجيدهنـــر. معمــولا دختران زبان را بهتر از پسران بهكار مى گيرند. در تكيهكلامهــانـا در لحــن و آهنـنـى يـا بهكار گيــرى زبان بدن نيــز تفاوتهايى ديده مىشــود. برخى چون

طول نسلهاى متوالى از محيط يادگرفته

كسـبـ كرده
اســـت، همة
به نسلهاى بعدى منتقل
شــدهاند ايــن توانايى انتقــال يافته، بهطـــور بالقوه در افراد آن نسل وجود دارد. چنانـانــــهـ اگَر پـر و مادر يا جد مطلبى را ياد بگيرند، زنهايشان آن را بهطـــور بالقــــوه و فعال نشدهاى به فرزند
 منتقــل مى كنـنـــد. به زعــم يونــــ، در واقع محتواى ذهنى نياكان ما مشتمل بر آموختههاه، تفكــرات، احساســـات، خاطرههــا، ترسهــا بيمها و اميدهايشـانـ، برداشـتهايـي كـــهـ از زندگى، جهــان، خدا، انســان داشــتهاند و... همه و همـــه به ما ارث رســيده اســت. گويى همانگونه كــهـ انرزى داراى بقاســت و و در طبيعت از بين نمىروود، تجارب بشــر هم داراى الى بقاينــد. خداوند آنها را از بدو خلقت انســان در زنـهــا ذخيره كرده و به نســلـهاه بعدى هديه داده اســت و اين امر عاملى براى رشد و تكامل بالقوه بشر است ويگَوتسكىويزگگى هاى هر فرد را تحتتأثير دو عامـــل زن و فرهنـگ و اجتماعــى كــهـ فرد در آن رشــديافته اســت،

پيشنهادها،
 دعواها و مشــكلات زندگى را متناســب با محل زندگـى خـى انـد تجربه

پس، دانستههاى كودك شهرى و روستايیى در هر
 مثلا تجارب يكى كودك روســتايى دربارئ طبيعت
 متفاوت است.

علل و\% عوامل تفاوتهاى رفتارى افر اد اغلبروان شناسان ومربيان تعليموتربيت معتقدند كه محيط و توارث در شكل گيرى تفاوت هان داى فردى نقش بنيادى دارند. در بين اين نظر يهر پردازازان دربارئ
 فردى اختلاف نظر هايى هست؛ چنان كه رفتار ریراها
 فطرت گراها نقش وراثت را ولى بيشتر آنها هردو را را
 در برخى ازجنبههاى انســان اثر توارث و در بر برخى
 كتاب »روانشناســى تفاوتهای فردىى " مى گويد:
 ويزگَىهاى ذهنى بيشـــتر در تأثير محيطاند؛ مثلاً
 دقت، اســتدلال از وراثت تأثيــر مى چذيرد. يونتى، از روانشناســان تحليلــى، كه روان را مشـــتمل بر


 نســل به نسل منتقل شـــده بلكه هر آنحّه بشر در

كارخانه و ... مىرود. بعدازظمهر به خانه برمى گردد؛
 امور خانه و خانواده مى پردازد.

 اسباببازىهايش سرگر گرم بازى است يا پا پای تلويزيون

 اين گونه در طبيعت بودن با مداوم در در طبيعت بير بيرن
 كودك تأثير نمى گذارد. او در اوقاتى كه بيرون از خان
 آن ها را، در حال سبقت گَيرى از يكديگَر مى بيند

 خيابان رابند آوردهاند. چششمان مشــتاق و جستوجو بر اشـيا، پديدهها، نوع گیياهان و جانوران، هر رور رو وظايف و كارهاى پدر و مادر و مردم و روابط آنها

 در مناطــق مختلـــف، روابط بيــن خانوانـوادگى و



 مى كنند. شكل و اندازء خان خانواده آنهر
 بيشــتر است. معمولا در روســتاهاها و عشاير روابط فاميل و همســايگان نزديكتر و و ارای ها همبستگیى بيشــتر اســت.كود كان ايــن دو بافـت اجت اجتماعى،
 دلبستگى ها در ميان خويشان و نزد ديكانـ، بان با تعاملى

 و علاقأ بيشــترى به محيطزيست خـيس خود نيز دارند. بديهى اسـت در اين كودكان احساس مسئوليت بيشــترى به محافظت از طبيعت و محيطزيست خود ايجاد مىشود.
 مى كند، شكل و شيوه زندگى خون خود، رفتارها، آداب و ســنـنى كه در خانواده و ميان خويشاوندان رين رايج اســت، روابطشان، محبت كردنشــان به يكديگَر،

 دعوت كردن از يكديگَر، چگَونگى طرح تقاضاها و



 نباشند و نتوانند تغذيه وشر ايط مساعد براى فرزندشان فراهم كنند. يا ممكن است در آن آن





 حال جنگگ است و تنش روانى بر مردم و رسانهها


عاطفى بر كودكان يك دوره تأثير مى گذارد. همينطور شــرايط محيطــى كود كانى كه تكى



 در آن صورت، بســتـه به طبيعت خـــــــود يا يا او را به





 ذات كودك نتايج متفاوتى را خواهد داشت؛ اعمال قدرت يكى را به طغيان ور وام
 را به تبعيتطلبى ســـــي
 از آنها مى شـــود، يكـ عكسالعمل از از خود نشان

 بعضى رفتارهاى كودك را تقويت و برخى را منع مى مكندن
 خانوادههايى كه از نظر سطح اقتصادي اجت اجتماعى
 بالاترى برخوردارند؛ زيرا در محيط مناسبتر ار از نظر رشــد و پرورش قرار دار دارنـــد. وراثت و و محيط كنــش متقابل دارنـــد. محيط بايد اجـــازه دهد وار يا




جامعه و فرهنگیى بزر گَ شـــده اســت و تا چه حد




 تعامل با افراد مطلعتر و خبرهتر از خود بوده است.





 رشد علمى در جامعأ او بالا بوده است. در واقع، از نظر ويگوتسكى تفاوت

 براســاس تحقيقات و مشـــاهدات موجودات بين دوقلوهــاى همســان كه از نظـــــر وراثت مثل هم
 مى كنـند، تفاوتهاى آشـا محيـط زندگى هيجوقـــت براى دو نفر يكســـان
 دوقلوهــاى غير همســـان از نظر تـــوارث مانـند

 از يكى جنس هســتند بيشــتر اســتـ.


 محيطهاى تربيتـى متفاوتى بهرمهنـد
 خواهر و برادرهايى كه در يكى زمان يا با با
 دارند.
 محر كـهاى مشـابـهى در محيط كودك است. از نظر نوع و شيوه
 دور و اطـــراف، نحـــؤـؤ نگـــرش مردم، قواعد و ضوابط حاكم در جامعــه، افرادى كـــه خانواده در يكى دور دارند و با آنها رفت وآمد يا زند
مى كنند. طبيعى است هم اسْ بزر رَسالان


مىددانـــد. به نظــر او، رشـــد دو مســيردارد؛ يكى مسير طبيعى كه از درون مى جوشـــد و و ديگرى مسير تاريخى، اجتماعـى، فرهنگیى اسـت كه كودك را از بيــرون تحت تأثير قرار مـىدهـــد ولى برخلاف
 خيلى مهـــم مىداند،
 فرهنــت و اجتمـــاع اهميـت زيـــــادى قائل اســتـ. به نظر او براى شــناخت يــك فــرد، بايــد بافـتـت اجتماعى و فرهنگـى وى ا شــناخت و تحليــلـ كرد. بــه عبارتى، بايد


دسـتاندركار خلــق و ابداع اســتـ. اين امر از صفت خلاقيت اوست.
 ســؤال پيش مىآيد: با
 به ما، والديــن، مربيان يــا مؤلفان ســــرپدهاند چگگّهن بايد رفتار كنيه؟ با اين همــه تفاوت در برنامهريزىها يا تأليف محتوا بــراى فرزندانـى كه در گَـــترهٔ اســتان قرار دارنـــد، چه كنيم؟ آيا يـــ محتـــوا براى
 در يكـ اســتان باشد يا
 انعطافهــاى ديگــرى ارى را در نظر گرفــت؟ براى تعداد كــودكان موجود
 بايدكــرد؟ آيــا بـــراى



 مى شــود يكـ كلاس را متناسب با اشتر اكاتشان
 كرد. هم از نظر ســـبك شناختى و يادگيرى هـم از نظر سبك شخصيتى
 بسيارى سؤال ديگر كه بايد به پاسخ همهٔ آنها

بينديشيهر.

منابع



فردى. انتشارات بعثت.

انسان و سمبولهايش.ترجمأ
محمود سلطانيه.

 بهـروز عزبدفتـرى. انتشـارات

فاطمى

مى كنند، برداشتهايشان از شــنيدهها و ديدهها،

 حس و حال و هواى آن پییامدهنده و پیيام گیيرنده، تأثير گَارى و تأثير پذيرى وشا
 شــخصيتى ـ شــناختـتى و يادگيــــرى و و دهما دليل شناخته شده و ناشناختئ ديگر با يكديگر متفاوت مى گردند.
 ممكن اســت متفاوت باشـــد؛ مثلاً در خانوادراد

 فرزند سبز چششمى را از نسلهـ





 كاسته شــود و به ســـــت تعادل گرايش يا يابد. از اين گذشـــته، انسان بى شـــمار رن و خصوصيات
 داردكه فراينــد تعليموتربـربت در مار محيط مىتواند آنها را فعال و بارز كند.




 نوع تعامل و رفتارى كه همسالان و و بزر گَترها با با او

 همسايگان و مربى و افراد حاضر در مراكر اكز آموزشى،

 توارث و محيط و روحيات و خلقوخو و تأثير پذيرى كودك است. ايــن همه گوناگونـــــ، اين همه تنــوع، كه هيج





 خداوند هر لحظه مشــغول آفر ينشى نو و جديد و

اخلاقى را نمىدهد، آن ها تغيير مسير مىدهند و به صورت ديگرى تجلى مى يابند.







 جدا كردند و به همر اه مادرش از به اروپا آوردند. او او










 فرق مى كند ولى هيجچ گاه خوى انسانى نيافتيانـياند. [زيراحيوانات زن هناى انسانى را دارا انيستند] ران اه رفتن و حرف زدن مســـتلزم اين اســتـت كهـ نوزا
 حرف زدن را بـبيند و بشــنـود كودكان خانوادهاى كه فقر فرهنگگى دارند، وقتى


 وراثتى را شــديدتر كند و يـــا آن را قدرى متعادل سازد يا كاهش دهد در اثر فقدان محر كات محيطى و محيطهاهى غنى دنى تربيتى و ندادن فرصتها
 هر گز تشكيل نمى شود. و چنانیپ
 بتواند تجاربى به دست آورد، رشد او در دورئ بالاتر متحول نمىشود.
 برادران حتى دوقلوهاى يكسان تفاوتهانهاى آشكار
 كه به ارث بردهاند، دانستههايى كه هر لحظه كسب

