## آياكتابهاى درسى <br> چُراز اشتباهاند؟

سيدعلى آلمحمد
كليدواثّها: كتاب درسي، اشكال علمى، كتاب مرجع.


 ياسخ دهد.


در چنين مقايسههايیى مى گوييم كه كتابدرسى در مواردى دحار „کمدقتىى شدها شاست. آنچهابدعنوان اشتباهدر كتابهاى درسى در نظر كَرفته مى شود، درواقع همين "اكمدقتى هاى علمى" استا است.

 - طبقدبندى اشكالات علمى كتابهاى
درسى

بيشتر اشكالات كتابهاى درسى را میتوان در يكى از اين دستهها جاى داد.

ا. سادهسازی الـا منظور از سادمسازى ذكر نكردن جزء يا اجزايیى از يك ساختار يا ياراينداست. مثلاينكهبِيًّوييمر ريبوزوم از دو جايكاه A و P تشكيل شده است، يعنى جايكاه

مى گويند اهشتباه كتاب درسى براى دانشآموز درست است). اين جمله براى بسيار اري از ما آشناست و حتى خود نيز ممكن است آن را را بهكار برده بِ باشيهم. اما پرسش اساسى اين است كه آيا اصولاً كتاب دارسى اشتباه هارد؟ اكر دارد چحر؟؟


 اين صور تبها استناد كتابهاماى مرجع، مطالب كتاب درسى را داورى مى كنيمه معمولاً كتابهاى مرجعى كه در اين اين مقايسه
 كتابهالى شناخته شدانده، نظير فيزيزيولوزى كايتون كه اعتبار آن ها براى همكان پذيرفته شده است. كاه

وقتى از اشتباه
سخنمى گَوييه، درواقع در حال مقايسهدهستيهم، مثلاً در حال مقايسأكتاب درسى با يكـ يا چحند كتاب معتبر و مرجعايم

مثل اينكه بَكوييم تنها گَياهان مى توانند فتوسنتز كنتدو جانوران قادر به آن نيستند．

F．F．معادلمازیى
 جيزى است كهبه آن نزديكا است؛ مثل اينكهواكنش فتوسنتز رابها اين صورت نمايش بدهيم：
 اكسيثن مَلوكز آب كربن دى／كسيد

اين نحوهنمايش گَذشتهاز آنكهنوعى 》اسادسازى＂ استوفرايندجندمرحلهاى
 نيز هارد．مىدانيم كه محصول اصلى فتوسنتزي، كلوكز نيستبلكهساكارزونشاستهاست．



 در اختيار دارند، چرا حنا
 براىنوشتن كتابهاى دبيرستانى كفايتنمى كنند؟

چحه منابعى علمى براى نوشتن كتابهاى درسى لازم است؟ براى آنكه دقت علمى در نوشتنهماى علمى افـى افزايش

 زيستشناسى عمدتأعبارتاندازا： －كتابهاى درسى مرجع دانشگاهیى كه شهرت جهانى دارند، مثل بيوشيمى استراير، هارير، لنينجر يا مانند آنها． －كتابهاى علمى غيردرسى مثل كتابهايى كه در پايان هر فصل از كتابهایى درسى مرجع برای براى مطالعهبيشتر معرفى شدهاند． －مقالات معتبر علمى


 و شايد حتى بيشتر از آن مهمهراست．میتمتوان بهآسانى دقيقترين تعريف »اسلول＂را ا از كتابهاى مرجع

 آنهم مـهم است：از كجا بايد شروع كرد و چگَونه بايد


سمهم هر گروه، به همان ترتيبى است كه نام برده شده است و بايد گفت كه بيشترين منابع
 مى شود در نتارش كتابهارها درس سى از منابعى با تنوع
 قبل مطرح كرده بوديه: "با اينكه گروه نويسندگان



در كتاب درسى لغزشهاى علمى وجود دارد؟؟

موضوع را جمع كرد و در نهايت چگَونه تصويرى از سلول بايد در ذهن دانشآموز ايجاد كرد؟ روش رو



 پايينتر بهمر اتب دشوارتر از پايههاى بالاتر و حتى دانشگاه است. ازاينرو ضرورى است از منـي
 گَتنزها" را فراهم كرده باشد. مىتوان بان با مطالعئ كتابهاى درسى كشورهاى ديگر نهتنهما بهترين


كتابهاى مرجع براى سنجش دقت علمى در كتاب درسى كداماماند؟
 مقايسُٔ كتاب درسى با „هر اجع دانشگاهىى حاهـ حاصل مىشود. آيا كتابهاى مرجا مقايسه شدن با كتابهاى درس اسِ را دا دارند؟ اساساً مقايسُٔ يك كتاب با كتابهاى يا تخصصىتر از خود درست نيست. اين موضوع براى براى كتابهاى دانشگاهى نيز صادق است. مثلااگر مبحث ايمونولوزى فيزيولوزى گايتون را با ديگَر كتابهایى

روش برای چگَونه گفتن يكـموضوع رابه دست آورد، بلكه به حدومرز دقت علمى نيز رسيد.

 نيست. كافى است به فهرست منابع كه در پايان كتابها آورده شدهاند، مراجعه كنيه. اين منابع را مى توان به سه گروه تقسيهم كرد: 1. كتابهاى درسى دبيرستانى در كشورهاى پییشرو در آموزش「. كتابهاى درسى كالجها و دانشگاهها

| مقايسهٔ |
| :---: |
| كتابهاى |
| درسى با |
| كتابهاى |
| علمى |
| غيردرسى |
| يا مقالات |
| معتبرعلمى |
| نيز مقايسئ |
| درستى |
| نخواهدبود |

ما ديدهمىشود در كتابهاى درسى كشورهماى ديگر



 در ابتداى بحث مطرح شدند، از ويزگیى هاى مشترى
 اشكال بهشمار نمىروند.
 متن كتابهاى درسى بايد دقيق باشد؟ بار بايد دانست كه صحت و دقت علمى براساس سطح علمى تما تعريف
 مثال اگر كودكى دبستانى بكَويد همأ گَياهان ريشه،

 بديهى است كه اين سخن از زبان دانشآميا سومدبيرستان دقيقنيست.اتر دالنشآموز سال سوم بكَويد DNA دو رشته دارد كاملا درست است، امـا مىدانيم كه هميشه جنين نيست.




بَكويد، براى او اين حرف نادقيق بـششمار مىرود.
چچه چچيزى حدومرز دقت علمى را
تعيين مى كند؟
حدومرز دقت علمى هر نوشته بر اساس سطح علمى
و هدف آن نوشته تعيين مى شود. سطح علمى كتابـي
 كردن زمينههاى تحقق اهداف برني برنامئ درسى است است كتاب درسى مى كوشد تا با با نتاه به اهد اهداف برنامه درسى، مفاهيم علمى مصوب را را به دانشآموزان المان معرفى كند. وقتى براى اولين بار با مفهومى آشنا مىشويمه، لازم است تصويرى ذهنى واي واضح ازي از آن
 علمى تاجايى بهكار مىرود كه: - اولين تصوير ذهنى مفهوم را باربروشنى و وضوح ايجاد كند و آن را مبرهى و مخدوش نسازد. - سؤال بىيايسخى ايجاد نكند. منظور از سؤلى بى ياسخ، سؤالى است كه با با معلومات فعلى دانشآموزان قابل ياسخ كويى نباشد.
 معادلسازى راهكارهايى براى نيل به اين اهدافافاند.

ايمونولوزى، مثل رويت مقايسه كنيم، تفاوتهايى يايى مى بينيه. فيزيولوریى گايتون كتابى درسى برایى
 تخصصىتر يا مقالات علمى تخصصى، مقايسأ منصفانهاىنيستر




 درسى حق انتخاب ندارد. كتاب درسى باي بايد براى دهما هزار نفر نوشته شود و همه بايد آن را را بخوانند. در نوشتن كتابهاى علمى غيردر سیى، نويسنده لزومى نمى بيند مطالب راطورى بنويسد كه مناسب
 بلكه مى كويد خواندكانكان كتاب من آن دسته از مخاطباناند كه سطح علمى مفروض و و مورد انتظار مرا دارند و اجبارى همب در خواندن كتاب من من نيست.


 غيردرسى يامقالات معتبر علمى نيز مقايسأدأدرستى نخواهد بود. تا تاينجانتيجه مى گير يم كه كتابى كه براى مقايسه و بهعنوان مرجع انتخاب میشود بايد: ا. ا.زنظر سطح علمى، برابر باشد. Y. ب. كتاب درسى باشد.




 با منابع دلخواه خود مقايسه كنيم، با منابنعى مقايسه كنيم كه كتاب درسى براساس آن آنا نوشته شده
 مقايسه كتاب درسى كشور ما با كشور ها داى ديكر


نيست؛ بلكه در مواردى حتى از آنها بالاتر است.
توجه به يك اشتباه در تعريف اشتباه نتايج اين مقايسه بالافاصله سؤالى در ذهن ايتا يـراد مى كند: آيا اشكالات جهار كانهای كه در كتاب درسى الـى

است ووجود غشاضرورتى براى اندامكـبـششمار نرفته است. اين قبيل تناقضات در كتاب درسى با مراجع،

حتى مراجع هممتراز را نيز نبايد اشكال دانست دانست


 حد ممكن نبايد در كتاب درسى وجو نـا

چچهچچیز باعث شده است تا دقت علمى
در كتابهاى ما بااهميتتر شود؟ در كشورهاى پيشرو علم، كتاب درسى تنهها منبع مورد مطالعdٔ دانشآموزان نيست؛ بلكه جزئى از يك بستهٔ آموزشى است و اجزاى ديگر بسته، فرايند آموزش را تكميل مى كنند. باعببارتديگر، منابع پرشمارى براى غنىسازى كتاب درسى، به فراخور


 امتحاناتبر پائئيك كتابخاصنيست، دستورالعملى است كه نشان مىدهد دانشآموز چا چها چییزهايى را بايد ياد گرفته باشد، حال مال مهم نيست كداميك از كتابهاى مورد تأييد را خوانده باشد. اما


اجازه بدهيد مثالى بزنيه: چگگونه مىتوان ساختار
 وقتى قرار است ساختار سلول رِ ا براى بار نخست
 "السلول از سه قسمت غشا، سيتوپالاسم و هسته تشكيل شده است" و تصويرى از يكـ سلول يوكاريوتى ساده به دانشآموز نشان مىدهيهيم. اما بهخوبى مىدانيم همه سلولهانا هسته ندارند. در در اينجا از سادهسازى و عمومىسازى استفاده كردهايم. اما اگر بخواهيم قدرى دقيقتر باشيم مىتوانيم بكوييه: >اسلولهاى »بدن انسان" از سه قسمت
 مىىدانيمم تَلبولهاى قِرمز هسته
 »بدن انسان"از سه قسمت غشا، سيتوپالاسمو هسته تشكيلشدهاند". استفاده از كلمئ بيشتر، تصوير ذهنى را سست و ور

 در اين صورت با معلوماتى كه دارد نمىتواند پاسخى
 بين سه عبارت يادشده، عبارت دوم مناسبتر بـر با باشد بهطور كلى در كتاب درسى براى معرفى مفارينى ماهيم،


 علمى مى آيد نيست؛ بلكه معمولاً تعر يفى است است كه موارد تيپییـ رادر برمى گییيرد.
 محصول اصلى فتوسنتز است. چحنان كه میىدانيم

 اين، درك توليد گلوكز براى دانشآمينر آموز آسانتر از


 ايجاد نمىكند، بلكه در ك آن ر ا آسانتر نيز مىسازدنـ

## منشأ ديگَرى براى اشكالات



 مثل تعريف اندامكى كه در بعضى از مراجع براج براساس وجود غشاو در بعضى ديگر بر مبناى كار تعر يف شده

براى بعضي مفاهيمماصولاً تعريفواحدى وجود ندارد

در كتاب
درسى براى معرفىىمفاهيم،، حالتهاى رايج و نمونهوار (تيپيک) آن مفهوم در نظر گرفتهـهـىشود

دانش آموزى كه كتابهاى دوره دبيرستان رابه پا يان رسانيده است به سطح بالاترى از دانش دست يافته است و مىتواند كتابهاىسطح پايينتر را »"اورى" كند

قرار گيرد. در واقع، اعتبار بعضى از جملههاى كتاب

 دقيقتر بيان شوند. بنابراين، در طر برح سؤالاتى كهي
 جهار كزينهاى كه براى آماد

 مشابه عبارت كتاب درسى استى ديا درست درس دانست. دانشآموزى كه كتابهاى دورة دبيرستان را به پایيان رسانيده است به سطح بالاترى از دانش دانش دست يافته است و میتواند كتابهای سطـي


 كه نقش دبيراند در يارى رسانى و هدايت دانشآمياموزان بيشازي ييش آشكار مى يشود.

در كشور ما، تنهامنبع رسمى براى آموزشو امتحان،
كتاب درسى است. اين كتاب درسى براى آنان كه مى خواهند به
 مى شود. يكى زمانى كه در يكى از آيايههاى دبيرستان
 و ديگرى زمانى است كه كتاب سال آخر را را بها هايان
 ورودى دانشگاهها دوباره كتابهاى سالى هاى قبل را را

مرور مى كند. تفاوت رويكرد سؤالات آزمونهاى ورودى دانشگاهها در سالهاى اخير، كه إدام در درخور تحسينى است، باعث شده تا دانشآميآموزان با دانشى كه از هر سه كتاب پيداكردهاند، با با اينكه مى توانند كتابهاى سطح بالاتر را مطالعه كنند،
 سؤال با دقتى بلمر اتب بالاتر مطالعه كننـد و به عمق
 براى دانشآموزى كه مسيرهاى متابوليسمى مثر مثل Fليكوليز، كربس و فسفوريلاسيون اكسيداتيو رادير سال چهارم خورانده است، موضوعاتى كهاز تنفس سلولى در سال دوم آمدهاست ديگر نبايد بهتنهايى ملاك عمل

,

