# دستسازههای مشـــــــــشـا 

كفتووكوباجميلهزجــــاجـيان معله؛، مؤلف، طراح مسابقهها و داور جششنوارههایى الگوهای محمدحسين ديزجى عكاس: رضا معتمدى






 آموزش و تدريس است كه با هم مى خوانيم.

لحظهشمارى مى كند. از ايجاد انگَيزه كه شروع هر آموزشى
 مراحل، دستسازه نتش كليدى دارد. حال تصور كنيد، با وجــود اين ديدكاه ناصحيح كه الكلاس

 و تغيير اين نترش اتأثير كَذار باشد. من سالهاست براى اين تغيير نتَرش تلاش مى كنمنر و نتيجئ آن را در كاس هاساى درسم كاملاً مشاهده كردهام كه هيجان دانشآموزان براى ديدن دستســازء جديد و شروع آموزش جديد بوده است. - تحطور شد كه به فكر اســــتـاده از دستساز ههاى

رياضى در كلاسهاى خودتان افتاديد؟ ○ اول مهر برق، و دور از تمامى رسانهها (راديور، تلويزيون و و ...)، در اولين جلسأ درس بهعنوان دبير زبان وارد كلاس شدم. مخاطبانم دانشآموزان پايئ سوم راهنمايى بودند. عنوان درس اين بود: In the park
 بود كه معنى پارك ر را نمىدانند. من به خيال اينكه قرار است
 رياضى است. منظور از دستساز هماى رياضى چیی
 يادكيرى يك مفهوم، آســانتر، عميقتر و ماندكَارتر صورت
 راحت ساخته شود و كاركردن با آن نيز براى فراكيرنده ساده
دستسازماى ارزشمند است كه: 1. با وســايل دورريختنى، كمقيمت و در دســترس همكان ساخته شود.
「. ط. طرز ساخت و به كار بستن آن ساده باشد. rّ. حَّند بار مصرف باشد.「. . زيبا و شكيل باشد. هـ هـ حملونقل آن ساده باشد. 9. مفهوم را بار احتى به بيننده منتقل كند.

- دستسازههاى رياضى چه نقشى در آموزش رياضى توسط معلم و فراگيرى آن توسط دانشا آموزان دار دی؟ è è
 اســ؛؛ بهطورى كه هر فردى، با هر ذائفهاى، براى خوردنش


$=A C=A Q=\sqrt{\omega}$
$S_{A B C D}=A H \times B D=r \rightarrow A H \times \sqrt{\Delta}=r$
$\rightarrow \mathrm{AH}=\frac{r}{\sqrt{\omega}}$
$\mathrm{HQ}^{r}=\mathrm{AQ}^{r}-\mathrm{AH}^{r} \rightarrow \mathrm{QH}=\sqrt{\frac{r I}{\omega}} \rightarrow \mathrm{PQ}=r \sqrt{\frac{r 1}{\Delta}}$

$\mathrm{AH} \times \mathrm{BD}=\mathrm{AB} \times \mathrm{AD} \rightarrow \mathrm{AH} \times \sqrt{\Delta}=r$
$\rightarrow \mathrm{AH}=\frac{r \sqrt{\omega}}{\Delta}$
$\mathrm{AP}^{r}=\mathrm{AH}^{r}+\mathrm{PH}^{r} \rightarrow \Delta=\frac{r}{\Delta}+\mathrm{PH}^{r}$
$\rightarrow \mathrm{PH}=\sqrt{\frac{\Gamma 1}{\omega}} \rightarrow \mathrm{PQ}=r \sqrt{\frac{r 1}{\omega}}$

$1 \times r=\mathrm{AH} \times \sqrt{\omega} \rightarrow \mathrm{AH}=\frac{r \sqrt{\omega}}{\Delta}$
$\mathrm{PH}^{r}=\mathrm{MH} \times \mathrm{NH} \rightarrow \mathrm{PH}^{r}=\left(\sqrt{\omega}+\frac{r \sqrt{\omega}}{\Delta}\right)\left(\sqrt{\omega}-\frac{r \sqrt{\omega}}{\Delta}\right)$
$\rightarrow \mathrm{PH}^{r}=\frac{r I}{\Delta} \rightarrow \mathrm{PH}=\sqrt{\frac{r I}{\omega}}$
$P Q=r P H=r \sqrt{\frac{r I}{\omega}}$
- دانش آموزان در بحــــث فراگيرى درس رياضى چطـر

مىتوانند از روشهان خاى خلاقانه استفاده كنند تا تا درس را را بهتر بفهممند؟ شايد خلاقيت تنهيا به روشها معلم منحصر نباشد و خود دانش آموزان براى يا يادگيرى به خلاقيت نياز داشته باشند.

دانشآموزان باشد تا آنها بفهمند، خودشان هم براى يادگيرى
پֶخ ז:

نكتئ آموزشى: در دايره، عمودى كه از مركز دا دايره بر وتر رسم مى شود، آن را نصف مى كند يعنى AH عمودمنصف PQ است.
پH $=\mathrm{HQ} \rightarrow \mathrm{PQ}=r \times P H=r \sqrt{\frac{r l}{\Delta}}$ $\mathrm{PQ}=r \sqrt{\frac{r I}{D}}$

دليل اين نكته هم واضح اســت: چون AP=AQ پس A روى
عمودمنصف PQ قرار دارد (قضئ عمودمنصف).

$\mathrm{AC}=\mathrm{AP}=\mathrm{AQ}=\sqrt{r^{r}+r^{r}}=\sqrt{\omega}$
$\left.\begin{array}{l}\widehat{\mathrm{B}_{1}}=\widehat{\mathrm{B}_{1}} \\ \widehat{\mathrm{~A}}=\widehat{\mathrm{H}}\end{array}\right\} \rightarrow \mathrm{AB} \sim \stackrel{\Delta}{\Delta} \mathrm{ABD} \rightarrow \frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BD}}=\frac{\mathrm{AH}}{\mathrm{AD}} \rightarrow$
$\frac{1}{\sqrt{\Delta}}=\frac{\mathrm{AH}}{r} \rightarrow \mathrm{AH}=\frac{r}{\sqrt{\Delta}}$
چـــون دار یم: AP=AQ، يعنى: PH=HQ و داريم:
$\mathrm{PH}=\mathrm{HQ}=\sqrt{\mathrm{AP}^{r}-\mathrm{AH}^{r}}=\sqrt{\partial-\frac{r}{\partial}}=\sqrt{\frac{\Gamma I}{\partial}}$
$\longrightarrow \mathrm{PQ}=r \sqrt{\frac{r 1}{\omega}}$
, haverige


فراموشنشـــدنى را برايم رقم زد. جلسأ بعد در گزارشى كهـ بار بايد

 هم كلاسىها، معلم مشتاق شد روش مرا بـبيند و بشنود. من ارين اين بار با شوق فراوان روش خودم را براى معلم ارائه كردم.

روش ابداعى من:
عدد اولى: مثبت= روز، منفى= شب عدد دومى: مثبت= روشن، منفى= تاريك

حاصل:
اگر جمله با كلمئ 》هست" درست مىش اهود= مثبت اگر جمله با كلمأ 》"يست) درست میى دشود= منفى

$$
\begin{aligned}
& (+) \times(+)=(+) \\
& \text { (روز) (روشن) (هست) } \\
& (+) \times(-)=(-) \\
& \text { (روز) (تاريك) (نيست) (روت) (نيس) } \\
& (-) \times(+)=(-) \\
& \text { (شب) (روشن) (نيست) (نيس) } \\
& (-) \times(-)=(+) \\
& \text { (شب) (تاريك) (هست) (ني) }
\end{aligned}
$$

مثالى ملموس كه همگى نتيجهٔ آن را مىدانند. اين تجر بأ زئ زيبا سالهاســت كه در كلاسهاى تدريسم اجرا مى شود و و آن را به تمامى همكاران عزيزم تقديم كردهام.

[^0]

 بسپارند. به اشتراک گذاشتن اين شيوهها مىتوانـاند اتفاق زيباى يك كلاس درس باشد.
بهخصوص در گروه هممسالان اين روشها درا بسيار مورد استقبال


 تكبيرةالاحرام، ركوع و ســـــجود ساخته شده بود. قطعاً اين

شيوء خلاقانهاى بوده كه توسط يكى نفر ابداع شده بود.

- خوش حال مىشويم كه گَتو گوَو را با خاطرهاى از درس رياضى در دوران تحصيل شمال، يا نكته و مسئلهاى كان كه آن روزها برايتان جالب بوده است، به پا پايان ببريمه.




 باشم. معتقد بودم اگر دانشار آموزان روش منار معلم را فهميده بار باشند،
 بايد بكَويم دوست داشتم متفاوت بـارت باشمه. يك روز معلممان ضرب و تقســـيــيم عددهاى صحيح را تـدريس كرد. همكلاسى هايمه در تعيين علامت حاصل، دیا
 تدريس، كارى كند كه به خاطر سپردن نكته آسان شود. روش
ايشان به اين صورت بود:

دوست دوست من، دوست من است: (+)=(+(+)×(+)
 دشمن دوست من، دشمن من است: دن دن (-)=(+)×(-) (+) دشمن دشمن من، دوست من است. (+)=(-)×(-) (+)

من از اســاس با اين مثال مشكل داشتم. تمام روز ذهنم در گير
شد كه چطور دشمن دشمن من دوست من است؟؟!!!! دوران دفاع مقدس بود. رفتار دشمنان كشورم را تجز يه تح دن دليل


 رسيد و معلمم بـه كلاس نيامد.
 كنم تا ميزان اســتقبال ديگران را بســــنجمه و بايد بگويما حس خوب تدريس با اســتقبال بـىنظير همكلاسىهايمه، خاطرهاى


[^0]:    - از حضور تان در اين كَتوكو صميمانه سپاسگزاريمه.

