# آموزششمبتيبر دستاورد حرفاول دنياى امروز 

كليدوازْها: توانمندسازى، قدرت تكنولوزى، دستاورد، دنياى اينترنت، شبكههاى اجتماعى حرفهاى

رسيدن به دستاوردها به آنها كمك كنيهَ روند پيشرفت آنان با سرعت بيشترى جلو خواهد رفت
 در عصــر قبل از دسترســـى به اينترنت شـــكل گَرفتهانداند.


 هم بيشـــتر شبيه هستند تا به جوانان هم ميمن نسلهاى قبل از خودشان."
 بزر گَ شدن فرزندانشان در جهان



 متأسفانه ترس آنها مانع از ديدن تأثير مثبتى مى انـي اين جوانان مىتوانند بر جهان پيرامونشان بِّنذارند.

 بهتر همم انجام مىدهند. امروزه حتى دانشي آمئى آموزان مدارس ابتدايى نيز مىتوانند شبكههاى اجتماعي حرفهاى راهاندازیى كنند
جوانان ما پيش از موقع دســت بهكار مىشوند. آنها


 جوهر و ذاتشان فقط بانشستن در گوشأ خوابتاه توانستهاند

 استثنائى محسوب مىشوند. تمام كودكان امروزى قادريند در طول سالهايىى كه ما فقط به يادگيرى فكر مى كنيمه، به دستاور دهاى واقعى برسند.

سر آغاز
در تمامــى بحثهاى موافـــق يا مخالف با تكنولوزى
 تكنولورى كه تقريباً بهطور تمام و كمال مورد غفلت واقر وري

 نياز دارد.

 دستاوردهاى چندانى كار كودكان، متأثر از گَشتتأ قبل از دستيابى بـا بها اينترنت هستيم، از قدرت تكنولوزى در توانمندسازى جوان جوانان غافل ماندهايم. يا شــايد دليل اين باشد كه نسل جـد جوان را را براى

 به انجام چه كارهايیى هستند. اما امروزه تغييرات زيادى امی صورت ترفته است است. نيمى از




 كه آزادى عمل براى انجام فعاليتهاى مثبت و و مفيد را ا از جوانان دريغ كنيه، در واقع نيمى از ظرفيت انـيت انـاى جهان را به هدر دادهايمم.









رســيدن به اين هدف است تا »يادگيرى" كه تقريبا همهٔ مدارس مــا امروزه بر آن متمركز شـــدهاند. برنامهٔ كنونى آموزشــى مـــا در آمادهســـازى دانشآموزان براى كســـب دستاورد در جهان واقعى سمهم اندكى دارد. دانشا آموزان ما به طور روز افزون به اين شناخت مىرسند كه بيشتر اوقات قادرند به تنمهايى خود را براى رويارويى با با آينده آماده كـنـنـد


علت شكست اصلاحات كنونى امروزه مربيان بسيارى پی بردهاند كه يادگيرى صرف
 افراد شايســـتهترى پرورش نخواهد داد. مراكز آموزشــى بســيارى آموزش مبتنـى بر مهـــارت و مراكز ديگرى نيز آموزش مبتنـى بر مســئله، آموزش مبتـنــى بر تحقيق و

 اين آموزشهها در برنامةٔ آموزشـــى، گامى اســـت در مسير صحيح، اما نكتتأ ممهمى فراموش شــــده و آن آن اين است كه هيج يكى از اينها ها واقعى نيستند تقريباً تمامى فعاليتها و مشكلات مدارس ساخته و پرداختتٔ خودمان هستند كه به منظور استفاده از حداكثر »معيارهـــا《 و 》آموختهها< آنها براى رســـيدن به دستاوردى مفيد در جهمان طراحى
 تفاوتى واقعى ايجاد كند و پيشــرفتهاى واقعى به جـهان

دستاور د، نه نمر 0 در سراســر جههان مديران مدارس زمانى كه بخواهند نشــان دهند عملكرد درســتـى داشــتـاند يا خـا خير، بايد به دستاوردهاى فردى يا گروهى دانشى آموزان اشاره كنـند، نه

 كه بهدنبال احساس نياز و با گرفتن بودجه از انجمن شمهر، توانســتند از عهدهٔ طراحى و ساخت پاركى آبى برآيند كه مهـندســان معمار را از ميدان به در كـــرد. مدير ديگرى بـا به
 معلول بتواند از درون تخت رونواب در كلاس حضور پيدا كند. دستاوردهاى اينچنـينى دانشا آموزان بسيارند. گاهیى
 اين دستاوردها ارتباطى با مسير اصلى و مستقيم آموزش ندارند و جداى از آن هستند. واقعيت اين است كـي آموزشى مهممترين بخش از مدرسه رفتن فرزندانمان است. در انجام اين پروزههها، كود كان هر گونه مهارتى را را كه لازم دارند و حتى بيش از آنرا كســب مى كنـند. همتحنـين، با

 رسيدن به يك دســتاورد در جهان، نه "جههان مدرسه"، بلكه جهان »واقعى است است. اگر هدف آموزش براى فرزندانمان بهتتر شدن و تبديل شــدن آنها به افراد شايستهاى باشد كه براى رويارويى با آينده آمادهتر هستند، »ڭسب دستاورد" راه بهترى براى

- ما رقابتهاى علمى، رُباتيكـو ساير رقابتهايـى را بركز ارْار مى كنيم كه نشان دهندهٔ الشتياق و وخلاقيت اعجازيا آميز


 كردن زبالهها، خاموش كردن آتش يا انجام ساير كارهنا مفيدنباشند؟








را را ن نضض قوانين و صدمهزدن بها خودشان بار باز دارند.

 براى شــروع، كنار هم قـــرار دادن تمام مثالهمالى مربوط بهـ
 تحصيلى يادر بخشــــى از آن، تا تا حه حد دشوار خواهد بود؟؟
 اساس آنها إيايهاى هر مدر سه و كلاس درسارسى را ساختا

 ميان آنها دسـتاور دهاى مورد علاقهاش را را انتخاب كند، تا تا











 در دنياى واقعى مدارس را بها پايان ببرند، دستاور إنا بتوانند با افتخار به آنها اششاره كنند و معيارى بانيا باشند برايى ارزيابي توانايى هاو شايستگى؟

 آنها ما را ادور میزنند و باتنهايـيى كار مى كنند.


هديه ههد. اين همان آموزشى است كه من مىتوانهـ آنرا آموزش مبتنى بر دستاور د بنامهم.




 نســل ماســتـ. آنها توان و ظرفيتهانـاى خود را را به خوبى مى شناسند و اتر فرصت استنادادة روزمرهاز از اين توانايىها ها از
 اشــتياق، توان و قدرت عقلانى كه آنهــــا آصرف كار مورد
 آموزش مبتنى بر دستاور دروى هم رفته ايدئ جديدى نيسـت. دانشآموزان زيادى در سراســر جـيان توان قابل ملاحظهاى راصرف رفع مشكلات واقِعى مى كنـند. موضوع اين است كه اين نوع آموزش تقريباً به طور كامل تصادفى،


بستگى دارد و به آنها محدود مى شود. براى مثال: :


 رانيز مىتوان در اينترنت يافت.

ابزارهاى آموزشى از جمله
مههمترينمنابع
به منظور
بهرهگيرى از
خلاقيت حرفهاى معلمان
در كلاسهاى درس
هستند

