مـعناى خنتى آنَ بد كار مى برند، در عين هالل به منزله وازة المانتاميز








 بى الرزش


 ضمن آنكه از طرف ديخر نيز ممكن است منـي



 الوايل آموزش كسب كرده بوده تأكـيد مـموروزيدراه. او اعـتقاد دائـتا




 ديخر به هيَّج مكتبى تعلق نداشنتهب).



 دربار: جنين آثار زيانبارى الست. با تمام اين وجودد، مـزايايـا خـا







 مبدل شدهاندا).


 عنوان تاريخ تفكر اروبايبان در قرن نوزد دهم _كه هنوز هم تازگى اش را را



 مرزهاى ملى و گروههاى زبانى میزند. اعضاى (امكتبها)، يـى كه وى به

لَ در 'اين مقاله، اصل و منشاء مفهوم مكتبهاى تـحقيق و عـــلت

 مكتب و مكتب تحقيق از سوى مورخـانـان و دانشــمـندان، مـورد

ارزيابيى قرار گرنته و چخند و چون هر يكـ مطرح شده است.
طى YO سالى كه از انتشار مقالئ (ايرورندكانان شيمبدان: مكتبهایى


 نوشتـهها، مفولات و مباحث وى را نقطن عطف و رونى






 موضوع همانا مطالعة گروههاي آزمايشڭاهى است كه نقش مهمى در رشد و تحولات اتخير علم دائتهاندا


 نسبت به مفاهيبم و مفروضات تلويحى استعمال كنتدكانان آنها بصيرتى انـى













 دارند و توت و ضعفـ و محلودديت آن طرح، شناخت بهترى كسب با الينكه توصيف مكتب تحققيت به منزله موضوعى با تارينجهمأى





 بهصورت بيكره: واحدى درآمدهاند (مانند المكتب الرسطورا)، (امكـتب دكارت)،)، كاربرد بيدا كرده است. هر جند دانشمهندان گاه اين وازهْ را در




 تصورات و تفكر مستقل شاكُردان ميدان مى دهند؟





 ننگريستهاند.






















 دانشمندان) در برابر رهبرانى يراستعداد و خرديمنـد

 سريع تر در تبال تنيير روشها و بيندأشتها تادر مى سازياري. كوهن، احتمالأ متأثر از كاربرد وازئ المكتبا






 موضع خود را تعديل كرده مىگويد: اهدر علوم و اجـتماعات عـلمى

##  تصغيت تاريغف و هتى موانع سغتّ بر سر راه آموزش تاريغى كماردهاست.

توصيف آنان میبردازد، ممكن الست بـ رهبران مشتركى هـشم دو بوخته


 "مكتب مدرن انگلبسى)"، زيستشنشاسى، ارهبرى داروين") و (امكتب
 مارز نيز مماند ديگر معاصران خورد زبانهانى نـاشى از مكـتب را درك مىكند:



 بندمای اين مكتب را بايستى كسانى كه ... در بـى منشأ علوم ديقين يا





 آزماينعامهى اروياى مركزى آلمانى زبان حائز اممبيت هستند:







 تشريك مساعى و تلاش جمعى كاركنان تعليم ديده استان، برخور دردار















 شاگردان كه عموماً مكتبهاى تـحقيق مـى نوانـيم، بـه ديـــة تـرديد


مولتر" " ${ }^{\text {" }}$



 كار مىكردند مبتنى بر كار ارشدهايشان و المستنتاجاتشانان غالباً متأثر از




 از زمان مارز تا بررسى هاناوى، مطالب الب بسيارى درياريارة مكتبها به










 نغرش تاريخدلانها به علم، كارى است ارزنده و بايسته.


















 آنها ابا دارند.

















 نظام نسبتاً بستهاى است كي به به بهاى تلاث در در انطباق با تأثير بيرونى


 علمى به شـمار نمى آيند. تقابل اين استنادهاى الوليه به مكتبها كه بسبارى الز آنها به ريشختند






خاطرنـــان مى سازد مقتضيات كلاس ســنتهاى تـحقيت را بـه وجـود











 به شنأخت تفارت علم لايبيگ از يبشينيان خود






























 مالى" أست. كاميابى و ناكامىى انها را نمى توان به حضور يا فقدان يكى




شايد در اين ميان بتوان هاسخ الولين و احتمالأ سادهترين چرسش را



 تارينخىتر كردن آن بودند، بيدا كردي









بيردازند.






 با اين وصف، مورخان با كومن يا بدون او نيز به سوى مـطالعن؛







 بين ردى تحقين تاريخخى و حتى موانع سنختى بر سـر رأه آمـوزنس

 دانشهجويانى كه داراي معلومات متوسطـى در علم و رياضبيات هستنـد















براى اين يا آن مكتب وجهه و منانعى به ارمغان آورد اما غالباً جنين

















 محيطهایى ديگر عامل انحطاط شونـنـ



























 بودن آيندة آنهاست؛ هر جـند بارهانى مشكـلات د مـهدوديتهايى در
















 با هم بم رتابت مىيردازند. آنها مهد ظهور معاهيمب و روشهاي نو نو و كاه




 تحقيت متفاوت است كرد: نخستين اختلان و ا احتمالأ عمدهترين آن، اين است است كه با توجه

 متخصصصان علمى ما بـ كرات مكتبها را حأملان ديدكاهماي متاي متضاد در














 دانشكدههاى نامرنى مورد اشارة هرايس و كرانـي






مبان مسائلم رزبندى سهموضوعاز همددشوارتر است كه با با مفروضات











 موضوعها و تحريفكنندة تصويرمان از دانتـمندان است؟ است ما غالبأ در
















 سومين موضوع، از روايت جـديد رابطه تديمى بـين خــالاقيت و
 كاراموزى در مكتبهاى تحقين اسطوره نبوغ خارئ خارفالعاده را را زدودها
















زمينغ سامان بخششيدن بـ تحقيت تاريخى در رابطه با مكتبهای تحقيت






















 خلاق، به توجه حيطه عمومىتر تضاوت و اعتقادات سوف يابند. از


5-Inipettrs
6- Force
7- Paradigm
8- Discourse
9. Profession alization

10- rehetoric
11- Jahresbericht
12- Justus Liebig
13- Herman Kopp
14- J.j. Berzelius
15- T.E. Thorpe
16- Henry E. Armstrong
17- Wilhelm Ostwald
18- Francis R. Japp
19- August Kekule
20- Dumas
21- Gerhardt
22- Hofnan
23- J. M. Crafts
24. Adolphe Wurts

25- Charles Friedel
26- John Theodore Merz
27- Idea
28- Friedrich wohler
29- Johannes Muller
30- J. E. Purkyne
31- J. de Solla Price
32- Diana Crane
33- Thomas s. Kuhn
34- invisible college
35- Rochester
36- normal Science
37- Solidarity groups
38- Maurice Crosland's The Society of Arcueil
39- Owen Hannaway
40- C. L. Berthollet
41- Jerman R. Ravetz
42- Robert Fox
43- Kathryn Olesko
44- Giessen شهرى در شمال فرانكغر رت
45- Michael Polanyi
46- Steven Turner
47- David Kushner
48- atomistic
49- interestedness
50- Joel Hagen
51- Michael Foster
52- Harmann Helmholtz
53- Lisa Rosner
54- Glasgow
55- James D. Watson
56- Richard Feynman

 موضوع رشنههايشان و ايجاد أشتباق و منبع الهام آنهاست كهـ با مثالها





 مصداق اين نوع كتاب درسى هستند. اما كمتر دانتُمندى از شخرينى







 بايه و الساس محكمى نخواهد دانـت









 تبديل شده الست: بهترين شبوه آزمايشكامى در دو توليد علمى درخور ر حفظ رقابت است؟
 محفق بك تنه تادر به ادارة هحند كاركن و طرح تحقيق است است؟ تحت




 حال و آبنده دوختهاند.

## يادداشتها

## 1- John W. Servos

2- Schools of Liebig and Thomas Thomson
3- J.B. Morrell's
4. Osiris _خداى زيرزمين و دأور مردگان در الساطير مصر

