

چرخهُ زندگى: پروانهُ مونارك، نوعى حشره است. حشرات در بخشى از چرخهٔ زندگى خود، مرحلهُ نوزادى دارند كه در اين مرحله، بهصورت جاندارى كرمى شكل، [كه به آن
 چرخهٔ زندگى [مرحلئ شفيرگى] مى شود و در نهايت پروانهُ بالغ ايجاد مىشود.

نَنته ظاهر كرمىشكل، فقط در دوران نوزادى مشاهده مىشود و جاندار بالغ، كرمىشكل
 موجود در برگى تنباكو حفظ كند.


بدن، بهويثّه تعداد پاهاى حركتى، به چهار رده تقسيم مى شوند؛ جانوران ردهٔ حشرات داراى سه جفت پا (\& پا) هستند.
 مهاجرت: پروانئ مونارى بالغ، داراى رفتار مهاجرت است و مىتواند هنگام تغيير فصل، هزاران كيلومتر را بهسمت محيط مساعدتر حركت كند. در طول اين مهاجرت، افراد بالغ توليدمثل انجام مىدهند. مسير مهاجرت پروانه، از مكزيكى تا جنوب كانادا و بالعكس است.




 و مهياجرت دارد.
 جهتيابی: در بدن پروانههاى مونارك، نورونهايى (ياختههاى عصبى) وجود دارند كه با توجه به اطلاعات رسيده از چشم، جايگاه خورشيد در آسمان را تشخيص مىدهند و سپس با استفاده از جايگاه خورشيد، جهت مقصد را مشخص مىكنند و از آن طريق، جهت مقصد را تشخيص

يا> (آو, تشكيلدهندهٔ مراكز عصبى و اعصاباند و مىتوانند جريان الكتريكى ضعيفى، بهنام پيام عصبى،

نَّتهَ جهت يابى پروانههاى مونارى، در طول روز انجام مىشود؛ زيرا، جايگاه خورشيد در آسمان فقط در طول روز قابل تشخيص است.

ل رنگى بدن جاندار كرمىشكل، سفيد است و داراى نوارهاى متناوب سياه و زرد مىباشد. ل جاندار كرمىشكل چرخهٔ زندگى مونارى، از برگى درختان تغذيه مىكند؛ بنابراين، گياهخوار است. ک دو زائده در قسمت جلويى و همرچنين در قسمت عقبى بدن جاندار وجود دارد. زائدههاى عقبى، كوتامتر از زائدههاى جلويى هستند.

تعريف: زيستشناسى، شاخهاى از علوم تجربى است كه به بررسى علمى جانداران و فرايندهاى زيستى مى يردازد. در تعريفى ديگر، میتوان زيستشناسى را علم بررسى حيات معرفى كرد. نَنَّه در زيستشناسى، ويزَّى هاى جانداران (مانند ساختار و عملكرد قسمتهاى مختلف بدن)، فرايندهاى زيستى (مانند تنفس سلولى، فتوسنتز، فرايند



 مثالى از اين يرسشها هستند. علاوه بر اين، زيستشناسان سعى مىكنند به حل مسائل و مشكلات زندگى انسانها نيز، كمك كنند و ور اين راين راه بها موفقيتهاى بسيارى هم رسيدهاند.


علم ;

امروزه، زيستشناسى در زمينههاى مختلفى به زندگى انسانها كمك مىكند. مثال هايى از اين موارد عبارتند از:





 انتقال ثن سالم به حنين بيمارانى، آنها را را درمان كنند.


 هـ - مبارزه با آفتهاى كشاور د



 قابل مشاهده و اندازمگيرى هستند؛ مثلاً، فرايند رشد جانداران قابل مشاهده و و اندازءكيرى است. نَّهُ در علوم تجربى، فقط پֶيدهمهاى طبيعى مورد بررسى قرار میگيّيرند.


# محدوده علم زيستشناسى <br> زيستشناسان، نمى توانند ثابت كنند كه شير مايعى خوشمزه است. <br> خوشمزه بودن يا نبودن شير جزء پديدههاى قابلمشاهده و اندازءگيرى نيست و در علوم تجربى بررسى نمىشود. 

 حيات را دارد.

مى توان كفت كه همهٔ جانداران، هفت ويزگگى مشترى دارند: نَّهُ ويرگّىهاى ذكرشده فقط مربوط به جانداران سالم و طبيعى است. ساير جانداران ممكن است همئ اين ويزگگىها را نداشته باشند؛ مثلاً بعضى از جانداران نازا (عقيم) هستند و نمىتوانند توليدمثل انجام دهند. البته اين جانداران غيرطبيعى بوده و بهدليل اينكه توانيیى ادامئ نسل ندارند، منقرض مى شوند. پس همأ جانداران طبيعى و سالم هفت ويزگى حيات را دارند.
 توليدمثل فقط در افراد بالغ ديده مىشود. برعكس آن، رشد و نمو تا سن خاصى ادامه مىيابد و بعد از آن، متوقف مىشود. ا- هومئوستازى (همرايستايى؛ حفظ حالت پايدار): محيط جانداران همواره در حال تغيير است، اما جانداران براى ادامئ حيات، بايد ويزگى هاى درون پيكر خود، مانند مقدار مواد مختلف را تنظيم كرده و آن را در محدودهٔ ثابتى نگَه دارند'. اين فعاليت، هومئوستازى (همايستايى) نام دارد؛ مثلاً، زمانىكه مقدار قند خون افزايش پيدا مىكند، ترشح هورمون انسولين افزايش مى يابد تا بتواند مقدار قند خون را به حد طبيعى خود برگرداند. يا وقتىكه غلظت سديم خون زياد مى شود، دفع آن از طريق ادرار افزايش مى يابد تا غلظت سديم خون به حالت طبيعى بركردد.行
 دفع ادرار در حفظ همايستايى بدن نقش اساسى دارد. حفظ تعادل آب، اسيد ـ باز، يونها و نيز دفع مواد سمى و مواد زائد نيترورثندار، از جمله وظايف كليه هستند كه با ساختن ادرار به انجام مىرسد.
 نَنته جانداران تكسلولى همانند جانداران پرسلولى، داراى هومئوستازى هستند. نَّته اختلال در هومئوستازى، موجب بيمارى مىشود؛ مثلاً، اكر ميزان قند خون بيش از حدطبيعى باقى بماند و بدن نتواند آن ر الصلاح كند، بيمارى ديابت ايجادمىشود. ץ- توليدمثل: در فرايند توليدمثل، جانداران مىتوانند موجوداتى كموبيش شبيه خود را بهوجود آورند؛ مثلاً، انسان مىتواند با توليدمثل، افراد جديدى را

خود مىباشد ولى در عين حال، تفاوتهايى نيز دارد.


نَكه اكر توليدمثل غيرجنسى انجام شود، زادهاى كه ايجاد مى شود، كاملاً مشابه والد خود مىباشد. يارآوری در علوم هشتم خوانديم كه جانداران به دو روش جنسى و غيرجنسى مىتوانند توليدمثل انجام دهند. در توليدمثل جنسى، دو والد مشاهده مىشوند، در صورتىكه در توليدمثل غيرجنسى فقط يك والد شركت دارد.
 ندارد. البته در توليد مثل غيرجنسى، زادهٔ جديد از همان ابتدا مشابه والد است.

٪- رشد و نمو: زادهاى كه در طى توليدمثل ايجاد مى شود، بايد رشد و نمو انجام دهد تا به جاندار بالغ تبديل شود. تنظيم الگَوهاى رشد و نمو توسط اطلاعات ذخيره شده در DNA (دِنا) انجام مىیشود. رشد، بهطور كلى، بلمعناى افزايش اندازء پيكر جاندار است. رشد، ممكن است همراه با افزايش تعداد سلولها باشد



 يارآو, ی در علوم هشتم خوانديم كه DNA اطلاعات و دستورهايى را براى تعيين شكل بدن و ايجاد صفات ارثى در همأ جانداران در خود ذخيره دارد. اطلاعات زنتيكى DNA در واحدهايى بهنام زن سازماندهى شدهاند.
 نتيجه، لازم است كه انرثى را جذب كنند و آن را براى انجام فعاليتهاى زيستى خود مصرف كنند؛ مثلاً، انسان غذا مى خورد و از انرثى آنى آن، براى فعاليتهاى





 خود را عقب مىكشيم. در گياهان نيز پاسخ به محركهاى محيطى مشاهده مىشود؛ مثلاً ساقهٔ بعضى از گییاهان بهسمت نور خم مىشود.
 بخشى از آن است كه اثر محرك را در يافت كرده، آن را به پیيام عصبى تبديل مىكند و به دستگاه عصبى مركزى (مغز و نخاع) مىفرستد. دستگاه عصبى مركزى با پردازش پیامهاى عصبى، فرمان مناسب را صادر مىكند.

 به نور، كرانش، تماس و پاسخهاى دفاعى نيز مثالهاى ديگرى از پاسخ گياهان به محيط هستند.

 محيط به آنها كمك كند؛ موهاى سفيد خرس قطبى به جانور كمك مىكند كه در محيط پوشيده از برفِ قطب، مخفى شود و براى شكار خود كمين كند.
نَّهَ تفاوت سازش با محيط، پاسخ به محيط و و هومئوستازى


 تشكيل ادرار در بدن كم مى شود تا ميزان آب در بدن ثابت باقى بماند. نكتهاى كه در نهايت لازم است بدانيد اين هست كه هر سه ويزگى، مىتوانئد مشابه


 V- نظم و ترتيب: همأ جانداران، داراى نظم هستند و سطوحى از سازمانيابى را نشان مىدهند. در ادامه به بررسى سطوح سازمانيابى حيات مى يردازيم.

## (ر)

『 قورباغء درختى چشممرخ، كَوناى از قورباغههاى درختى است.
ل اين قورباغه، مثالى از جانداران است و داراى حيات است؛ بنابراين، همانند ساير جانداران، هفت ويزگگى حيات را داردر.
 قورباغء درختى چشمسرخ است.


سطوح سازمانيابى حيات

يكى از ويزگى هاى جالب حيات، گستره وسيع و سطوح سازمانيابى آن است. بزرگترين سطح اين گستره، زيستكره و كوچكترين سطح، سلول است: "il اما زندهاند. [بسيارى از اندامكهاى ديگَر نيز در اين ياختهها وجود ندارند و سوختوساز

ياخته توسط ياختئ همراه انجام مىشود.]
ا- كوچكتر ين واحدى كه همأ ويزگگىهاى حيات را دارد، سلول است. r- وقتى سلولهاى مشابه در كنار هم قرار مىگيرند و باهم همكارى مىكنند، بافت بهوجود مى آيد؛ مثل بافت استخوانى البته، در يك بافت ممكن است انواعى از سلولها وجود داشته باشند.
 تشكيل شده است. در بافت عصبى، انواع مختلفى از سلولهاى عصبى و پشتيبان وجود دارند كه با يكديگر همكارى مىكنند و تنظيم عصبى بدن را انجام مىدهند. r- هر اندام از چند بافت مختلف تشكيل شده است؛ استخوان اندامى است كه از كنار هم قرار كرفتن بافتهاى استخوانى تشكيل شده است.
 (ميوكارد)، ماهيحه و بافت پيوندى رشتهاى وجود دارد. در لايههاى خارجى پر يكارد و برون شامه نيز بافت پيوندى رشتهاى و پوششى سنگَفرشى وجود دارند.
مجموعأ اين بافتها در كنار يكديگر، قلب را تشكيل مىدهند.
¢- وقتى اندامهاى مختلف در كنار هم قرار مىگيرند، دستگَاههاى بدن تشكيل مى شوند، مثلاً، از كنار هم قرار گرفتن اندامهايى مانند ماهيحهها و استخوانها، دستگاه حركتى جاندار ايجاد مىشود.
 مثل معده و روده مىشود. كبد، پانكراس و كيسأ صفرا نيز بعضى از اندامهاى ديگر دستگاه گوارش هستند. نَّه بافت، اندام و دستگاه فقط در گروهى از جانداران وجود دارند. هيجكدام از جانداران تكسلولى و همشچنين جانداران پرسلولى ساده (كلنىها)، بافت، اندام و دستگاه ندارند.

هـ - از كنار هم قرار گرفتن دستگاههاى مختلف، جاندار ايجاد مىشود. نَّته در جانداران تكسلولى، فقط يك سلول در تشكيل جاندار نقش دارد. در جانداران پرسلولى ساده (كلنىها)، تعدادى سلول مشابه كنار هم قرار مىگيرند و جاندار تشكيل مىشود. نكَّه تفاوت جاندار با جانور: همdٔ موجوداتى كه ويرّگىهاى حيات را دارند، زنده هستند و به آنها جاندار كفته مىشود. جانداران شامل ه فرمانروى باكترى ها، آغازيان، قارجها، گياهان و جانوران مىباشند. در واقع، جانوران نوعى جاندار هستند.
 زندگى مىكنند، جمعيت انسانهاى تهران در سال 9 و را باوجود مى آورند. V- ز- زمانىه تعدادى جمعيت زيستى در كنار هم قرار بگيرند، اجتماع زيستى ايجاد مىشود. در واقع، اجتماع زيستى زمانى شكل مىگيرند كه جانداران متعلق به چند گونه در يكـ زمان و يكى مكان زندگى كنند. در مثال قبلى، اگر علاوه بر انسانها، جانداران ديگر مثل گیاهان را هم درنظر بگیيريم، اجتماع زيستى تهران


1- هر بومسازگَان داراى يكى اجتماع زيستى است كه در آن جمعيتهاى گوناكون، با هم و با بحيط زيست در تعامل هستند. در مثال قبلى، تهران يكـ بومسازگان است. نَّته بومسازگان در واقع مجموعأ اجتماع زيستى و محيط زيست است؛ يعنى اگر تمامى موجودات زنده و همرچنين اشياى غيرزندأ يك محيط كه حيات با

آنها در تعامل است، مثل آب، را درنظر بكيريم، بومسازگان بهوجود مىآيد.
نكته در اجتماع و جمعيت زيستى، فقط موجودات زنده در نظر گرفته مى شوند اما در سطوح بومسازگان، زيستبوم و زيستكره، عوامل غيرزندهٔ مؤثر بر حيات (مثل آب؛ مائ حيات) نيز در نظر كرفته مىشوند.

 ا- مجموعdٔ همأ زيستگاهها (خشكى ها، اقيانوسها و درياحهها)، همأ جانداران و همأ زيستبومهاى زمين، زيستكره را تشكيل مىدهند. كرهٔ زمين، يك



 خود جاندار هست.
『 بومسازگان، زيستبوم و زيستكره، سه سطحى هستند كه در آنها عوامل غيرزنده در كنار عوامل زنده وجود دارند. ل در بين سطوح ساختارى جاندار، اندامك، بافت، اندام و دستگاه، لزوماً در همئ جانداران وجود ندارند.『 بهجز زيستكره، در تمامى سطوح چندين نمونه وجود دارد؛ مثلاً، ما انواع مختلفى جاندار داريم ولى فقط يك زيستكره وجود دارد. ک كمترين تعداد و تنوع در سطح زيستكره وجود دارد. بهطور كلى، با افزايش اندازء سطوح، تعداد و تنوع كاهش پيدا مىكند.







## يَانگَ و گوناتونـ حيات



تنوع، يكى از ويرَّگىهاى حيات است. بيشترين تنوع زيستى در دنياى جانداران ذرهبينى (ميكروبها) وجود دارد. با اينكه تاكنون ميليونهاكونه، شناسايیى و نامكَارى شدهاند، تعداد بسيار زيادى جاندار هنوز ناشناخته ماندهاند. زيستشنايناس هر سال هزاران كونئ جديد را كشف مىكنند.



 نَّهه ميكروب چچيست؟ ميكروبها، جاندارانى هستند كه اندازء كوچكى دارند و توسط ميكروسكوپ ديده مىشوند. همأ ويروسها و باكترىها و گروهى از آغازيان و قارجها، جزء ميكروبها محسوب مىشوند. بعضى از ميكروبها، براى انسان بيمارىزا هستند.
 به دليل وجود اين تنوع زياه، يكى از هدفهاى اصلى زيستشناسان، مشاهدهٔ تنوع زيستى و ودر پیى آن، يافتن ويرّرگى هاى مشترى گونههاى مختلف است؛ مثلاً، DNA يكى از موارد مشابه است كه در همئ جانداران وجود دارد و كار يكسانى نيز
 عملًار برن انسان.، مومتره.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\square$

[^0]



## نگَرش جـزءنتُرى

 به ارتباط بين اجزا نمىشود (نه اينكه اصلاً توجه نشه!) و اجزاى مختلف بهصورت جداگانه و مستقل بررسى مىشوند. هشَل هنگام بررسى اندامهاى بدن انسان، هر اندام بهصورت مستقل و جداگانه از ساير اندامها بررسى مىشود. مثلاً ششها بهصورت جدا از مغز بررسى




 نَنته در جزءنگرى، علاوه بر اينكه ارتباط بين اجزاى جاندار بررسى نمىشود، ارتباط بين جاندار و عوامل محيطى، مثل ميكروبها، محيط زيست و ... نيز


 منظورش همون چيزايی هست كه يكم بالاتر راجع به شش و مغز مثال زديم.

## چ نگرش كلنگرى

مـهمترين تفاوت كلنگرى و جزءنگگرى اين است كه در كلنگَرى، به ارتباط بين اجزاى مختلف توجه مىشود و اين ارتباطها، مورد بررسى قرار مىگيرند. يى مثال مناسب براى ففم كلنگَرى، پازل (جور چیين) مىباشد. هر يكى از قطعات پازل به تنهایی، بىمعنا هستند ولى زمانى كه اين قطعات به درستى در كنار

يكديگًر قرار بگیيرند، تصويرى كلى و معنادار ايجاد مىشود. در واقع، ارتباط بين قطعات مختلف، باعث معنادارشدن پازل مىشود. پيكر جانداران نيز مشابه يك پازل است؛ يعنى زمانى اجزاى بدن جاندار مىتوانند وظايف خود را به درستى انجام دهند كه ارتباط بين اجزاى جاندار برقرار شود.


$\square$
اجزا و ارتباط بين آن ها: هر سامانٔ پيحيده، داراى اجزاى متعددى است كه با يكديگر ارتباط دارند و مجموعئ اجزا و ارتباطات، سامانه را تشكيل مىدهند، مثل بدن جانداران. يكى سامانهٔ پيحچيده، در نماى كلى معنا پيدا مىكند؛ يعنى زمانى كه به ارتباط بين اجزاى سامانه نيز توجه شود. البته بين اجزا ارتباط چندسويه وجود دارد نه يكسويه. مثلاً قلب خونرسانى مغز را انجام مىدهد و مغز نيز با ارسال پيامهاى عصبى به قلب، مى تواند تعداد ضربان قلب را تنظيه


[^1]ارتباط اجزا با عوامل خارجى: اجزاى يكى سامانٔ پيحیيده، علاوه بر اينكه با يكديگَر ارتباط دارند، با عوامل خارجى نيز در ارتباط هستند. اين امر، باعث
 تشكيلدهندءٔ آن)، با عوامل محيطى مثل ميكروبها، دما، نور، رطوبت و ... نيز در ارتباط هستند؛ مثلاً زمانى كه هوا گرم است، متابوليسم (سوختوساز) بدن
 مؤثر بر ديات همين. عوامل دهيطى هستر. كه با بانرار ارتباط رارن.


و مادةٔ زمينهاى استخوان را مى سازند، سختترين بافت بدن، يعنى بافت استخوانى بهوجود مى آيد.

■ كل چچيزى بيشتر از اجتماع اجزاست.



اجزاى جدا از هم دوجرخه
كه با هم ارتباط ندارند، نمىتوانوند
عملكرد صحيح داشته باشند.



ارتباط منطقى اجزا، باعث
عملكرد صحيح دوحرخه میشون اجود.
اء今, بين اجزا ارتباط منطقى وجود نداشته باشد، دوحرخه عملكرد صحيح ندارد.
 كَياه)، فقط مطالعٔٔ اجزاى سازنده (مثل يك برگَ) كافى نيست و بايد به
 برگّها، ساقه و ريشه) را از هم جدا كنيم و در ظرفى برينّ بريزيم، مجموعأه اجزاى









 باير ارتبا >رستى راشته باشن. ") سامانه بتونه بهررستى فواليت كنه.
 توجه چندانى به ارتباط بين اجزا نمى شود.


 نَّهُ در تشكيل هر سامانٔ پیحییده، دو عامل اساسى نقش دارند: ا- اجزاى تشكيلدهندهٔ آن سامانه و r- ارتباط بين اجزاى سامانه و بين اجزا با محيط. هر

دو عامل، در تعيين ويزگى هاى سامانه نيز نقش دارند و براى توضيح ويزگگىهاى سامانه، بايد آنها را بررسى كردر. نَّهُ هر سلول، حيزى بيش از مجموع مولكولهاى تشكيلدهندهُ آن است و اين موضوع در ساير سطوح سازمانيابى حيات (از سلول تا زيستكره) نيز قابل مشاهده است؛ يعنى در هر سطحى، ارتباط بين اجزا در ويرگگىهاى سامانه مؤثر است. بنابراين، بدون ارتباط بين اجزاى يى جاندار، اصلاً جاندارى


> ם استغاده از كلنگرى بهجاى جـزءنگَرى در مطالعات زيستشناسـ

با توجه به توضيحاتى كه داديه، زيستشناسان به اين نتيجه رسيدند كه براى درك سامانههاى زنده (كه نوعى سامانئ پيحیيده محسوب مىشوند)، („كلنَرى") بهتر از („جزءنگَرى") است؛ زيرا، با كلنگَرى مىتوان ارتباطات درهمآميختهٔ درون هر سامانه را كشف كرد و سامانه را در تصويرى بزركتّر و كاملتر مشاهده كرد؛ بنابراين، زيستشناسان هنگًام بررسى يك موجود زنده، به همأ عوامل زنده و غيرزندهاى كه بر حيات آن اثر می میَذذارند، توجه مىكنند.

## fivicos

| كلنگرى | جز | نوع نكَرش |
| :---: | :---: | :---: |
| در هر دو نحَرش، اجزاى سامانه يكسان هستند. |  | اجز\| |
| ارتباطات چندسويه | توجه چحندانى نمى | ارتباط بين اجزا |
| + | ندارد | ارتباط اجزا با عوامل خارجى |
| + | ندارد | ويزّگى هاى جديد در هر سطح حيات |
| بررسى اجزا + ارتباط اجزا با يكديكر و عوامل خارجى | بررسى اجزا | اطلاعات لازم براى توضيح ويزگىهها |
| كل چییى بيشتر از اجتماع اجزاست. | كل چيزى برابر با اجتماع اجزاست. | رابطهٔ كل و اجزا |

هِهر تا نَّتئ تَميلى:
نَّتهُ در مطالعات زيست شناسى با روش كلنگَرى، علاوه بر عوامل زنده، عوامل غيرزنده نيز بررسى مىشوند. البته نه هر عامل غيرزندهاى؛ فقط اون عوامل
غيرزندهاى كه بر حيات تأثير مىذارن، مثل ويروسها.
 بدن را با جزءنگرى نمىتوان بررسى كرد و بايد از كلىنتَرى استفاده كرد.
 سلولاز توسط ميكروبها در اين جانوران، زندگى گياهخوارى را اثربخشتر نموده است. مثل ميكروبهاى سيرابى نشخواركنندگان نظير گاو و گوسفند و رودهٔ كور جانوران غيرنشخواركننده، نظير است.
 باكترىهاى تثبيتكنندهٔ نيتروزن (مثل ريزوبيوم و سيانوباكترى)، باكترىهاى آمونياكساز و باكترىهاى نيتراتساز، در تأمين نيتروزن موردنياز گياهان نتش


(سازش با محيط). اين ميكروبها از تكثير ميكروبهاى بيمارىزا جلوگيرى مىكنند.


و دراز هستند و بافت استحكامى كافى ندارند؛ در نتيجه، خم مىشوند و روى زمين مىافتند.

 همكارى با متخصصان رشتههاى ديگر: در نگگرش كلنگرى، زيستشناسان علاوه بر برر سى ارتباطهاى بين سطوح مختلف سازمانيابى سامانههاى زنده (عوامل زنده و غيرزندهٔ مؤثر بر حيات) از اطلاعات رشتههاى ديگَر مثل مهندسى، علوم رايانه، آمار كمك مىییيرند.
 نَنَه فناورىهاى نوين، مثل فناورى هاى اطلاعات و ارتباط و فناورىهاى مشاهدئ سامانههاى زيستى زنده، حاصل نتَرش بينرشتهاى هستند. مـال زيستشناسان براى برر سیى مجموعأ زنهاى هر گونه از جانداران، علاوه بر اطلاعات زيستشناختى، از فنون و مفاهيم رشتههاى ديگر (مثل مهندسى، رباتيك، علوم رايانه، رياضيات، آمار، شيمى و ...) هم استفاده میى انـنـد.


نَّته در برخى از پروزههاى اخير شناسايى مجموعd زنهاى جانداران، چندين ترابايت داده، توليد مىشود كه بايد ذخيره، تحليل و پردازش شوند. تنظيم، ثبت و تحليل اين حجم از اطلاعات، با كمك فناور يهاى نوين اطلاعات و ارتباطات انجام مىشود.
 همكارى زيستشناسان و متخصصان ديگر رشتههاى علمى و فنى هستند. تحول زيستشناسى: در سال raهو ا، شناخت ساختار مولكول DNA'، باعث شد كه زيستشناسى متحول شود؛ اين تحول در سه بخش رخ داد:

ا- اميدبخشى بيشتر زيستشناسى: علم زيستشناسى به رشتهاى مترقى، توانا، پويا و همرچنين اميدبخش تبديل شده است. r- افزايش انتظارات جامعه از زيستشناسى: امروزه انتظارات جامعه از زيستشناسان نسبت به دههها و قرنهاى قبلى بسيار زياد شده است.


با توجه به كسترش حجم دادههاى پرورْههاى زيستشناسى، مثل بعضى از پرورْههاى شناسايى مجموعةٔ زنههاى جانداران، اهميت جمعآورى، بايكانى و
 بايد از رايانههاى پرظرفيت و پرسرعت استفاده كرد. دستاور دها و تحولات اخير فناورى اطلاعات و ارتباطات، مثل توليد حافظههاى با توانايى ذخيرهسازى حجم بيشتر و اندازء كوچكتر، تأثير زيادى در پيشرفتهاى علم زيستشناسى داشته است و امكان انجام محاسبات را در كوتاهترين زمان ممكن فراهم كردهاند. نَنته فناورىهاى اطلاعاتى و ارتباطى، هم در جمع آورى و بايگانى دادهها نقش دارند و همم در تحليل دادهها.




لدر كذشته، حافظههاى ذخيرة اطلاعات، اندازء بزركى، ظرفيت كم و قيمت بسيار بالايىى داشتند؛ مثلاً، در سمت راست شكل حافظئ ه مابابايتى شركت IBM را ر مشاهده مىكندي

 كه امروزه به آسانى در دسترس همه قرار دارد.


ميكروسكو الكترونى در گذشته، براى مشاهدهٔ سلولها لازم بود كه ابتدا سلول را بكشند و سپس آن را رنگَآميزى كنند تا بتوانند اجزاى

 پروتئينها درون سلول را شناسايى و رديابى كرد.
 شده اسـت. نَّته استفاده از فناورىهاى نوين زيستى، نترانىهاى جامعه در ارتباط با اصول اخلاقى را افزايش داده است.

 تنها در خون، بلكه در بافتهاى ديگَر هم يافت مىشوند. فرايند عبور گويحههاى سفيد را از ديوارءٔ مويرگگها، تراگذرى (ديايدز) مىنامند.

[^2]$\square$


و درون مرى، معده و دوازدهه را مشاهده كرد. كولونبينى (كولونوسكويى)، روشى براى برر سى كولون يا رودهٔ بزرگ است
 خونى در يك گسترش خونى، از رنگَ گيمسا استفاده مىشود.
 سلولزى را قرمز مىكند و آبى متيل، ديوارههاى خوبى را آبى مىكند.
 (فركانس) بالا استفاده مىكنند. اين امواج را با كمك دستگاهى به درون بدن مىفرستند و بازتاب آنها را دريافت كرده و به صورت تصوير ويدئويى نشان مىدهند.

زيستشناسان مىتوانند زنهاى يكى جاندار (مثل انسان) را به بدن جانداران ديگر (مثلاً كَياهان، جانوران ديگر و يا حتى باكترىها) وارد كنند؛ در نتيجه، زنهاى منتقلشده اثر خود را در جاندار در يافتكنندهٔ زن ظاهر مىكند. به جاندارى كه زنههاى افراد گَونهاى ديگًر را در خود دارد، جاندار تراثن گَته مىشود و
 علوم پایه كاربرد دارد.



 نَّنه همهندسى زنتيك، يكى از موضوعاتى است كه در بحث اخلاق زيستى، بررسى مىشود.

با پيشرفت علم زيستشناسى، به علت همكارى زيستشناسان با پ夫وهشگَران رشتههاى ديگَر علوم تجربى، نگَرانىهايى در جامعه در ارتباط با اصول اخلاقى بلوجود آمد؛ بهخصوص مهندسى رْنتيك و دستورزى در زنهاى جانداران و همچخنين فنون مورد استفاده در پزشكي، ميزان اين نگرانىها را افزايش داد. امروزه، در بحث اخلاق زيستى، مواردى مثل محرمانه بودن اطلاعات زنتيكى و پزشكى افراد و همچخنين فناورىهاى ڤندرمانى، توليد جانداران تراڤن و حقوق جانوران، مورد بررسى قرار مىگيرد. يكى از سوء استفاده ها از علم زيست شناسى، توليد سلاحهاى زيستى است. حنين سلاحى مثلاً مىتواند عامل بيمارىزايى باشد كه نسبت به داروهاى رايج مقاوم است يا فرآور دههاى غذايیى و دارويى با عواقب زيانبار براى افراد باشند. بنابراين وضع قوانين جهانى براى جلوكيرى از چنين سوء استفادههايى از علم


[^0]:    ا - البته يك يا تعداد بيشترى از ويرگّىها ممكن است در سلولهماى بالغ وجود نداشته باشند؛ مثلاً در فصل (\&) يازدهم مى خوانيم كه سلولهاى عصبى بهندرت تقسيم مىشوند و در واقع، ويزگى توليدمثل را ندارند.

[^1]:    
     شش به مغز ارسال مىشوند و فعاليت سلولهاى مغزى را تغيير مىدهند.

[^2]:    ا- دستگاههايى كه نامشان در اين بخش ذكر شد، دستگامهايى هستند كه در فصلهاى آينده دربارهٔ آنها مى خوانيم. r - ت ت -

