**«Νέα Παιδαγωγική», Νίκου Καζαντζάκη**

Θεματικά κέντρα:

1. Παιδαγωγικές μέθοδοι

2. Η εμπειρία της πρώτης μέρας στο σχολείο

**Οι ήρωες του αποσπάσματος:**

1. Ο μικρός Ν. Καζαντζάκης: έχει ανάμεικτα συναισθήματα την πρώτη μέρα που πάει στο σχολείο (χαρά, ανυπομονησία και περηφάνια αλλά και ανησυχία, φόβο και ταραχή)

2. Ο πατέρας του: αυστηρός, παλαιών αρχών, αγαπάει το παιδί του και ενδιαφέρεται για το καλό του, τη μόρφωσή του, όμως δεν είναι τρυφερός, κρύβει τα συναισθήματά του, υπερήφανος για το γιο του που πάει στο σχολείο, αντιλαμβάνεται το φόβο του παιδιού αλλά το στηρίζει διακριτικά

3. Η μητέρα του: παραδοσιακή, τρυφερή , αγαπά το παιδί της, το προσέχει, το νοιάζεται , νιώθει περηφάνια που θα πάει στο σχολείο και το στηρίζει με τον τρόπο της (κλωνί βασιλικός, σταυρός)

4. Ο δάσκαλος: αυστηρός, απόμακρος , άγριος, ο φόβος των μαθητών (τον φαντάζονται σαν διάβολο), χρησιμοποιεί απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες πρακτικές όπως τον ξυλοδαρμό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο δάσκαλο της τετάρτης τάξης που είναι αυταρχικός και σκληρός (ξυλοδαρμοί, νουθεσίες και απειλές) , δεν ενδιαφέρεται για τον ψυχισμό των μαθητών

**Παλιότερο εκπαιδευτικό σύστημα**: δασκαλοκεντρικό, χωρίς διάλογο, στόχος του ο σωφρονισμός των μαθητών με νουθεσίες, απειλές και ξυλοδαρμούς

**Σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα**: παιδοκεντρικό, με διάλογο, στόχος του η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και ο ρόλος του δασκάλου καθοδηγητικός

**Αφηγηματικοί τρόποι**

* Αφήγηση: σε α΄ πρόσωπο , παρουσιάζει τα γεγονότα με χρονολογική σειρά
* Διάλογος: μας πληροφορεί για τη συναισθηματική κατάσταση των ηρώων, το ύφος τους , κάνει το κείμενο πιο ζωντανό και παραστατικό

**Αφηγητής**: Ο ίδιος ο συγγραφέας, στηρίζεται σε προσωπικά του βιώματα και συμμετέχει στα γεγονότα, είναι πρωταγωνιστής (εσωτερικός, ομοδιηγητικός)

**Χρόνος**: η παιδική ηλικία του Ν. Καζαντζάκη Χώρος: το Ηράκλειο της Κρήτης

**Γλώσσα**: απλή δημοτική με ιδιωματισμούς της Κρήτης (σφαγάρι. τυλιγαδίζουν)

**Ύφος**: ειρωνικός τόνος του αφηγητή όταν αναφέρεται στο δάσκαλο και στη «Νέα Παιδαγωγική», αλλά και χιούμορ όταν την ταυτίζει με γυναίκα και όταν φαντάζεται το δάσκαλο με κέρατα

Πώς θα χαρακτηρίζατε τα συναισθήματα του παιδιού; Καλά, κακά ή ανάμεικτα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

|  |
| --- |
|  |
|  |

Με ποιες πράξεις και λόγια συμμετέχουν οι γονείς στην πρώτη μέρα του παιδιού τους στο σχολείο; Τι μαρτυρά η συμπεριφορά τους για το χαρακτήρα τους;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Λόγια και Πράξεις προς το παιδί | | Χαρακτηρισμός |
| Μητέρα |  |  |  |
| Πατέρας |  |  |  |

Ποιο μοντέλο οικογένειας δείχνει η συμπεριφορά των γονιών;

|  |
| --- |
|  |
|  |

Πώς παρουσιάζεται ο δάσκαλος μέσα από τα μάτια του παιδιού; Η μορφή του δασκάλου με ποιον τύπο δασκάλου ταιριάζει το δημοκρατικό, *τον αυταρχικό, τον ελευθεριακό (αυτός που δέχεται κάθε είδους συμπεριφορά) ή με κανέναν από αυτούς*;

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές στο απόσπασμα.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Στην 3η ενότητα ο αφηγητής περιγράφει το δάσκαλο της Τετάρτης Δημοτικού. Πώς τον παρουσιάζει;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Δάσκαλος της Τετάρτης Δημοτικού | Εξωτερική εμφάνιση | Συμπεριφορά |
|  |  |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ποιος είναι ο αφηγητής;

|  |
| --- |
| Πώς ονομάζεται; |
| Ποια στοιχεία το επιβεβαιώνουν; |

ΓΛΩΣΣΑ

|  |
| --- |
| Ποια είναι η γλώσσα του αποσπάσματος; |
| Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα γλωσσικά στοιχεία; |
|  |

Να εντοπίσετε στο απόσπασμα χωρία με περιγραφή και αφήγηση (αφηγηματικοί τρόποι)

Να εντοπίσετε στο απόσπασμα χωρία με *α. ευθύ λόγο β. διάλογο*. Η αφήγηση θα ήταν καλύτερη αν ήταν ολόκληρη στον *πλάγιο λόγο χωρίς ευθύ λόγο και διάλογο*; Αν όχι, γιατί;

Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο» και είναι αυτοβιογραφικό. Να εξηγήσετε τι σημαίνει «αυτοβιογραφικό» και πώς επιβεβαιώνεται αυτό;

**Παράλληλο κείμενο.** Δημήτρης Γκιώνης, *Τώρα θα δεις...,*Καστανιώτης, Αθήνα 1994, σ. 48-57. Να συγκρίνετε τον τρόπο διδασκαλίας των δασκάλων στα αποσπάσματα του Δ. Γκιώνη και του Ν. Καζαντζάκη. Τι Παρατηρείτε;

*Το σχολείο μόνιμος βραχνάς αλλά και καταφύγιο. Γιατί όταν δεν είχε σχολείο, είχε δουλειά στο μαγαζί, θελήματα στο σπίτι. Μόνο που στο σχολείο έπρεπε να είσαι πάντα διαβασμένος και προσεχτικός, γιατί διαφορετικά έπεφτε ραβδί. Αυτά τα αναθεματισμένα μέρη του λόγου.*

-  *Πόσα είναι, Κούκο; ρώτησε την ημέρα εκείνη ο Τζαναβάρας και ήμουν βέβαιος ότι ευχόταν να μην τα ξέρω για να με λιανίσει.*

-  *Δέκα.*

-  *Για πες τα...*

-  *Άρθρο, όνομα ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, ρήμα, πρόθεση...*

-  *Αυτά είναι έξι, δεν είναι δέκα. Τι τα 'κανες τ' άλλα; Φτου κι απ' την αρχή:*

-  *Άρθρο, όνομα ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, ρήμα...*

-  *Τώρα τα 'βγαλες πέντε! Είσαι με τα καλά σου;*

-  *Όρθιος, εκεί με τους άλλους!*

*Ευτυχώς που υπήρχε παρέα, η οποία έφτασε στο τέλος να είναι αριθμητικά μεγαλύτερη από τα μέρη του λόγου.*

*- Γιατί δε διαβάσατε, ρε; τσίριξε. Τσιμουδιά.*

*Από ένα αστραφτερό χαστούκι στον καθένα. Και καθώς το δεχτήκαμε όλοι περίπου ατάραχοι, μας περνάει και δεύτερο χέρι από το άλλο μάγουλο. Και κάποια στιγμή βγάζει αφηνιασμένος τη λουρίδα και μας λιανίζει τα πόδια.*

*- Αύριο να μου το 'χετε γράψει είκοσι φορές στο τετράδιο και να το ξέρετε φαρσί!*

|  |
| --- |
|  |