**ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1**

Στην έδρα στέκεται, βαρύς, ο κύριος Καρλάφτης. Με τα μάτια κόκκινα ψαρεύει «κούτσουρα».

-Το ξέρετε όλοι το μάθημα; Τους ρωτά

-Μάλιστα! Φωνάζουνε όλοι και δυνατότερα ο «βασιλιάς» των Περσών.

Ο Χαμωλιάς ξαφνιάστηκε και γύρισε προς τα πίσω:

-Αλήθεια, το ξέρεις; Ρωτά το Δακρυτζίκο

-Το κέρατό μου το τράγιο, ξέρω! Του απάντησε εκείνος με το μάτι θολό από τη φούρκα.

-Ε, τότε, γιατί είπες ότι το ξέρεις, ρε;

-Έτσι, από αχωνεψιά…Θέλω να σκάσω τον Καρούμπαλο, γι’ αυτό (έτσι είχαν βαφτίσει το μαθηματικό).

-Θα σ’ ακούσει.

-Αυτό θέλω! Να μ’ ακούσει και να με διώξει. Μα δε με διώχνει

-Κι εγώ το θέλω, μα δε με διώχνουνε.

Ο καθηγητής απλώνει το τριχωτό του δάχτυλο και δείχνει τον Χατζηαστερίου. Το «κασέρι» σηκώνεται και προχωρά στον πίνακα…Το κασέρι γράφει ένα κλάσμα «τρία τέταρτα». Ο Καρούμπαλος, τον ρωτά, στέλνοντας απάνω του και λίγο σάλιο για να τον ξυπνήσει. Ήταν «σκράπας» στα μαθηματικά, όλοι το ξέρανε.

-Ποια είναι η υπερτέρα μονάς, Χατζηαστερίου; Ο αριθμητής ή ο παρανομαστής;

-Είναι,,. Είναι είναι ο…ο…ο…, λέει το Κασέρι.

Μισούσε τα νούμερα σαν τελώνια.

-Τι λέει, από κει πάνω, ο κύριος Χαμωλιάς; Ρωτάει ο καθηγητής.

-Ο αριθμητής…κύριε!...

-Και γιατί ο αριθμητής κύριε;

-Γιατί αυτός είναι πιο μεγάλος, κύριε!

-Και γιατί είναι πιο μεγάλος, κύριε;

Ο Δακρυτζίκος σήκωσε σαν κοντάρι την χερούκλα του.

-Λέγε, αξιοδάκρυτε Δακρυτζίκο.

-Γιατί είναι καβάλα! Ο αριθμητής κάνει καβάλα στον παρανομαστή. Κι ο παρανομαστής είναι πιο μικρός, γιατί ο αριθμητής είναι πιο μεγάλος και τον κάνει καβάλα τον παρανομαστή!

-Μπράβο, δακρύβρεχτε Δακρυτζίκο! Επιμελέστατο μηδέν! Αρίστων άριστε!

Όλοι χασκογελάνε γύρω του κι ο Δακρυτζίκος τρίζει τα δόντια του σαν κουνέλι.

Ο Μέλιος δεν μπορεί να εξηγήσει, πώς αυτός ο συμμαθητής του, που τον τρέμουνε όλοι και τον αναγνωρίζουνε για μεγάλο «αρχηγό», αφήνει να ρεζιλεύεται έτσι μπροστά σε όλους…

Το μάθημα συνεχίστηκε ανάμεσα στις φωνάρες και τα πειράγματα του Καρούμπαλου. Μετά τον Κλαμίζο και τη Λιάγγουρα που πήραν κι αυτοί βαθμό κάτω από βάση, έβγαλε το καμάρι του, τον Ευαγγέλου, κι ύστερα έδωσε στην έδρα μια μπουνιά, κι έβγαλε λόγο!

-Ακούστε δω, τους λέει…Είσαστε όλοι μουλάρια!...Το σχολείον δεν είναι «τιμάω-τιμώ και πεινάω-πεινώ». Διότι αν το νομίζετε έτσι, τότε κι εγώ «χτυπάω-χτυπώ και κλωτσάω-κλωτσώ. Συνεννοηθήκαμε; Είναι ανάγκη να συνεννοηθούμε, γιατί, αν επιμένετε να μην συνεννοηθούμε, θα μείνετε και του χρόνου όλοι εδώ, για να κάνετε συντροφιά του αξιότιμου κυρίου Δακρυτζίκου! Τα μαθηματικά, κύριοι, δεν είναι αερολογίες. Εννοήσαμεν; Είναι μάθημα θετικόν, πρακτικόν και επιστημονικόν. Και, τώρα, γκρεμιστείτε! Ο κώδων εσήμανεν! »

**Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα του Μενέλαου Λουντέμη, σελ 74-76**

**Φάση Α:** Μοιράστε μεταξύ σας στην ομάδα τους παρακάτω ρόλους:

**Συντονιστής συζήτησης:** Συντονίζει τη συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.

**Γραμματέας ομάδας:** Κρατάει σημειώσεις ώστε να χρησιμεύσουν στην γραπτή εργασία.

**Εκπρόσωπος ομάδας:** Απευθύνεται στον καθηγητή εκ μέρους της ομάδας

Έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας.

**Φάση Β:** Θα γράψετε μία μικρή αναφορά για την εκπαίδευση στην Ελλάδα όπως φαίνεται να είναι οργανωμένη στο κείμενο του Μενέλαου Λουντέμη. Θα αναφερθείτε στις εξής διαστάσεις: αρχιτεκτονική της τάξης (διαμόρφωση, προσανατολισμός επίπλων κ.ά), επικοινωνία και σχέσεις μέσα στην τάξη (μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και μεταξύ μαθητών με μαθητών), ιδεολογία και φιλοσοφία της εκπαίδευσης (Schiro και φιλοσοφίες/ιδεαλισμός,ρεαλισμός,κριτικός ρεαλισμός,πραγματισμός)

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο στο πλαίσιο της ομάδας και συζητείστε ομαδικά τα παραπάνω. Κρατήστε σημειώσεις με τη βοήθεια του/της γραμματέα και θα έχει ο παρουσιαστής 2 λεπτά για να παρουσιάσει επιγραμματικά τα συμπεράσματα της ομάδας

Έχετε στη διάθεσή σας 20 λεπτά