## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β1΄

 Νίκος Τελιγάδας/1ο Γυμνάσιο Αυλώνα

**Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για το ποιες εργασίες έχετε, πώς θα τις κάνετε και πώς θα τις στείλετε.**

1. ***Κείμενο 3 σελ.37 τετραδίου εργασιών: Να εντοπίσετε και να υπογραμμίσετε λέξεις και φράσεις που συντελούν στη συνοχή του κειμένου τόσο μεταξύ των παραγράφων όσο και μέσα στις παραγράφους. Μπορείτε να συμβουλευθείτε τις σημειώσεις που σας έχουν μοιραστεί και αναφέρονται στην αλληλουχία και συνοχή ενός κειμένου***
2. ***Διαβάζετε το κείμενο του Ρούσου Βρανά: «Κομπιούτερ για κάθε μαθητή;» Όχι ευχαριστώ . . . και κάνετε τις ασκήσεις είτε σε ένα word είτε στο τετράδιο της Γλώσσας***
3. ***Οι δύο προηγούμενες εργασίες να υποβληθούν/σταλούν μαζί (μπορεἰτε να τις βάλετε και τις δύο π.χ. σε ένα word) κατά προτίμηση στο e-class***
4. ***Οι εργασίες σας πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι τις 12/5/2020***
5. ***Μπορεί να είναι σε Word, Pdf ή αρχείο εικόνας/φωτό***
6. ***Κριτήρια αξιολόγησης:***
7. ***Οι ολοκληρωμένες απαντήσεις σε ὀλα τα ζητούμενα***
8. ***Το επιμελημένο κείμενο (διατύπωση/έκφραση-ορθογραφία-στίξη)***
9. ***Τυπώνετε για να έχετε μπροστά σας στο επόμενο μάθημα το φυλλάδιο με τη θεωρία για τις διαθέσεις και την παθητική σύνταξη του ρήματος (είναι ξεχωριστό αρχείο)***
10. ***Ακολουθούν, προς διευκόλυνσή σας, τo κείμενο 3, το κείμενο του Ρούσου Βρανά και η θεωρία για την αλληλουχία και συνοχή ενός κειμένου***

Kείμενο 3 [Πώς θέλουμε ένα σύγχρονο σχολείο…]

 **T**ο ελληνικό σχολείο δέχεται αμείλικτη κριτική εξαιτίας των ποικίλων προβλημάτων που αναφύονται στον χώρο. Έτσι, λοιπόν, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισής του. Oι αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να γίνουν στόχος της εκπαίδευσης, ώστε να παρέχουν στον μαθητή γνώσεις χρήσιμες και όχι ο μαθητής να ασχολείται με αντικείμενα που δεν του παρέχουν ουσιαστική γνώση.

 Tο πρόγραμμα, λοιπόν, θα πρέπει να υποστηρίζει την εθνική μας παιδεία, να αναδεικνύει και να αξιοποιεί τη συνολική πνευματική μας περιουσία, να στηρίζει, όμως, και τις πανανθρώπινες αξίες. Πρέπει, όμως, στις σύγχρονες επιστημονικές και πνευματικές κατακτήσεις να μπορεί να αρακολουθεί τις εξελίξεις και τους ρυθμούς της προόδου. Σκοπός της είναι να καλλιεργεί την αγάπη για την πατρίδα και τον σεβασμό για τις άλλες πατρίδες. H νοσηρή αγάπη για την πατρίδα, η προγονολατρεία, ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και η εθνική αλαζονεία δεν έχουν θέση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, γιατί συγκρούονται με τη βαθύτερη ουσία του ελληνισμού και υπονομεύουν την πρόοδο της πατρίδας μας.

 Eπίσης, θα ήταν σωστό να περιοριστούν οι εξετάσεις που ευνοούν την αποστήθιση, τον ανταγωνισμό, τη βαθμοθηρία, ενώ παράλληλα φορτώνουν τα παιδιά με άγχος. Tο Eλληνικό Σχολείο, επίσης, δεν πρέπει να περιφρονεί την τεχνολογία. O τεχνοκρατικός προσανατολισμός είναι κατακριτέος, πρέπει, όμως, να αφήσουμε έξω από το σχολείο τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα οπτικοακουστικά μέσα; O άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει να τα χειρίζεται, ώστε να γίνει ανεξάρτητος στο μέλλον και να μην κινδυνεύει να υποταχθεί στην πιο χυδαία χρήση τους.

 Tο σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να βοηθάει τον νέο άνθρωπο να δημιουργεί σωστή προσωπικότητα και να τον γαλουχεί με τις αξίες του ανθρωπισμού και του πατριωτισμού και να μην παράγει νεόπλουτους της μάθησης, που έχουν την ίδια κίβδηλη ευγένεια με τους νεόπλουτους του χρήματος, όπως γράφει και ο Σεφέρης.

Aικ. Συγγρού (μαθήτρια), *Bουλή των Eφήβων*, τ. B΄ (διασκευή)

#  ΟΝΟΜΑ:.................................................................................................................................................

#

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Κομπιούτερ για κάθε μαθητή;» Όχι ευχαριστώ . . .

*Ρ. Βρανάς, εφημερίδα Τα Νέα, 9/5/2007*

Ένα λάπτοπ για κάθε μαθητή. Αυτό είναι το «κλειδί» της επιτυχίας για τα σχολεία του εικοστού πρώτου αιώνα. Ή τουλάχιστον, αυτό μας έλεγαν οι ειδικοί. Οι μαθητές του Λυκείου του Λίβερπουλ, όμως, στη Νέα Υόρκη, χρησιμοποιούσαν τα κομπιούτερ που τους είχε δώσει το σχολείο για να κλέβουν λύσεις στα προβλήματα και για να «κατεβάζουν» πορνογραφία. Έτσι, η διεύθυνση του σχολείου θα καταργήσει από φέτος το φθινόπωρο το πρόγραμμα «κομπιούτερ για κάθε μαθητή». Το ίδιο θα κάνουν και άλλα αμερικανικά σχολεία.

   Το πρόγραμμα «κομπιούτερ για κάθε μαθητή» είχε στόχο να ετοιμάσει τα παιδιά για τη νέα ψηφιακή εποχή και να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα παιδιά που είχαν και τα άλλα που δεν είχαν κομπιούτερ στο σπίτι. «Ύστερα από επτά χρόνια, δεν υπήρξε κανένα στοιχείο που να δείχνει κάποια βελτίωση στις επιδόσεις των μαθητών από τη χρήση αυτών των κομπιούτερ», λέει στην εφημερίδα «Τάιμς της Νέας Υόρκης» ο Μαρκ Λόσον, διευθυντής της σχολικής επιθεώρησης του Λίβερπουλ. Υπάρχει απογοήτευση.

   Και αυτή η απογοήτευση έρχεται σε χτυπητή αντίθεση με τον ενθουσιασμό που δείχνουν διάφοροι πολιτικοί και φιλάνθρωποι όταν μοιράζουν κομπιούτερ από εδώ και από εκεί. Ανέξοδη γενναιοδωρία (κάποτε και κερδοφόρα). Όμως, οι δάσκαλοι είναι αυτοί που καλούνται να βγάλουν το φίδι από την τρύπα μέσα στις σχολικές αίθουσες. Τον περασμένο μήνα, έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Παιδείας διαπίστωνε πως, ανάμεσα στους μαθητές που χρησιμοποιούσαν προγράμματα κομπιούτερ και τους άλλους που δεν χρησιμοποιούσαν, δεν υπήρχε καμιά διαφορά στις επιδόσεις τους στα Μαθηματικά και τα Αγγλικά.

   Σε πολλές αμερικανικές σχολικές αίθουσες τώρα δεν θα δει κανείς ούτε ένα λάπτοπ. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν επιστρέψει στα παλιά: γράφουν με ένα κομμάτι κιμωλία στον μαυροπίνακα και διαβάζουν μέσα από βιβλία, επειδή πολύ γρήγορα διαπίστωσαν πως έχαναν τον χρόνο τους με διάφορα τεχνικά προβλήματα των κομπιούτερ εις βάρος της διδασκαλίας. «Ας μην κρυβόμαστε, για να μάθεις τα Μαθηματικά πρέπει να πάρεις στο χέρι σου μολύβι και χαρτί», λέει η καθηγήτρια Μαθηματικών, Άλις Μακόρμικ. Οι περισσότεροι συνάδελφοί της προτρέπουν τους μαθητές τους να μη χρησιμοποιούν κομπιούτερ. Ο Έντι Μακάρθι, που είναι τελειόφοιτος στο Λύκειο του Λίβερπουλ, λέει ότι το λάπτοπ του τον έκανε «άσο στη δακτυλογράφηση», καθώς μπορεί και κρατάει γρήγορες σημειώσεις την ώρα του μαθήματος, αλλά ομολογεί πως δεν τον έκανε καλό μαθητή. «Νομίζω», λέει, «πως τα κομπιούτερ χρησιμεύουν περισσότερο αργότερα, στο πανεπιστήμιο».

   Στη βιβλιοθήκη του Λυκείου του Λίβερπουλ πολλοί μαθητές κουβαλούν μαζί τους λάπτοπ, αλλά οι καθηγητές τους δεν παύουν να τους λένε να μην παραμελούν τα βιβλία και τις εφημερίδες. «Επειδή μπορούν να πληκτρολογήσουν μια λέξη και να βρουν αυτόματα κάποιες πηγές, νομίζουν πως εκεί τελειώνει η δουλειά τους», εξηγεί ένας από αυτούς τους καθηγητές. «Όμως έτσι χάνουν την τέχνη της σκέψης».

ΘΕΜΑΤΑ:

***1ο Αφού διαβάσετε προσεκτικά όλο το κείμενο, να αναφέρετε τέσσερεις τουλάχιστον λόγους για τους οποίους πολλά αμερικανικά σχολεία αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τελικά το πρόγραμμα «κομπιούτερ για κάθε μαθητή».*** *(Μ.06)*

***2ο α) Να εντοπίσετε τις λέξεις ή φράσεις (μεταξύ παραγράφων ή περιόδων) που συντελούν στη συνοχή του κειμένου στις τρεις πρώτες παραγράφους του.*** *(Μ.02)*

 ***β) Αφού βρείτε το α’ συνθετικό των παρακάτω σύνθετων ή παρασύνθετων λέξεων, να σχηματίσετε με αυτό ως α’ συνθετικό δύο σύνθετες (ή παρασύνθετες) λέξεις ( 2 λέξεις για κάθε συνθετικό = 4 λέξεις):* φιλάνθρωποι, αυτόματα** *(Μ.02)*

**ΣΥΝΟΧΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Για να είναι ένα κείµενό µας σωστά οργανωµένο, πρέπει να χαρακτηρίζεται από αλληλουχία και συνοχή.

* Είναι η **οµαλή µετάβαση** από τη µια σκέψη στην άλλη, από τη µια ιδέα στην άλλη, αλλά και η **λογική οργάνωση των ιδεών** αυτών σε παραγράφους.
* Η αλληλουχία σ' ένα κείµενο επιτυγχάνεται κυρίως:

 α. µε τον σαφή και ευδιάκριτο **χωρισµό του κειµένου σε παραγράφους**.

β. µε την τήρηση της **βασικής δοµής**: πρόλογος, κύριο µέρος, επίλογος.
γ. µε **οργάνωση** των ιδεών / πληροφοριών µε άξονα:

- τον **χρόνο** στα αφηγηµατικά κείµενα.

- τον **τόπο** στα περιγραφικά κείµενα.

- τη **λογική σχέση** στα επιχειρηµατολογικά κείµενα (π.χ. *θέση* -

*αιτιολόγηση, αίτιο -αποτέλεσµα).*

**Αλληλουχία**

* Είναι **ο τρόπος σύνδεσης των προτάσεων, των περιόδων** και **των παραγράφων µεταξύ τους**, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται νοηµατική συνέχεια στο κείµενο. Δηλαδή η συνοχή λειτουργεί υποβοηθητικά προς την αλληλουχία.

• Η συνοχή σ' ένα κείµενο επιτυγχάνεται:

**α.** µε τις **συνδετικές (µεταβατικές) λέξεις ή φράσεις.**

 **β.** µε την **επανάληψη λέξεων ή φράσεων.**

π.χ. Ο *άνθρωπος χρωστά τα πάντα στη φύση. Η φύση τού δίνει ζωή ...*

**γ.** µε **παράλειψη µιας λέξης ή φράσης** που ήδη αναφέρθηκε.

π.χ. Ο *δάσκαλος µπήκε βλοσυρός στην αίθουσα. Μας κοίταξε στα µάτια ...* (ενν. ξανά *ο δάσκαλος).*

**δ.** µε την **αντικατάσταση µιας λέξης ή φράσης µε αντωνυµία, επίρρηµα ή άλλη συνώνυµη λέξη ή φράση.**

π.χ. *Όλοι κοίταξαν µε θαυµασµό το άγαλµα. Αυτό* (αντί *το άγαλµα) απεικόνιζε ...*

**ε.** µε **αντικατάσταση της τελευταίας ιδέας** της προηγούµενης παραγράφου ή περιόδου.

**στ.** µε **επανάληψη του νοηµατικού κέντρου** της προηγούµενης παραγράφου ή περιόδου.

**Συνοχή**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ** |
| επεξήγηση | *συγκεκριµένα, ειδικότερα,* µε *άλλα λόγια, εξnγώ­ντας,αυτό σnµαίνει, για να γίνω πιο σαφής* κ. ά. |
| αντίθεση | *εξάλλου, εντούτοις, όµως, ενώ, αλλά, αν και, ωσrόσo*, *αντίθετα, παρόλο που, από την άλλn πλευρά* κ. ά. |
| συμπέρασμα | *λοιπόν, άρα, συµπερασµατικά, συνεπώς, µε αποτέλε­σµα, το συµπέρασµα είναι, όπως φαίνεται, επομένως* κ. ά. |
| χρονική σειρά | *µετά, ύστερα, αργότερα, πριν από αυτό, κατόπιν, έπειτα, προn­γουµένως, στο µεταξύ, rην ίδια σrιγµή* κ. ά. |
| τόπος | *πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, ανάµεσα, στη µέσn, στο βάθος, στην άκρn, στο κέντρο, πέρα, µακριά* κ. ά. |
| αιτία | *επειδή, εφόσον, γιατί, γι' αυτό, µια και, λόγω του όrι, εξαιτίας, αυτό οφείλεται, ο λόγος είναι* κ. ά. |
| σύγκριση | *παρόµοια, κατά παρόµοιο τρόπο, αντίστοιχα, µε τον ίδιο τρόπo, κατ' ανάλογο τρόπο, κάτι ανάλογο συµβαίνει* κ. ά. |
| έμφαση | *ιδιαίτερα, µάλιστα, κυρίως, προπάντων, θα θέλαµε να τονίσουµε, αξίζει να υπογραµµιστεί, ιδιαίτερα χαρακτnριστικό είναι ότι κ. ά.* |
| απαρίθμηση | *πρώτον, δεύτερον, τρίτον ... , αρχικά, στην αρxή, πρώτα πρώτα, στη συνέχεια, ακολούθως κ. ά.* |
| προϋπόθεση/όροι | *αν, µε rnv προϋπόθεσn, µε τον όρο, µε δεδοµένο, σ’ αυτήν την περίπτωσn, υπό αυτές rις συνθήκες, στην περίπτωσn που, σ' αυτό το πλαίσιο κ. ά.* |
| βεβαίωση /πιθανότητα | *βέβαια, ασφαλώς, κατά γενική οµολογία, προφανώς, αναµφίβολα, χωρίς αµφιβολία, είναι γενικά αποδεκτό, όλοι θα συµφωνήσουν όrι, το βέβαιο είναι ότι, είναι αλήθεια ότι, ίσως, µάλλον, πιθανόν, είναι πιθανό κ. ά.* |
| προσθήκη | *επίσnς, επιπλέον, επιπροσθέτως, συµπλnρωµατικά, εκτός από αυτό, ακόµα, εξάλλου κ. ά.* |
| παράδειγµα  | *παραδείγματος χάρη, λόγου χάρη, για παράδειγμα, όπως κ. ά.* |