

اولينبار اســــم آقاى عزيزا... صادقى را الز يكى از نويسندكان مجلات رشد شنيدم و اصرار بر اينكه اين استا استاد را از دست

 همه بتوانند زمينههاى تغيير خود را بشناسندو و آكاهانه اقدام به تغيير كنند.

مشورت كردم. او كفت اشتباهنكن! پيليس شدن كار تو نيست؛ اتر مىتوانیى معلمى كن. در واقع تشــــــــيق ايشان بود كه مرا به معلمى كشاند و من هميشه ايشان را را به خاطر راهنمايى بجا و بـموقعاش دع دعا
 به دانشسراى مقدماتى شركت كردم و سال هّآّا وارد دانشسرا شدم. هنگًام

مختلف مورد تشـــويق قـــرار كرفتـهـ آن

 دوستانمى كه اطلاعئه اســتخخدام نيروى هوايى راديده بودند براى ثبتنام به تهران رفتند. اما من دوست داشتم پِيس شوم. با معاون شهر بانى نيشابور، آقاى نكويى، كه نمايش مرا ديده بـــود، براى اين كار
> آقاى صادقى! چهطور شد معلمى را
انتخاب كرديد؟ سال سوم دبيرستان بودم (سال (سTMF) كـــهـ در يكـ نمايش نـــــش كوجكى ايفا


 شده بود. بعد از آن نمايش از سوى افراد


توجـــه دارم كه تكنولوزى آموزشـــى هم آن را تقويت كــرد. معتقدم بايد
 زبــان بصـــرى، زبان ســـمعى و زبان لمسى. اســتفاده از زبان لمسى را ال از
 را به دانشآمـــوزان مىداد و از آ آنها مى خواســت وزن ســـنـگها را حدس بزننـــد. از او ياد گرفتـــم كه لمس در آموزش بســـيار مؤثر است. خودم نيز
 مى كـــــدم دانشا آموزى داشــــــم كه همـــــــ معلمان را از پـــا در آورده بود. يك روز در كلاس از او خواســـتم كه كنار من بايستد. وقتى آمد، دستم را روى شـــانهاش گذاشتمتم (زبان لمسى) و نوازشش كردم و همزمان قصها بــــــاى دانش آموزان تعريف كردم. بعد
 من تكيه مىدهد. بعد از از كلاس همان دانش آموز آمد و داســـتان زندگى

 بعـــد از اين ماجر ا بـــود كه او او به طور

جدى شروع كرد به درس خواندن.
> در دوران معلمى هم تئاتر را ادامه
داديد؟
بله. در دوران معلمى هم ار تباطمر با تئاتر قطع نشـــد. در دورهاى انى انستيتو امور هنرى مربيان راهاندازى شد شد در در آنجا معلمان را پرورش می میدادند تاند تا با تئاتر، موسيقى و نقاشى آشنا
 معلمان يكى از اين رشتهها را ا انتخاب
> قصهها يتان را خودتان مىساختيد يا از ادبيات و فولكلور منطقه استفادن

مى مكرديد؟ پــــدر من كه پليس بود دو ســـال از خدمتــش را در زندان نيشــــابور بود. او مى گفــت در زندان شــبـها با براى ســر ترمى زندانيـــان دو چيـــــز وجود دارد، يكــى كارهــــاى دســـتى مثل مجسمهســــازى و ديگرى قصه گوميى. به ياد دارم گاهى پدرم مجسمههايیی را به خانـــه مى آورد كـــهـه زندانيان با خمير درســت كــرده بودنـــد. كاهى انـى هــــم قصههايـــى را كــــه آن زندانيان
 برادرانم تعريف مى كرد. از اين طريق


 وقت آن نشــريه را به خانه مى آورد. مرا تشـــويق مى كرد كه آن را با بخوانم

 آقـــاى صفاريان، ما را با كلســــانـان
 ارتبــاط برقرار كردم بعد از كلســــــان آن
 نهايت بــا آثار مرحـــوم مههدى آنـا يزدى آشنا شدم. اين كتابها منا منابع من براى قصه گويىى در مدرسه آر بودندا قصه در دست من يكى ابزار بود. از هر قصه براى يكـ هدف خاص اسـ اســتـفاده مى كردم. در واقع داستان ماننـد مومى در دستم بود كه از زواياى گر گوناگونى
 اين كار مهـــارت پيدا كردم به طورى
 D9 مدرس هنر و تئاتر شدم. در سال دال به عنوان معلم نمونه انتخاب شــــــــد دوره تكنولوزى آموزشى را در تهران
 آموزشــى نيشـــابور بـــودم كــــه ابزار
 استريپ و ... را به نيشابور آوردم.

## > سن و فهم مخاطب چحدقدر در نوع

 بيان و تبيين قصه تأثير دارد؟ بسيار. من به ســـه زبان در تدر يسفارغالتحصيل شدن از دانشسرا، درسال

 عنوان مدير - آمـــوز كار به زيرجان ريان رفتم. زيرجان روســـتايـى بود كــــه در آن وقـا وقت
 شــــه بود. كدخداى ده مهر مرا به اتاقى برد كه حدود دســت براى ثبت دنام آمده بودند. آن اتاق

 ساكت كردنشـــان به نظرم كار مشكلى آمد؛ بنابراين شروع كردم به قصه گفتن و آن ها هم آرام شــــدند. از همان ريان روز اول
 در كار معلمى كاربرد داشته باشد چهار ســـال در آن روستا بودم، با با اين حال ســختى هالى روستا برايم مشكلى آنـي به وجود نياورد چـــــون هدف عالـىترى داشته.

## < آن هدف عالى چه بود؟  رسيده بودم كه گاهى با دادن ذان ذهنيت آنيت


 روستاى زيرجان بسيارى از اين افراد

 جوانان روستايى در كلاس شبانـانهام

 آنها بفهمانم كه شما بزر گتر از از آنيد كه به دهقانـــى و فرمانبرى از كدخار كـدا قانع باشــيد! نتيجه اينكه بسيارى از همان جوانان تحصيلاتشــان را ادامه


 جلســــٔ اكابر، افراد بـى بسواد را باسواد
 مى كردم. آن ها هم سر ذر ذوق مى آمد آمدند

 مدال تشــويق از آقاى دكتـــر پرويز خانـــــرى، وزير وقت آموزشو پرورش ش، دريافت كردم.

معلم هر
درسى
مىدهد، حتى
اگر رياضى
باشد، بايد
تئاتر و ادبيات

1) فارسى

بداند




> اين كشف بايد حِّونه باشد؟
 مىى كنـــد ارتباط خوبى بـــا معلم برقرار
 خميرة خود را نشـــان دهد. حالـ معلم

 به او ياد دهد. اين ارتباط بسيار سازنده استي. ارتباطى كه آزادادنه فكر را منتقل


 مركزى باشد كه انحصاراً معلم را برایى تدريس در كاس و و انسانسازى تراميت كند. نخستين شـــرط برای افرادى كهـ
 عشق معلمى داشته باشند.
> آقاى صادقى عشق معلمى چیيست؟ من عشــق معلمى را اين كونه يافتم
 هم با ساعىترين دانشآموزان دوست
 دانشآموز كوشــا به كلاس مىرود. اما ما
 غير از گَفتار در كاس نداريمهم معلمان ما كمتر تكنولورثى آموزشى را به كار كاس
 را نمىفهمنــــد و در نتيجه هيشـــــرفت




 كنيد عجيب تغيير مى كنند و به خاطر آر آر

شماى معلم درس خوان مى شوند.
< يس ارتباط خوب پايه اين عشـــق است. بلــه. يــــــا ارتبـاط خــــوب و بدون نفعجويى. هر گاه نفع شخصى و فردى در ميان باشد، ديد معلم كوتاه مى مشود و نمىتواند كارى را كه بايد انجام دهد.

هسته. از رشد كياه و ديدن جوانئ يك شمعدانى خوشحال مىشوم تا چه رسد

به رشد انسان!
> آيا با توجه به وضعيت معيشــــتى معلمان، شما باز هم افراد اد را به معلمى تشويق مى كنيد؟

 كار اقتصــادى مىكردم. تئاتر براى من يولآور بـــود. مدتى هما مواد اوليـيه قالى مى مروختم. حون حقوق معلمى كفاف نمىداد. حتى از وقتى كـــهـ با پيكار با با بى سوادى آشنا شدم و ماهى سه تومان به حقوقم اضافه شـــد مامها مى كـذ
 نمى كردم. در نتيجه براى دلم به كاس مىرفتم. البته هيجّوقت توقع زيادى از زندگى نداشتهام.
> براى دانشجويانى كه وارد دانشگَاه
 داريد؟ اولاً اكر كسانى كه درد معلمى دارند مديريت ايــن كار، يعنى تربيتمـعـلم را را به عهده داشته باشند بسيار كار مثبتى است. ثانياً اينكه غير از دوستى و عشق
 نمى توان چيزرى به آنها ياد داد. ديكر

 ادبيات فارســى را بداند، و بالاخره اءر اكر معلم خودش شــنـونده و و ويندأ خوبى نباشد و نتواند اينها را به دانشآموزان آمـــوزش دهد، نمىتوتوانـــد معلم خوبى باشد.
\ggرد معلمى كه به آن اشاره كرديد
چچيست؟
درد معلمى فراتر از تمام كردن درس اســتـ. بايد در كاس باس بها اين فكر كنى
 اجتماع مى شود و خوب و و بِ او دامن تو تو و اجتمــاع را مى گيرد. از كجا میا مىدانى دانشآموزى كه امروز در كارس دارس توســت، در آينده رئيسجمهمور نشورد؟ بنابر ايــن بايد با دانشآمـــوزان طورى


مى كردند تا در آن رشـــته فوقدييلم
 كذراندم. در اين دور ه دو نمايشـــنـامهـ از ساعدى به نامهاى "حشّم در برابر چششم" و »اعاقبت قلمفرسايیی را ا اجرا
 تدريس تئاتر در دبيرســـتانهاري اين شهر را آغاز كردم. آقاى شهر ياريور

 خود معرفى كرد. بــهـ اين ترتيب من

 با دسـتاندر كاران مدر ســــهـها در بارئ موضوعات مربوط به آموزشوريرورش داشتم. شش ســـال شبانهروز كار من تئاتر بود.
 هيجّوقت. من از معلمى لذت مى مرم. دوستى داشتم كه دانشجوى مددكارى

 مى كردم. ايــن هن همراهـــى تجربـهـهاى
 بدانم و بفهمهم چـــه كارهایی میىتوانم انجام دهم.

## \llحَّونه از معلمى لذت مىبريد؟

 لذت دوستانى كه دارم؛ شاركّردانى كه دست من بود و من كشفشان مى كر مردم؛ دانشى آموزانى كه بعد از سال ها با با زندگى بهتر پيدايشان مى شد. من عاشق رشد

