

> ليلا بابايى دز فولى
> دانشجوى زبان و ادبيات فارسى

$$
\begin{aligned}
& \text { خديجه كبرى (س) دزفول }
\end{aligned}
$$

فوران آن را مهييا نمود. اين تصوير سازى زمانى كه با قدرت دستان توانا و خلاقيت و ابداع ذار ذهنى توأم كَردد، شاهد شكوفا شدن و به بار نشستن زيبا يباترين
آثار هنرى و ادبى خواهيم بود.


 انسانى، نياز به تفريحات و سر گرمى هانى سالم مثل هنر و شعر و موســيقى دارده (عناصرى، 70با ا :

جامعلشناســان هم پديدهماى هنــــرى را براى
 مىدانند. آيات قرآن كريم كه خود زيبا يباترين كلمات
 آسمان و زمين و مخلوقات الهى كرده است است خطاب
 تفكر در نشانهها و زيبايى هاى خلقت است تان ابدين وسيله احساسات و فطريات نوع بشر را بيدار سازد
تا بهتر به عظمت آَرْينش پی ببرد.

 آذين بست و ... (فصل؛؛ آيه

## توصيف وضعيت موجود


 تعداد شاكر دان اين مدرسه نسبت به ديگر مدارس

 مقتضيات روحى و روانى اوست. نياز بشر به خطـ، نقاشى، شعر و موسيقى و مجسمهسازى برخاسته از همين بعد احساسى است. بر اين اساس و و با توجه
 آنها از دروسى مثل هنر و ادبيات، طى ثرثوهشى، ابتدا هر دانشآموز با اســتعدادهايش آشنا شد و ور آبـا سبّس، ميان او و قلم الفت و دوستى برقرار كرا كرديد. با همسانسازى و كشف زواياي ارتباطى دانشى انـانـا مى توان احساس مهجورى و نامأنوسى را كه انسان
 گَرفتارش شده است، التيام بخشيد. بنابراين براى



 كليدوازهها: هنر، ادبيات، اوريكامى، كاريكاتور، توصيف

مقدمه
خلاقيت تصويــرى و آفرينـشـ زيبايى از جمله مسائلى نيســت كه همانند خيلى چیيزها بتوان آن را از خارج وارد كرد يا سبكـ و سياقش را را از ديگران كَرفت. ابداع و آفرينش هنر هنرى و و ادبى در ذوق و سرشت هر فردى بـر به وديعه نهانياه شده است؛ كافى است سر حشـــــــأ جوشان اين استعداد الهى الهى كشف شود و به طرق احسن، زمينههاى جوشش و

پنجم و ششــــم اطلاعاتى كســب كنـم. مطمئن شدم در زمينههاى خوش خوشنويسى و طراحى منظره با الگَى مشخص مش و كام كار نشده است. البته از همان جلسئ اول،
 آنها دادم اين مشـــكل بيشتر خودش را نشان داد.

بارمبندى دانشههاى ادبى در قسمت انشا
 درس ادبيات فارسى را نيز نمى پِذيرفتند؛
 خواندن و يکى كتاب براى نوشتن داشته باشند و تفكيكى دانشها و و به كار كيرى هر هر كدام بهطور تخصصى در قسمت مربوطه


زمانى كه از ميزان آشنايى آنها با با ديگر
 جويا شدم، اظهار بـىاطلاعى كردند
 وسايل مورد نياز هنر را تهيه نمى كردند
 جزئىترين وســـايل به دفتر آموزشــــاهـاه
مر اجعه كنيم.

اولين موضوع انشاى كلاس را آزاد تعيين

برايشـــان دشوار و غيرقابل هضم بود. گاه در بعضى از آن آهــا ايجاد رعب و و ترس و و بيزارى از ادبيات مشهود بود.

گر دآورى اطالاعات (شواهدا) خوشبختانه همرجوارى با معلمان ابتدايى عاملى شـــد تا بتوانم به ســــهولت درياريارئ پيشزمينههاى آموزشــــى دانشآموزان و حيطههاى كار شـــدهٔ سابقشان از معلم

سطح شهر كمتر مىباشد. از لحاظ مالى نيز خانوادهها در ســـطوح مختلفاند كـي اين مســئله فینفســــهـ باعث بروز نوعى
 دانشآموزان شده بود. مجتمع بودن اين آموزشعاه، عاملى است
 تدريس شاهد سر و صدا و شلوغى زيا باشيم. چون هر زمان كه اوج تدريس ما
 مى آمد. از طرف ديگر، چحون دانشا آموزان هفت سال تمام در اين آموزشگاه مشغول
 جدى گرفتن كلاسها را از دســـت داده اده بودند و لذت تجربئ يكى محيط آموزشى جديد را نيز نداشــتند؛ به گونهاى كه به به حالت روزمرگیى و بـــدون خـانـاقيت و گاه

هيجّ نوع انگَيزه به مدرسه مى آمدند.
 احســاس مالكيت كاذبى را در بعضى از آ آن ها به وجود آورده بود كه به بروز بـا بعضى رفتارهاى نادرســت مىانجاميد و چون بســـيار تكرار مىشـد، زشتى رفتارشار چشمشان نمى آمد و وقتى تذكر میى داديم، نمى پذيرفتند كه يك نكتئ اخلاقى منفى است بلكه آن را چچيزى عادى مى دانستند و مى گفتند كه انگيزهشان فقط خنديدن بوده است. درســى كه براى تدريس به اين جانب
 تحصيلى|م نُه (9) ساعت ادبيات فارسى
 نداشتم ولى دو ساعت هنر برايم استر استرس إنـي و نگَرانى ايجاد كرده بود؛ چون تا آن زمان

 بيشترى نياز اســـتـ. از همان جلسأ اول اول
 طراحى يا خوشنويسى به همران اه بياورند، طفره مىرفتنند و بهانهگيرىهایى مختلف مىكردند. از طرفى نمى پذيرفتند كه ســـــــاعت انشا يكى از دروس مهمه و شـــامل دانشمهاى
 كارگيرى آرايهها درانشــا ضرورت دارد.

حـــد كتابهاى "ابخوانيم و بنويســيمه"
 و تأثير فهمم متـــون در دروس حفظى يا لانـيا آشــنايى با مكان فعل و فاعل، شناخت ضميرها (جدا- پیيوسته)؛ كاربرد و مكان قيدها و ... كــــه هماهنـَ بـا با دروس عربـا و انتليســـى پيش مى رفت، آشنا شوند تا احساس نياز و انگیيزش بيشترى نسبت به درس ادبيات پيدا كنند.
 والدين حدود انتظـــارات و ميزان تلاش دانشآموزان بررسى و بيان شد. احســــاس انس و الفت با قلم و سهولت
 به كاربرد بجا و سنجيدهٔ آرايههاى ادبىى


 هم غير مرتبط باشند، مىتوانند بالاترين

 صــرف وقت براى كيفيت بخشــــيدن به انشاهايشــان نبودند و معتقد بودند اگر بك بیيرند، انشا هم $\qquad$

در مورد هنر هم اوضاع چنـدان خوشان

 هنر مثل اريتامى، كاريكاتور، سفالگرى، هنرهاى تجسمى و .... اطلاعات و تجربأ قابل قبولى نداشتند.
 تمركز آنها تقويت شود؛ بنابراين آنها را را با اريگامى آشـــنـا كردم. به قول ״ آتاكتوشى نوجىما« مدرس دانشگاه »آيوتو هو و استاد اريگامى؛ تئورى اريگامى را مى توانيم براه همه چچيز استفاده كنيم؟ زيرا همه جا جاهست.
 مبلههاى تاشوى خود نشستهاند انـي ودر هنگام زلزله خانههـــاى آن ها به جاى جاى فرو ريختن فقط مقدارى تامى شود. 》احیيروها گَيوارا«، دانشمند زاپنی، در حال پيدا كردن راهى است كه قسمت تاشـــوندهالى در خودروها ســـاخته شــود تا انرزى تصادف به جاى

اينكه متوجه و متذكر شـــوند، وجودشان
 به گونهاى كه اصلا حاضر به نوشتن انشا نبودند و مجبور شدم براى اطـا اطلاع و در گير كردن خانوادهها، نمره انشا را در كارنامئ

كردم و به اصطالح "اهر چه مى خواهد دل
تنگَت بگَوى"؛ از هر متنى حتى حـى دو جملئ ادبى نيز نمىتوانســـتيم استخراج كنيمـيمـ تا تا
 انشا رابهزبان محاورهاى و همان اصطلاحاتى


مستمرشـــان (براى بعضى از شاگردان)
صفر وارد كنم.

تجزيه و تحليل و تفسير اطلاعات


 خوانــــنـن صرف و مختصـــــر اطلاعاتى در

كهد عرف به كار مىبرند، نوشتند.
 كار گيرى وازههـــاى عاميانه خلاف قاعده انشانويسى است. زمانى كه دراربارئ رعايت قواعد و قوانين نتارشـا شــى برايشان توضيح دادم و خواستهها و حدود انتظاراتى را را كه از اين درس داريم برشمردم، درباره چپند نفر از آنها نتيجئ معكوس داد و به جاى

سال تمام با روش ســـاده و سملانگًارى انشا عادت كردهانن، وادار كنم كه انشاهانى


 كه جملئ ادبى يا حكيمانه و حتى بـى بعضى
 رسيده بود، آن را همراه با پخش آن موسيقى
 در بر برسى رفتارها و و هنجارهاهاى اجتماعى در آلمان مشـــخص گرديده است كها اين كشور كه فقط شــش سال دال در گير جنگگ جهانى دوم بوده، در حدود بيســــت سال






 توليد مى كردند بهدليل عدم استفاده دچار ورشكستگىمىشـدند.
 در زمينهٔ بـــه كار گيرى عناصر طبـيـي

 بيشترين استفاده راببريم. محيط آموزشگا
 بنابراين از اين موقعيت اســـتفاده كرديم و از شاگردان خواســـتيم گیاهـاهان خشـ شده يا سنگ־هايى را كه در محيط اطراف


 آبى دريا و آسمان رامیىديدند و بعضى ديگر
 و كتيبههایى پيشينيان را روى سنگیها بـا بـا تصويرمى كشيدند. ادامئ مطلب در وبگاه مجله


ع. آشنايى با اريگامى و تأثير و كاربرد آن
در زندگى؛ ه. آشنايى با سفالگرى و و انجام دادن كار با گا روى ديوار آموزشگاه؛
 شخصيت پردازى؛


منظره و چگَونگَى رنگَآميزی آن؛
هـ ـا با دقت در اطراف و كشف رموز اشـي اشكال هندسى، ســـاخت كاردســتـى با اشكال

هندسى؛
9. ســـخن كفتـــن از زبان هر كـــدام از
 ادبى و سپّس نوشتن انشاى مرتبط با كار

خود؛

- (. انتخاب موسيقى متناسب با موضوع
 هنگام ساخت طرح يا خواندن انشا؛ لازم بود ابتدا قدرت تفكر و تخيل و تمركز آن ها تقوپت شوه؛ بنابر اين آن ها را با اريگًامى آشنا كردم

I ا. عكس ترفتن از كارهاى دانشآموزان


شدن انشايش؛ Y Y. آموزشگاه يا در كلاس درس؛

 اختيار قرار دادن آنها؛
 كارهاى دانشآموزان در زمينئه هنر وادبيات.

> اجراى طرح جديد و نظارت انســـان همانطور كه برای بقا به
 طبيعت، آر امش روحى و روانى مى گی گيرد، با شنيدن سخنان حكيمانه، دانش مى آموزد و با استماع الحان و آهنگگهاى خـى خـى جانى دوباره پيدا مى كند. با توجه به شــــواهد بها اين نتيجه رسيا رسيدم كه نمى توانم دانش آموزانى را كه شـــش

ســاختمان بزر گَترين تلسكوپ فضايى
جهان به نام "حشم شیشهایی" بر اساس
قوانين اور يگامى ســـا
تلسكوپ مثل گَل باز مى شود و مساحتش
در حال باز شدن، بيشتر از مساحت يك
زمين فوتبال است.


هميشه مىديدند و استفاده مى كردند إند ولى

است. مثلاً در ساخت چاطادرهاى مسافرتى
ظروف غذا،نقشههاهى مناطق مختلف، كنـبد
استاديومها، طراحى سيستم حمل و نقل
شهرى و ساخت قسمتهانى مختلف يكـ
جاده از ابتدا تا انتها اطلاعاتى كسب كردند
وقتى داستان ساداكوساساكى (كودكى

ساخت درناهايش به قصد شفا و بهـبونى
را خواندند، ارتباط احساســــى و تنگاتنـتى


وجودشـــان موج مىزد؛؛ بهطــــورى كهـ از
دُرنا را به ما يا ياد بدهي


همين منوال بود. با ايجاد انگَيزه در آنها
بيشتر از هر زمان ديگر به آن آن شاخه از از هنر

براى ســهولت خلق كاريكاتور؛ از تصاوير
ابتدايى صورتكهها استفاده كرديم تا حتى
كسانى همم كهفكر مى كردنددر زمينهنـنقاشیى
هيج استعدادى ندارند، با كنار هم گذاشتن

كارتونى و طنزى را كه شايد مدت ها آر آرزوى
كشيدنش راداشتهاند، بكشند.
انتخاب راههاى جديد موقتى:

1. صحبت كردن با والدين دانشآموزان؛
「. 「. كســب اطلاع از ميزان آموختههاى آى
قبلى دانشآموزان از طريق مشـــــــورت با با

شاگردان؛
