**ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ**

**Όταν πεθαίνει ένα παιδί**

Αβιταμίνωση  
είναι όρος των στατιστικών δελτίων  
η πείνα εξωραϊσμένη  
αποπροσωποποιημένη  
όπως θα τόνιζε και κάποιος διανοητής  
λέξη χωρίς εικόνα

ένα παιδί είναι μονάκριβο  
ένα παιδί πεθαίνει κάθε δευτερόλεπτο  
με την κοιλιά πρησμένη  
μάτια που δεν χωράνε πια στις κόγχες τους  
σε χώρες που ονομάζονται εξωτικές  
πεθαίνει στο κατώφλι του σπιτιού μου

όταν πεθαίνει ένα παιδί  
πέφτει βαθύτατο σκοτάδι το ξημέρωμα  
βρέχει μεγάλα δάκρυα λαμπερά  
πέτρινα γίνονται τα φύλλα και τα δέντρα

όταν πεθαίνει ένα παιδί  
ταράζεται ο ύπνος των αρχαίων νεκρών  
κι από τη γη αναδύονται τα πρόσωπά τους  
ενώ σαν χάλκινο πουλί  
ο άνεμος τοξεύεται στο χώμα  
όταν πεθαίνει ένα παιδί  
οι λέξεις κι οι φωνές συντρίβονται  
τριγύρω ο κόσμος καταρρέει

Τ. Νικηφόρου, Ποιήματα 1966-2002, Νέα Πορεία

**ΘΕΜΑ**

Το ποιητικό υποκείμενο με έντονη ελεγειακή αλλά συγχρόνως και επικριτική διάθεση καταγγέλλει ως ένδειξη της βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης των αναπτυγμένων κοινωνιών το φαινόμενο του υποσιτισμού και της παιδικής θνησιμότητας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αξιοποιώντας τρεις (3) κειμενικούς δείκτες του ποιήματος να σχολιάσεις την επικοινωνιακή πρόθεση του ποιήματος. Συμμερίζεστε τα συναισθήματα και τον προβληματισμό του ποιητικού υποκειμένου;

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ[[1]](#footnote-1) (ερμηνευτικό σχόλιο Γ. Παπαθανασίου).**

Ο ελεγειακός τόνος σε συνδυασμό με τις λυρικές πένθιμες εικόνες αποδίδουν το στοχαστικό πνεύμα αλλά και την επικριτική διάθεση του ποιήματος απέναντι στο υπαρκτό πρόβλημα της πείνας. Αυτός ο κοινωνικός προβληματισμός, τα θέματα και η ποιητική γλώσσα αποτελούν αντιπροσωπευτικά γνωρίσματα της ποίησης του Τόλη Νικηφόρου. Η εναρκτήρια στροφή διαφοροποιείται αισθητά από το υπόλοιπο ποίημα, καθώς τόσο γλωσσικά (με την επιλογή εξεζητημένων λέξεων που αναφέρονται πλαγίως ή επικαλύπτουν το πρόβλημα) όσο και ιδεολογικά δεν κρύβει την ειρωνική και αιχμηρή της διάθεση απέναντι στους ισχυρούς των δυτικών κοινωνιών, που ευθύνονται για τη μεγάλη κοινωνική ανισότητα, αλλά και σε όσους περιορίζονται στα λόγια και στον οίκτο ή αποστασιοποιούνται («όπως θα τόνιζε και κάποιος διανοητής») απέναντι στους ανθρώπους που λιμοκτονούν. Η δεύτερη στροφή έχει περισσότερο ρεαλιστικό χαρακτήρα, σχεδόν απεικονίζει την εικόνα του καταδικασμένου σε θάνατο παιδιού, και εισάγει την έννοια της κοινωνικής ευθύνης, υπενθυμίζοντας τη συχνότητα και την (συμβολική) εγγύτητα των θανάτων («κάθε δευτερόλεπτο / στο κατώφλι του σπιτιού μου»). Η ειρωνεία των καταστάσεων παραμένει και δηλώνεται με τον στίχο «σε χώρες που ονομάζονται εξωτικές». Το υπόλοιπο ποίημα έχει λυρική μελαγχολική διάθεση, η οποία συνδυάζεται με τον ηθικό αποτροπιασμό μπροστά στη μοιραία επανάληψη των τραγικών συμβάντων, που αναδεικνύουν τις τρομαχτικές διαστάσεις του προβλήματος, αλλά και με το έλλειμμα ανθρωπισμού και πολιτισμού, που χαρακτηρίζει την υλικοτεχνικά προηγμένη εποχή μας.

1. <https://users.sch.gr/ipap/Ellinikos_Politismos/logotexnia/B-otan-petheni.htm> [↑](#footnote-ref-1)