**Κείμενο 2**

**Στον δάσκαλο**

*Το παρακάτω ποίημα του Κωστή Παλαμά περιέχεται στα Άπαντα του Κωστή Παλαμά (τ. 16), εκδόσεις «Μπίρης», Αθήνα 1972*

**«**Σµίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!Κι ότι σ’ απόµεινε ακόµη στη ζωή σου,Μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!Χτισ’ το παλάτι, δάσκαλε σοφέ!Κι αν λίγη δύναµη µεσ’ το κορµί σου µένει,Μην κουρασθείς. Είν’ η ψυχή σου ατσαλωµένη.Θέµελα βάλε τώρα πιο βαθειά,Ο πόλεµος να µη µπορεί να τα γκρεµίσει.Σκάψε βαθειά. Τι κι’ αν πολλοί σ’ έχουνε λησµονήσει;Θα θυµηθούνε κάποτε κι αυτοίΤα βάρη που κρατάς σαν Άτλαντας στην πλάτη,Υποµονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι …»

**ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)**

Ποιο συναίσθημα εκφράζει το ποιητικό υποκείμενο προς τον δάσκαλο στο Κείμενο 2; Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου με σχετικές αναφορές και να εκφράσεις την προσωπική σου συμφωνία ή διαφωνία απέναντι σε αυτή τη στάση προς τον δάσκαλο. Η ερμηνεία σου να εκτείνεται σε 100 – 150 λέξεις.

**Μονάδες 15**