**Η Βίκυ Μοσχολιού και... το κλιμακωτό!**

  Μια φορά και έναν καιρό, προσπαθούσα να εξηγήσω το κλιμακωτό σχήμα που είχαμε εντοπίσει στο ποίημά μας και οι μαθητές μου δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν. Να το δείχνω , να το ξαναδείχνω, να το εξηγώ , να το ξαναεξηγώ...τίποτα! Στο επόμενο μάθημα λοιπόν , έφερα cd player. Θα προσπαθούσα να το διδάξω αλλιώς. Το " Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ" ξεκίνησε να παίζει, ενώ τους είχα πει να ακούσουν το ρεφρέν με μεγάλη προσοχή. " 'Ήταν μια **σπίθα** στην αρχή και μιας βροχής **ψιχάλα**και έγινε η σπίθα **πυρκαγιά**και **πέλαγος** η στάλα" . **Σπίθα - Πυρκαγιά**, **ψιχάλα - πέλαγος**... Κάτι καταλάβαμε νομίζω...

**Κλιμακωτό**: Αυξάνει βαθμιαία (κλιμακωτά) η ένταση στην παρουσίαση μιας σειράς από ενέργειες ή καταστάσεις (παρουσιάζεται μια σειρά από καταστάσεις ή ενέργειες, από τις οποίες η καθεμιά είναι πιο έντονη από την προηγούμενή της) (**Σχήματα λόγου)**