# بررسىو تحليل عناصرداستان 

##  <br> جالل آل احمد

نادر ابر اهيميان
مدرس دانشگاه پيام نور و مراكز آموزش عالى مازندران و دبير دبيرستانهانراى بابل
دكتر ابراهيمابراهيمتتبار ، دكتر حسن گَودرزيى
استادياران دانشگاهبابل

حالت عجله و ســريع رد شدن از موضوع مى مكند.
 خوب و ورمعنى است. طرح (يبرنگ) اين
 ديگر داستانهاى جالال آل آحمد يرمايهتر

شخصيت، پيرنگَ، كفتوكو، لحن، مدير مدرسه، جلال آل احمد

عناصر داستان در رمان مدير مدرسٔه جلال آل احمد بخش اول: شخصيت
يكى از ويزگى هاى كتاب مدير مدرسه، ساختار آن اسـت و و اولين مرحله در در اين ســاختار، ورود شخصيت اصلى به محيط
 محيطى بزر گَتــر (اجتماع) فــرار كرده و به اينجا پناه آورده اســتـ. نكتئ در رخور

 ايرانى نيست. اكرحه جها جلال آل احمد لادر شــيؤ پرداختن به شـخـصيتها به نوع

 داستان خود جذابيت و كيرايى مى آفريند.
 روايت خطى اند و بيشــتر حــوادث آث آنها بهترتيب زمانى اتفاق افتادهاند. داســتان مدير مدرســهـهاز زاز زايها اول شـــخص مفرد
(مننويسى) روايت شده است
 غيرمسـتقيم معرفى مى كند و در اين راه
 چحكيله كنش (آكسيون) بهره مى گيرد. گفتورگو
 ويرّهاى دارد. لحن كلى و عمومى داس داستان

 شخصيتها متناسب با بنوع داستان است جلال در صحنهير دازى به جزئيات زمان و مكان وقوع حوادث توجهى شاريان دارد
 و حَذرا اما بســيار زيبا و دلنشـين طرح

در ايــن مقاله عناصر داســــان در مدير
 قرار كرفته اســــا اين عناصــر عبارتانداند
 كفتو گو، صحنه، درونمايهو ولحن. بررسى اين عناصر نشان مىدهد كه داستان مدير مدرسه علاوه بر ارزش محتوايـى از جهـي

 جال در نقل بعضى از قسمتهاى داستان ＂روز اول كــه ديدمش، دســتمال آبى نازكى ســر كرده بود و پيراهن نارنجى ونـ به تن داشت و تند بز ك كرده بوه بود．．．اين بود

 دفتر رامى گرفت تا زنگً را بزنند و معلمهها جمع شوند و ．．．《（همان：ای－

## ا．شخصيت مخالف

در داســتان به نوعى شخصيت مخاريت مالف وجود ندارد．ناظم گاهیى سر ناساز ارَارى با با مدير دارد اما اين ناساز گارىیها را با بهخاطر
 مىرسد مدير هميشه با خود در كير است

 آدمى كه مى خواهد راهش راه را بكشد و و بر برود و كارى به كسى نداشته باشد و آدمى كه مى خواهد بماند و بجنكد：الشكست از اين

 نيست و اگر هسـتـت به جنگً او نمى آيد،


## r．ش．

تيپيك）
آل احمد در مدير مدرســــه بســيـيارى از


 آنها نمايندهٔ يكى خصوصيتاند و تا تا پايان داستان هيج تغيير و تحول نمىيابند．تنـيا شــخصيت واقعى اين رمــان، كه وحدت داستان پيرامون آن شكل مى گيرد، مدير مدرسه است：

 مى تواند وضعيت نســل آكام و و ناكام بعد


مدير مدرسأ آل احمد تيپٍى است نسبتاً

 نمايندهٔ تمام مدير مدرسه رشا رشوهده است． دنباله مطلب در وبگاه نشر يه
＂اسال پيش دانشسراى مقدماتى در آمده بود．يكـ ســال ترمســار و كرج كار كرده بود و امســـال آمده بود اينجا．يدرش زن داشـــته．از اولى دو تا پســـر، كه هـ هر دو چاقوكش از آب در آمدهاند و از دومى فقط

 حتى استقلال در رفتار و كردار براى خود
 نمىدهد كه وارد حيطئ اقتدار ناظمه شود．
 اهداف خود استفاده مى مأمور همم داشت．．．＂（همان：ا7） ٪با شاگردان درشت، روى هم ريخته بود كه خودشان ترتيب كارها را مىیدادند．．．．＂ （همان： 7 （ 7 （ »
 اســت و نقشــى تعيين كننده در داستان

 بسيارى از مسائل مدرسه، مهار تى بـى منظير

 بانكى متحركى هــــم درمى آيد و در مو مواقع

 ＂ادر مدرسٔه ما، فراش جديدمان پـر ورلدار


بانكى مدرسه شده بود．＂（همان：ז7）

 همــه در كارمان پختگیى او را داشــتـيه،

مىشدند.《 (همان: ع₹)
 كلاس چهمـارم״ اســت كـــه بـــا توجه بها بها

 رســـى، حرفزن مدير است اما سرانـيا با يك ماشــين آمر يكايى تصادف مى كند
 كلاسهاى ســه، پنج، شــش، اول، الـ، دوم، فراش قديم، معلم زن، شـاگـر
 مقطعى، داســتان را تحت تأثير خود قرار

شخصيت يردازى در داســتانهاى غربى

 جلال دربارء شخصيت تردازیى در مدير
 شخصيتپردازی داســتان مدير مدرسه
 در مدير مدرسه از كتاب ״ اسفر به انتههاى شب٪ تأثثير گرفتم．＂（ميرآخورى، شجاعى،
（19ヶ：
 »بيگانه، آلبر كامو رانبايد فراموش نكرد．

انواع شخصيت ا．شخصيتهاى انسانى و غير انسانى جلال آل احمد در داستان مدير مدرسه
 است．اين اشخاص عمدتاً نام خاص ندارند

 بيشتر مواقع ذكر نام شخصيتها ها ندارد و به پيشبرد ماجرا ا كمكى نمى كند．

「．ش．شخصيتهاى اصلى و فرعى شــخصيت اصلى در اين داستان، همان

اخلاقى دارد：
＂اول آنكه منزهطلب است؛ به اين معنا
 تباهى و فساد كند．دوم، شخصيت اصلى در فكر تغيير وضع موجود به شكل فراگير

گذشــته از شــخصيت اصلى داستان، كســانى هــم كـــه او را الحاطـــه كردهاند؛ ＂كمووبيـش آنقـــدر كــه لازمـــهٔ ســـير سر گذشت است، زنده و باروحاند．ه（يرهام، （ra：
 ثانوى پس از مدير مدرسه، حضور فعالى



 حال، به محيط خانوادگى نـئ، ميزان تحصيل و وضعيت مادى ناظم اشاره نموده است：

