## نقد رئاليستىداستان



متن مقاله
خلاصئ داستان


 قبلى اش به زندان افتاريا رياست. مدير جديد با ناظم و معلمها و خصوصيات هر كدام از آنان آشنا

 برای تعمير نمى دهد؛ چون مدرسه در ملك وقفى يكى از پولدارها ساخته شده است او مى خواهد مردم را به اطراف مدرس مرسه بكشاند ور از از






> چـ
> در يكى از درسهاى ادبيات تخصصى
داستان »مدير مدرســـهـ" جالال آل احمد گَنجانده شده است. آل
اجمال مورد نقد و بررسى قرار گیيرد.
كليدو ازهها: آل احمد، مدير مدرسه، رئاليسم

## ـــدمه مقد

واقعيت، زيرساخت هر تخيلى است. اين طبيعى است زيرا هنر









 مكتبى عينى يا برونى اســـت و بيشــــتر از اين لحاظ اهـا اهميت دارد


 كه بخواهد گزينش مى كند. در ميـــان داستاننويســـى واقع گراى ايران نــــام جالال آل احمد مىدرخشد؛ داســتان براى جلال مانند اكثر نويسندگان مان معاصر


》اهدير مدرسه" نيز وجود دارد و موجب افزايش صبغأ رئاليستى آن شده است.

خردهاى تومان حقوق مى گيرد ولى با ســابقهترين معلمها صـارد و


 كه اكر به فكلىها رو بدهى، سوارت مىشوند و مدير ديگر جوابى نمىیهد. عصر يكى از روزها كه مدير مدرسه نيست، معلم تنومند كاسى
 مدير وقتى باخبر مىشود به بيمار ستان میى مرود و با با دكترها كا كه به




 استخدام مى كند و مدير در مى يابد كه باز كاسهٔ داغتر از آش شـر شـد است.
مادر ناظم سر طان دارد. مدير به كمك آشنايانى كه دارد داو او را در
 براى دادن بودجه به مدر سه مى آيند و مدير در در آن روز بـ به مدر سا

 براى كارهاى غيرقانونى عصبانى مىشود و يـيش رئيس فرهنـي
 تصميم مى گيرد در مقابل همأ فشار ها مقاومت كنـ كند. مدير و ونا ناظم

 مىزند. مدير ديگر با او هم كارى ندارد.




 كه يك بار در آخر ســـال تحصيلى داده مى شود. مدير پیى مى برد






## بر رسى واقع گر ايانئ داستان


 اثر از جمله كارهاى آل آحمد اســت كه بعد از كودتاى

نوشته شده است.
ادامئ مطلب در وبگًاه مجله


كه فقط دو نفر از معلمها به موقع آمدهاند. تقيه يكى يكى مىرسند
 همين است.

 را توبيـــخ كند ولى ترجيح مىدهدل جلوى بحهـها اين اين كار را ا انجام


و دور بريزد ناظمه قبول مى كند.



 مىرســـد. اين فرّاشَ كه بيستورينج سال ســابقه دارد، سيصد و

