

## حكیه

پ夫وههـش حاضـر به دنبال ارائه روش هاى تربيتى اسـت كه والدين بتوانند براى تربيـت عبادى فرزندان خود در جهت ترغيب به فريضه مقدس نماز اسـتفاده كنند. در اين راسـتا و با روش توصيفى ـ تحليلى، ابتدا به اصل تدريـج، اصـل اعتـدال و اصل تسـهيل كه با بهكارگیيى آن مىتـوان زمينه پذيرش بهترى بـراى ترغيب فرزندان به نماز راد ر كودكان فراهم كرد، اشـاره شـد و سـیس در جهت تأثيرگذارى بيشتر اين اصول، برخى روش هاى تربيتى مرتبـط مـورد بحـث قرار گرفـت. از مؤثرترين اين روش ها مىتوان بـه روش الگويـى، روش محبت، روش تشـويق و روش قصdگويى اشـاره كرد. والدين با آگاهى از اين اصول و روشهاى تربيتى مىتوانند شـخصيتِ سـالمم مذهبى رادر كودكان پرورش دهند و زمينه ايجاد تقويت، تثبيت روحيه اقامه نماز و نهادينه شدن نماز در دوران كودكى

فرزندان شان را فراهم كنند.
وازگان كليدى: نماز، تربيت، تدريج، اعتدال، تسهيل.

> 1. دانش آموخته سطحץ جامعة الزهراء يَّهُ و كارشناسى ارشد تاريخ تشيع دانشگاه اديان(نويسنده مسئول). قم. ايران
> z.farrokh1355@gmail.com

## مقدمه

نمـاز، عالىتريـن و مؤثرترين ابزار تربيت و هدايت در انسـان اسـت كه توجـه به آن، موجب سالمسازى فكرى و روحى انسان مى شود. وازه فارسى (نمازز)، معادل وازثه عربى (اصلاةة) است؛






 الصَّابِرِين؛ ایى كسانى كه ايمان آوردهايد، از شكيبايى و نماز يارى جوييد؛ زيرا خدا با شكيباياين



 بخيرى انسـان و محبوبترين عمل نزد خداوند متعال اسـت. برخى عارفان مسلمان بر اين باورند كه تمام موجودات نيز متناسب با وضع خود، در حال حمد و تسبيح خداوند

 كسانى كه در آن ها هستند، همه تسبيح او مى كوينده) استناد كردهاند.

در واقع فلسفه نماز، تربيت انسـان اسـت كه نقش مؤثرى در سالمسـازى فكرى و روحى انسـان دارد. خداونـد هـدف از خلقـت جـن و انس راعبـادت دانستـه و فرموده است: (اوَمَا
 كه اين عمل عبادى موجب آرامش انسـان مى شـود و اگر با حضور قلب بر پا شـود، انسـان را را



از فحشـا و منكر باز مى دارد و موجب تزكيه روح از آلودگى ها مىشـود. وقتى انسان روزى پنج بـار به نماز مىايسـتد و ثابت مىكند كه بنده خداوند اسـت، عملـش موجب اصلاح اعمال و افكارش مى شود و زمينهاى براى انجام تغيير و تحول در او به وجود مىآورد. روايات بسيارى

 قرب المهى، نماز است. آن حضرت در حديث ارزشمندى به اين نكته چنين اشاره كرده است:
 نزديكى مىكند)، آن حضرت در سـخن ارزشـمند ديگرى فرموده اسـت: (أَؤَلُ ما يُحاسَسبُ الْعَبْدُ
 اولين عملى كه از انسان مورد محاسبه و بررسى قرار مىگيرد، نماز است. اگر صحيح و مقبول واقع شود، بقيه اعمال و عبادات نيز قبول مىگردد؛ وگرنه مردود خواهد شد)..


 حوض كوثر بر من نخواهد رسـيد)،. همحنْين آن حضرت فرموده اسـت: ((احَبُّ الاَعْمالِ إِلَى الله
 كارهـا نـزد خداونـد، نمـاز اول وقـت و سـپس نيكـى بـهـ پـدر و مـادر و پـس از آن جـهـاد در راه



 خداوند، محبوبتر از نماز نيسـت. پس هيج كار دنيايی شـما را در وقت نماز به خود مشغول ندارد؛ چراكه خداوند گروههايیى را سرزنش كرد و فرمود: آنان كه از نمازشان غافلند؛ يعنى از اوقات نماز غافلند و به آن اهميتى نمىدهند)؛ .

اهميت نماز تاآنجاست كه بنا بر روايات، اولين سؤال در قيامت درباره نماز است؛ چینانكه






 واجب، زكات واجب، روزه واجب، حج واجب و ولايت ما اهل بيت سؤال مىشود)،
 است. والدين بايد به اين فريضه الهمى اهميت دهند و براى دينمدارى فرزندان شان برنامه صحيح تربيتى داشتـه باشـند؛ زيرا خانواده، اولين مكان براى تربيتِ مذهبى فرينى فرندان است



 اعتدال رعايت شود واجراى هر برنامهاى در راستاى تشويق و ترغيبت فرزندان به نمانماز، خالى
 براى اين دسته از والدين بسيار حائز اهميت باشد. از اينرو سرپرست خانوارواده از مسئوليت



 است كه مىتواند به منزله دستورالعمل كلى باشد و به عنوان راهنماى عمل موري اري است استفاده قرار


## اصول تربيتى در امر اقامه نماز

والدين در امر تربيت فرزندان خود بايد از مـهارت هاى رفتا رفتارى برخوردار باشند تا با توجه


 كنــد، معنويت را بـه زندگى كـودكان هديـه دهنــد و همانگونه كه به جسـم كـودك اهميت

 عبادى است. اگر چه همه بحچهها به معنويت نياز دارند، اما تعريف اين نياز و نوع جوابی كه مى گيرند، متناسب با محيط رشد و تربيتشان معنا مى شود و جهت مى يابد. براى رساندن چیيام خوب مثل (نماز بخوان)،، بايد ابتدا مخاطب شناسى كرد كه چچه كسى مى خواهد اين


 فرزندان ادامه پييدا مىكند. كودكان داراى روحيه شـاد، تقليديذير، كنجكاو با تا توان يادگيرى





 از آن ها اشاره مى شود.




كه او ر يههودى يا نصرانى مىكنند)، ا ين روايت مشهور است و در كتاب الكافى به عنوان يكى از
 بنا بر اين روايت، والدين نقش مستقيمى در تربيت دينى فرزند خود ايفامى النند و و نحوه تربيت

 مؤيد اين مطلب و دال بر اين است كه همه اولاد آدم اعم از مؤمن يا كافر كفتند (پقالوا بلى)" و

 ج ج (01، ص 91) كودكان خود راوقتى هفت ساله شدند، به نماز امر كنيد)،.
 داراى اصولى است كه والدين با اطلاع و استفاده از آن ها مى توانند با روابط صحيح و و مناسب



## ا. اصل تدريج

تدريج، سنت و قانون الهى است. آفرينش انسان و تكوين هستى و شرايع هممىى بر اساس اصل تدريج است. دين بر پيامبران به تدريج وحى شدهاست وآن هانيز براى ابلاغ رسالت خود


 يكباره و بدون آمادگى با انبوهى از تكاليف روبهرور شود و خود را ملزم به رعايت همه آن ها ها با بداند،




وقتى كودكى به سـن سـه سالگى رسـيد، از او بخواهيد كه هفت بار عبارت (رلا


 هنگام از او بخواهيد كه هفت مرتبه عبارت (اصلّى الهَ عليه وآله) را تكرار كند.

 سـن شش سـالگى ركوع، سـجده و ديگرى اجزاى نماز ر ابه او آموزش دهيد آهيد.





با توجه به اين روايت، امام

 يك برنامهريزى صحيح در اختيار كودك خود قرار دهد تا بتواند راه را قد به قدم طى كند.

## r. اصل اعتدال

اهميت و ارزش اعتدال تا آنجاست كه خداون اوند در قرآن فرموده اسـت : (وَكَذَلِكَكَ جَعَلْنَاكُمْ





آنحـه در تربيـت دينى حائز اهميت است، تربيتى معتدل و به دور از هـر گونه افراط و تفريط


 خود بايد اين اصل مهمر را در نظر بكيرند تاگرفتار زيادهروى نشوند؛ زيرا افراط و تفريط مانند آفتى است كه ريشه دين و ايمان فطرى را مى خشكاند. اصل تسهيل
منظور از تسهيل اين است كه برنامه هاى تربيتى بايد امورى آسان و ميسر باشند و مبتنى




 سخت نگَير)، آن حضرت در جاى ديگَرى فرموده است: (ابُعشتُ عَلَى الشَريعة السَّمحَه السَّهِلَه؛
 وآسـان است)،. بنابراين شايسته است والدين در امر دين آسـان بكَيرند و در امر اقامه نماز
 دعوت كنند؛ زيرا سـختگيرى موجب مى شود فرزند از خواندن نماز شـانه خالى كند. لازم به

 نداشت، آزاد باشد.

نحوه ورود به بحث عبادت در سـنين كودكى بسـيار حساس است؛ يعنى بدون استفاده
 ايـن امـر موجب ايجـاد معضلى بزركت و دلزدتى كودكان مى شـود، سـختگيرى قـبـل از موعد

نيـز آسـيبهاى جبران ناپٍيرى به شخصيت لطيف كودكى وارد مىكـــد و تربيت را به چالش
 والدين طبق اصول رفتار كنند، راه روشنى را ييش روى خود و و فرزندان شان قرار خار خواهند داد

## سنين اثرٍِيريى تربيتى

 شـكلكيرى شخصيتى كودك بسـيار آسـان است و هر چه به او آموخته شـود، در سرشت او نهادينه مىشـود. كودكى شـامل مرز ســى ولادت تا پايان يازده سالگى و شامل چِهار مرحله است. اين مراحل عبارتند از:

> 1.كودكى اول

كودكى از ابتـداى ولادت تـاسـه سـالگى اسـت كه از نظـر علمى دوران پرسـتارى خوانده
 داشت كه حيات كودك در بُعد روانى داراى جنبه انفعالى است، نه جنبه فعال . كودك شديداً
 به همر مربوط مىكنند. حششم او نيز مانند دوربين عكاسى وگوش او مانند دستگاه ضبط صوت است.كودك در اين مرحله تقليدكَ است و بسيارى از حالات، رفتار وصداها را اتقليد مىكند. بر همين اساس است كه اعمال عبادى والدين، خم و راست شدن پٍر و مادر در حضور كودك،

r. كودكى دوم

كودكى دوم، از سـن چهـار تـا هفت سـالگى يا همان دوران كنجكاوى شـديد است. اين مرحله، مرحله گَيرندگى شـديد، دوران صيد اطلاعات، مرحله سـلوكى متعادل و مرحله عشق و محبـت است. فرزند در اين دوران آنحّه راكه مى بينـد، حفظ و آموخته ها را عملى مىكند.



در واقع در اين دوران، الكَو و مدل در او شـديداً مؤثر اسـت. فرزند در اواخر اين دوره به سـن
 اندك اندك به مرحله تشكيل خود مىرسد، براى خود كسى مى شود، زود راضى و ور زود تسليم مى شود. كودك در اين سنين دوست دارد نماز بخواند. (همان، ص هـ ها 1)

## r. r. كودكى سوم

كودكى در ســنين هفـت تـانُه سـالگى، در شـرايطى اسـت كـه از نظـر عملى چههـار مرحله
 شناختهشـدهاى براى خود دارد، مى تواند خود را معرفى كند، تشـويق و تهديدها دا در او مؤثر است و در اين مرحله، شوق مذهبى او رو به تزايد است واكر شرايط محيطى مساعد باشد، متدينتر مى شود. (همان، ص 109)

## F. F. كودكى چهارم

 برهان و استدلال ديگران، او را قانع مى سـازد. او قادر به كشـف روابط علت و معلولى استـ و



## روشهاى تربيتى در امر اقامه نماز

 است. درخت پرثمر تربيت عبادى هنگامى به ثمر مىنشـيـند كه نكات آموزشى و تربيتى در

 مظهر و نمود بارز كار تربيت هستند و بخش اعظم موفقيت والدين در كرو شيوههايى است

كه براى رسـيدن به اهداف تربيتى اتخاذ كردهاند. دشـوارترين مرحله فرآيند تربيت، تعيين و تشـخيص روش تربيتى و استنفاده و به كارگيرى صحيـح و مؤثر آن اسـت. (حاجى دها آبادى،


 موقع از سـوى مربى اسـت. منظور از آموزش در اينـيار اينجا، آموزشى اسـت است كه نوعى ياديَيرى در








 اساسى كه بـراى آموزش نماز به كار كرفته مى شـود، روش عملى نيز جايـكاه و نقش ويرّا

 (حلى، 19AT، ص (حTr ) همانگونه كه مى بينيد من نماز مى خوانم، نماز بخوانيد) . والديـن در امـر آمـوزش نمـاز بايد اصل تدريج، اعتدال و تسـمهيل رارعايت كنند و ونماز را را مرحله مرحله به فرزند خود آموزش دهند. فرزند يكـش

 فرزند از نماز مىشـود. در آموزش فرزند بايد سـن و سال او را در نظر كَرفت؛ زيرا آموزش در هر



از تصاويـر، فيلمه، اسبـاببازى و اشعار مربوط به نمـاز كمكـ گرفت. يـدر و مادر نيـز بايد به آموزش نماز فرزندان خود نظارت كنند تاوقتى فرزند سـرحال و شـاداب اسـت، نماز بخواند
 و فرموده است:
(راكر براى نماز ايستادى، تلاش كن با حالت كسالت و خوابآلودگى و سستى و
 و خاضع باشى و براى خدا تواضع كنى و خشوع و خوف را برخود هموار سازى.

 خداى عالميان بايست. ياهاى خود راكنار هم بَذذار و قامتت رار راست نگَّهدار
 او ر انمى بينى، او تو رامى بيند)،. (امام على بن موسى الرضا در اين بخش با استناد به روايات، چند روش كاربردى كه والدين بتوانند با بهرهگيرى از آن ها فرزندان خود را به نماز ترغيب كنند، بيان مىشود.

## ا. الكَوَيرى

يكى از روشهـــاى مطلـوب فطـرت آدمـى و تربيـت، روش الگَويـى اسـت كـه از مؤثرترين

 سازد. (دلشاد تهرانی، شكل مىگيرد و ساختمان وجودىاش اشبكَونهاى است كه تأثير رفتار بر او بيشتر از از تأثير كفتار
 نه تنها مورد پذيرش فطرت نيست؛ بلكه موجب انزجار آن است. بنابراين تربيت عملى با ارائه



انسان از دوران كودكى در همه جنبهه ها ابتدا از والدين خود الگو مىگيرد؛ از همينروست كه والدين در تربيت و شكلگيرى شخصيت فرزندان خود نقش بسزايى دارند. نحوه نگَشى كه والدين در مسائل مذهبى و در انجام فرامين دينى مخصوصاً نماز دارند، به طور مستقيم و
 آن هـا خواهــد داشـت. والديـن، اولين الگوى عملـى فرزندان هسـتنـد و بيشـترين نقش را در شكلگيرى شخصيت فرزندان دارند؛ زيرا فرزندان بيشترين زمان را با آنان مىگذ رانند و آن ها را الگـوى خــود قــرار مىدهنــد. بنابراين والديـن بايد عامل به نماز باشـند و احـكام و معارف نمـاز را بـه خوبـى ادا كنند تا فرزندان در الگَبردارى از آن ها دچار مشـكل نشـوند. پدر و مادر افـزون بـر آمـوزش عملى نماز، بايد به سـؤالات مذهبـى فرزندان به صورت منطقـى و با زبانى سـاده كه متوجه شـوند، پاســخ دهند. با توسـعه فرهنگَ نماز در خانواده و اقامه نماز توسط اعضاى خانواده، بىىشــ فرزندان الگوى خود را مى يابند و با نماز اُنس و الفتى ديرينه پییدا مىكنند كه نتيجه اين امر پرهيز از فحشـا و منكر و دورى از انحرفات و آلودگى هاسـت. روش اهل بيت تِيَّ
 با مردم مىزيست، با رفتار و عمل خويش به مردم درس زندگى و پاكى و فضيلت مىآموخت و الگويـى بـراى ديگُران و نمونه بارز اسـوه حسـنه بود. بـراى مثال مىتوان بـه نماز اول وقت آن حضـرت اشـاره كـرد كـه به هيج قيمتـى فضيلت نماز اول وقت رااز دسـت نمـىداد، حتى در ممهمترين جلسـات سياسـى و علمى نيز به نماز اول وقت اهميت مىداد. (شـريف قرشى،

روزى بـه دسـتور مأمـون، علماى برجسـته از فرقههاى گَوناگَون در مجالس
 صابئى" كه از دانشـمندان بزرگَ بود، در يكى از مجالس حاضر شـد و درباره
 متانت و اسـتدلال هاى قطعى و روشن به سـؤالات او پاسخ مى داد. هنگامى

كه بحث و مناظره به اوج خود رسـيد و چيزى به تحول درونى آن دانشـمند
 فرا رسيد)،. عمران صابئى كه به حقايقى دست يافته و از درياى دانش سرشار







بنابراين الكوگيرى، كَزينهاى است كه شخص به كمك آن مى تواند به آسانى انتخابى بهتر داشته باشد. اگر والدين الگَوى مناسب را با روش بيان كردن الحا احاديث و وروايات در دسترس

 مى توانند با تأسى به آن بزرگواران، شخصيت مذهبى و معنوى فرزندان خود را پرورش دهند.

## r. محبت

بـاتوجـه به سرشـت آدمى و تأثيرِيذيرى انسـان از نرمى و ووسـتى و انزجـارش از تندى و
 ستون هاى دين الهمى نيز بر دوستى حق استوار شده است و وتربيت حقيقى از اين رين راه فطرى






معرفت و شناخت نسبت به خدا، سرمايه من است و خرد، ريشه دين من و عشق و محبت، بنياد من، شوق، مركب من و ياد خداوند، همدم من است)،. با توجه به نقش اساسى محبت در پیشبرد اهداف، خداوند به ضرورت اين صفت در وجود رهبران المهى توجه خاصى داشته
 محبـت، ابـزارى كارسـاز و مؤثر در امر تربيت اسـت و از اين طرق مىتوان بـر افراد تأثير مثبت
 بـا مـردم بعـد از ايمان آوردن، نيمىى از عقل اسـت)،. (مجلسـى، بّاثا، ج اV، ص وr) مححبت، از نيكوتريـن و اساسـىترين روش هاسـتـ. انســان به هر چــه محـبت پییدا كند، بـه او متمايـل مى شود و رنگگ و بوى او را مىگيرد؛ زيرا انسان اسير محبت و محكوم آن است تا جايى كه در
 از ايـن روش مىتواننـد دل و روح فرزنـدان خـود را تسـخـير كنـنـد و بـه اختيـار خـود درآورند. بنابراين همچچنان كه محبت، فلسـفـه و اسـاس تربيت اسـت؛ اظهـار آن نيز روش بسيار مؤثر و كارآمد در تحقق آن به شمار میرود. (موسوى كاشمرى، A\& A )
 حضرت آمده اسـت: (الســلامُ علي الامام الرئوف؛ سلام بر امام و پيشواى رئوف و مهربان)". اين لقبى اسـت كه از طرف خداوند به ايشـان داده شـده اسـت؛ زيرا ايشـان بيشـترين محبت و
 محبتآميـز، حكيمانـه و سرشـار از خلـوص و عاطفـه بود. از اينرو سـخـنانش بـر صفحه دل آنـان مىنشسـت. آن حضـرت در تمــام فعاليت هاى تربيتى خود، شـخصيت متربـى راگرامى مى داشـت و از هر گونه رفتار و گَتار توهينا آميزى كه موجب بیىاحترامى و كوپک شـمردن شـخصيت او شـود، اجتتناب مىكرد تا بدين وسيله بتواند توجه متربى را به خود جلب كند و
 احترام بود كه ايشان را به نام صدا نمىزد؛ بلكه بيشتر باكنيه مورد خطاب قرار مىداد. أمية
بن على نقل مىكند:

