

## 

در آموزه هـاى اسـلامى بـا توجه به سـاختار جسـمى و ويرگگى هـاى روان شــناختى خاص دختران و پسـران، روش هاى تربيتى متفاوتى مورد تأكيد قرار گرفته اسـتـ. از تأثيرات بسـيار مهـمم روش هـاى متمايـز تربيت جنسـيتى مىتوان به پرورش صفات جنسـيتتى، به رسـميت شـناختن صفات متمايز دختر و پسـر، مسـئوليت و موقعيت متمايز آنان در خانه و اجتماع اشاره كرد. از اينرو هدف پرُوهش حاضر بررسى روش هاى تربيت جنسيتى با تأكيد بر نقش
 نتايج چروهش، مـعمترين روش هاى مورد توجه اسلام در تعامل والدين با فرزندان، با توجه به ابعاد وجودى انسان و در زمينههاى بينشى، گرايشى و رفتارى قابل تبيين است. روش هاى سـاحت بينشـى عبارتند از اعطاى بينش، پرسـش و پاسـخ، نقل داسـتان و سـاحت گرايشى شامل روشهاى الگودهى و تكريم مى شود. در بُعد كنشى و رفتارى نيز روش هايى همچچون مسئوليت دادن و بازى كردن در جهت تربيت جنسيتى فرزندان مورد نظر قرار گرفته است. وازگًان كليدى: جنسيت، روشهاى تربيت جنسيتى، ارتباط و تعامل والدين با فرزندان

1. دانشآموختـه سطح ّ تعليـم وتربيت اسلامى، حـوزه علميه جامعة الزهراء يزيّه و دانشـجوى دكترى قرآن و روان شناسى، r.shirchi206@gmail.com جامعة المصصطفى

## مقدمه

تربيت اسـلامى تنهـا در الگَوارار اسـلامى و بامتناسبسازى محتوا، ساختار، روش و نيروى انسانى امكانپپير است. اين امر منوط به تلاش كارشناسان تربيتى و وينى در اين راستاست.


 موقعيت متمايز آنان در خانه و اجتماع است. از اي اين رو براى تحقق اهداف الـ و آموزههاى تربيتى




 به مراتب بيشتر راضى مى شود، احساس متفاوتى نسبت به خود و مردان و نسبت به جهان





 سست مردان بايد اصلاح شود تا آنان بتوانند با روحيهاى شاد ازدواج كنند. مردى كه نسبت

 خود احساس غرور مىكند. بنابراين اكر سخن اين نويسنده را بيذيزييم ونظام تربيت رسمى را

1. Grant
2. Graglia



در برابر پرورش درست صفات زنانه و مردانه مسئول بدانيم، روشهاى متمايزى براى پرورش اين صفات در پيش خواهيم گرفت.
*ـرورش صحيـح صفات جنسـيتى با نگاهى معطوف به خانواده مىتواند به اسـتوارى و *ويايى روابط خانوادگى بينجامد و از به كار بستن روش تربيتى مناسبى كه بر اين آموزهها بنا شده باشد، بهترين روش براى تربيت افرادى است كه بتوانند خانواده اسلامى را بنيان
 اجتماعـى بـر فرزنـدان، امـرى بديهیى و مشـخص اسـت. انتقـال آداب و رسـوم، هنجارهاى اجتماعى و مذهبـى، اجتماعـى كـردن و سـاختن هويـت اجتماعى فـرد از طريـق اين نهاد صـورت مىگيرد(وثوقى و نيكـخلـق، Ifol|، ص IVr). محيـط و شـرايط خانـواده يــ عامـل مثبت و مهياكننده زمينههاى رشـد و يا يك عامل مخلّ و بازدارنده در جريان رشـد كودى اسـت. بنابرايـن نظـام تربيتـى و يا به تعبيـر ديگر الگوهـاى تعاملى خانواده، يكـى از عوامل مهـمم در شـكلگیيرى شـخصيت كـودك اسـت ( كميجانى و ماهـر، \& \& ا)؛ بهگونـهاى كه بخش قابـل توجهى از شـكلگيرى شـخصيت، تبلـور رفتارهـاى اجتماعىى، تعاملات بيـن فردى و مسـئوليت پذ يرى انسـان ها، حاصل چگَونگى بازخوردها، بينش ها و تجارب آنان در روابط خانوادگى اسـت (افروز، 0^٪ا، ص ^\&). پیيام هايـى كـه كـودكان بـه مـرور زمـان از افـراد مهـهم زندگى شـان دربـاره خـود دريافـت مىكنند، براى شـكلگیرى و رشـد هويت جنسـيتى آن ها بسـيار ممهم اسـت. در اين تعاملات و روابط خانوادگى، والدين از مرمهترين و اساسـىترين افـراد در تكـوّن و رشـد هويـت فرزندان بـه شـمار مىآيند(فقيهى، ، تأثيـر روشهــاى تربيت در پرورش صفات جنسـيتى فرزندان را مىتـوان در تعامل و ارتباط والدين با فرزندان بررسى كرد.

## تعامل و ارتباط والدين با فرزندان و نقش آن در تربيت جنسيتى فرزند

خانـواده، تشـكلى طبيعـى اسـت كه الگوهـاى گوناگـون مــراوده و ارتباط را در گـذر زمان
 اعضاى خانـواده، حيطه رفتار هر يك از اعضا را مشخص و وتبادلنظر ميان آن ها را تسهيل
 خانواده رامىتوان به عنوان نظام يا شـبكهاى از بخشههايـي دانست كه در كنش متقابل با
 انسـان است. اين روابط به خصوص در اديان مورد تأكيد قراركرفرفته است؛ ز زيرا در ابتدا حيات




 مجموعـهاى از رفتارهـاى تعيينكنـنده ارتباط متقابل والد ـ فرزنــد در موقعيت هاى متفاوت وگَسترده اسـت كـه موجـب ايجـاد يـى فضاى تعامـل گَسـترده مى شـود(اميرى، خدابخشى



## روشها و شيوههاى تربيت جنسيتى در خانواده





 روش تربيتى صحيح در شـكلگيرى شـخصيت دينـى فرمـودها است: (آآكاه باش هـر عـر هملى
 هسـتند. آنحه آبيارى اش پاكيزه باشـد، غرس و نشـاى آن پاكيزه و ميوهاش شـيرين اسـت و
2. Mussen
3. Menski



آنچֶه آبيارىاش نایاگ است، درختان آن ناپֶک و ميوهاش تلخ خواهد بود)؛ ( (ابنابى|الحديد،

از آنجـا كـه هـر مرحله از رشـد مقتضى رفتارى خاص از ســوى والدين و بـرآوردن نيازها و
انجـام مراقبت هـاى ويزرهاى اسـت، والديـن بايد از طريق آشــنايى با ويرگگى ها و مراحل رشـد

 دوره كودكـى كـه فرزنـد نوعـى تقليـد و تبعيت از خـودِ آگاهانـه و هماهنگگ پدر و مادر نشـان مىدهــد و خـود راوابسـته به والدين و هويت خود رادر آن هـا مى بيند(متقىفر، شیث|)، با آغاز دوره نوجوانى و ايجاد تغييرات و تحولات بسيار در تمام ابعاد وجودى، ديگر به راحتى مسائل را از بزرگسالان نمى پذيرد و حتى آنچֶه راكه تاكنون پذيرفته بود، زير سؤال مى،برد(لطفآبادى،
 فراهم كردن زمينه براى رشـد بيشـتر آن ها، شناخت و آگًاهى كافى از ويزگیى هاى دوران رشد كودكى و نوجوانى كسـب كنند و از طريق بهكارگيرى روشهاى متناسـب با آن، فرايند رشــد را در تسهيل سازند. بنابراين مهمترين و دشوارترين مرحله از فرايند تربيت جنسيتى، تعيين و تشـخيص روش هاى تربيتى و بهكارگيرى صحيح و مناسـب آن بهويرَه در كودكان و نوجوانان است. اگرچچه در پ夫وهش حاضر تلاش شد از روشهاى مشترك دو دوره سنى استفاده شود، اما از نظر محتوايى توجه به تفاوتهاى اين دو دوره مختلف حائز اهميت اسـت. همحنٍنين از آنجا كه شاكله انسان از سه ساحت بينشى، گرايشى و كنشى نشأت مىگيرد، اين سه عنصر در شكلگيرى شخصيت هر فرد نقش اساسى دارد و مربى بايد بر همين اساس عمل تربيت جنسـيتى را الجـراكند(احسـنى، هVr|)). بنابراين در اتخاذ روشها بايـد از روشهايـى بهره برد كه ابعاد فوق را تحت پوشش قرار دهد. حال بايد ديد والدين با چهه روشهايی مىتوانند در اين ابعاد سهگانه نقش جنسيتى را در كودك و نوجوان نهادينه كنند.

خَبُبَ غَرْسُهُ وَ أَمَرَتُ تُرَتُهُهر.

## I. روشهاى بينشى

مـراد از روش هـاى بينشى، هـرورش ابعادى اسـت كه با معرفت و بينش انسـان سـر و كار
 شـناخت صحيح، مقدمه عمل و به دست آوردن زندكى سـادتمند استا (يوركريم هاوشكى و


 توانمندى هايش رفتـار مورد نظر را انجام دهد(مصباح يزدىى و ديكران، (\% أا، ص اء؟) . با توجه
 اختصار بيان مىشود.

اـ ـ ا. اعطاى بينش
يكىى از ويزگّى هـاى فرهنگى اسـلامى، تأكيـد بر معرفت و تفكر و شــناخت است (عيوضى،

 از مشـركان نيستمه)'. روايـات بسـيارى نيز فهـم و آثاهاهى را مبنـاى آموزش پا پايدار و سـودمند معرفى مىكنند؛ چنانكه در روايتى آمده است: (ابدانيد دانشى كه بر اساس انديشه وآي آكاهیى



از طريق روش اعطاى بينـش براى تحول باطنى متربى اسـتفاده مى شـود؛ زيـرا والدين






موضـوع در پـرورش و تكامل شـخصيت كودكى و نوجوان، شـكلگییى و تقويت پايه و اسـاس فكرى اوست كه اين مهمم در سايه شناخت و بينش به دست مىآيد. در ايجاد شناخت بايد نكاتى را مورد توجه قرار داد كه برخى از آن ها عبارتند از:
_ آثًاهى و دانسـتههاى فرزندان درباره مسـائل مربوط به ويغگّى هاى جنسيتى از سنين كودكـى و متناسـب با مراحل رشـد انجام شـود. در بيـان صفات، ويرگگىهـا، نقشها و فلسـفه تفاوت ها بـراى فرزندان مىتـوان از منابع روايـى و علمى اسـتفاده كرد(صدرى

ـ در زمـان بيـان تفاوتهـاى دختــر و پسـر بـراى فرزنـد، بايد بـر رعايت حقـوق هر يكـ و نقشهاى مساوى آنان در انجام كارها و وظايف روزانه تأكيد كرد. براى مثال تشويق دختر از سوى والدين براى تمرين كار در خانه، رسيدگى به زندگى و سر و سامان دادن كارهاى منزل همچֶون پختوپֶ، نگگهدارى فرزندان و...(همان، ص AFAه)؛

ـ داشـتن فضايـى بـاز و راحـت در خانـواده براى در ميان گذاشـتن مسـائل و مشـكلات گوناگـون مربـوط بـه جنسـيت، فرزنـدان را از انحرافـات و بزهكارى هـاى گوناگـون باز مى دارد(همان، ص Yod)؛ ـ هنگام خريد مانند خريد لباس، كفش و... مىتوان از نظرات فرزندان استفاده كرد؛ - راهنمايـى كـردن فرزند هنگگام بلوغ جسـمى توسـط والد همجنس موجب مى شـود او راحتتر از مسائلش آگًاه شود(همان، ص For)؛

ـ هدايـت و تربيـت انديشـهها و اسـتعدادهاى خـاص فرزنـدان بـا توجه بـه تفاوت هاى جنسيتى، شكل دهى به افكار و عقايد ايشان و جبران كمبودها، زمينه رشد و پرورش
 دختـران، عقـل محافظتكنـنده از دانش بشـرى اسـت؛ در حالى كه پسـران تمايـل به
 مىتـوان چنين نتيجه گرفت كه روش آموزش پسـران و دختران تـا اندازهاى متمايز و


روشهـاى آزمودنى بنا شـده بـر محفوظات، كمتر مىتوان پيشـرفت علمى پسـران را





 بيشتر دختران ازعوامل ايجادكننده فشار روانى(روزنتالّ، ، ،
 كه حساسيت منفى آنان را تحريكـ مى كند؛ كمتر استفاده كرد.
 علهمآمـوزى، بصيرتافزايـى و رشـد فكـرى فرزنـدان اهتمام داشـتـه باشـند ج جالص (Fّ). بنابراين والدين بايد با استـفاده از نظريات و راهنمايىههاى مشـاوران و افراد

 توانايی، استعداد، علاقه و حتى ضعفهايى خور در را بشناسد و درباره خود اطلاعاتى به دست


r - ا. روش پرسش و پاسخ
 سؤالاتى كه از مخاطب پرسيده مى شود و او را به تفكر و انديشه بر مى انگیيزد، نيروى معرفت 1. Benjamin
2. Rosenthal


او پـرورش مىدههـد، به شـركت در بحث و فعاليتهاى آموزشـى و در نتيجه بـه يادگيرى مؤثر
 بـا تفكـر و تعقل مخاطب همراه اسـت و معرفت و اطلاعاتى كه از اين طريق كسـب مى شـود، ماندگارتر است. قرآن كريم در راه پرورش نيروى معرفت و تفكر، براى كامل شدن شناخت افراد
 تعاليم وحى، در سيره آموزشى معصومين ،
 اسـت. بپرسـيد تا خدا بر شـما رحمـت آرد كه خـدا در كار علم چههار كس را پـاداش مى دهد:
 پّر و مادر با استفاده از روش پرسش و پاسخ، قوه تفكر متربى را بر مىانگییند. والدين با طرح پرسـش هايی در زمينه ويزگگى ها و نقش هاى جنسيتى، ذهن آن ها را براى يافتن پاسخ مناسـب بـه جمـعآورى و پـردازش اطلاعات و انتخـاب بهترين آن هاوا مىىدارند. بدينسـان متربى با شـنيدن سؤالات و پرسـشه ها تشويق مى شود تا به واسطه انديشهورزى و تعقل، به مفاهيهم جديد دست يابد، اطلاعات جديد كسب نمايد و از پاسخ سايرين نيز استفاده كند. والديـن بـا اسـتفاده از اين روش مىتوانند به شـبههه ها و پرسـش هايـى كـه در ذهن كودكـ و نوجوان شكل مىگيرد، توجه كنند و پاسخهاى مناسبى را با توجه به سطح علمى و شناختى او ارائه دهند(بخشندهبالى، هیזا، ص FV). پֶيرش تمايز هويت جنسى دختران و پسران و حساسيتهاى متفاوت آنان، زمينهساز پذيـرش اين موضوع اسـت كه شـبهات و پرسـش هاى متفاوتـى كه بهويرَه از مقطـع بلوغ در ذهن آنان نقش مىبندد، اثرگَار است. اگر بپذيريم پسران و دختران نگَرش هاى متمايزى به موضوعات دارند و دختران پراحسـاستر و پسران منطقىترند يا به تعبير (اگیليگان)،، پسران بـر اسـاس اخـلاق عدالت و دختران بر اسـاس اخلاق مراقبـت به تحليل مسـائل مى پردازند،
 دختران و پسران را نيز بپذيریم• برای مثال در پاسخ به پرسش های پسران تأكيد بيشترى بر


استدلال هاى عقلى داشته باشيه و در پاسخ به شبهات دختران، بيشتر از روشها هاى عاطفى

 خجالت نباشـد. ملاكهاى تعريف دختر يا پسـر خوب و ويزگى هاى پدر و و مادر خوب را را از او او
 بـد سـخنرانى كند و او را تشويق كرد تا سؤالات مختلف خـود را درباره جنسـيت و رفتارهاى


## 「 ـ ا. روش نقل داستان، تاريخ و سرگذشتها

 برد، بيان داسـتان و سرگّشت گَذشتگان است. داستانسـرايی، روش پر جاذبهاى است كه به وسيله آن مىتوان حقايق و واقعيت هاى زندگى را به زيبايیى تمام ترسيم كرد(بخشندهاهبالى،
 و يكى از مناسبترين روشهاى انتقال مفاهيم و شكلگيرى شخصيت جنسيتى آنان است؛

 زبانى سـاده، جذاب و قابل فمهم براى مردم بيان شـده اسـت. براى مثال در داستان حضرت

 والديـن در انتقال مفاهيم جنسـيتى بـه كودك و ونوجوان مىتوانند با استـفاده از اين روش،
 توجه به مقتضاى سن و حالت روحى كودك و نوجوان بيان كنند.




حفظ ويزگى هاى جنسـيتى زنانه توانسـتهاند در عرصههاى تاريخ، تحولات عظيمى را ايجاد

 زيـبـب كبـرى ى همحّـون بانـو اميـن اصفهانـى كـه بـاوجـود نقـش مـادرى و همسـرى و با حفـظ حيـا و وقار توانستهاند به عنوان شخصيتهاى علمى برجسته در عرصههاى جهانى نقشا آفرينى كنند.
 شـجاعت، صلابت و ... كاربرد دارد كه نمونه هاى بسـيـارى نيز در آموزه هاى اسـلامى، قصهها

 مقدس و ... نقل شـده است و نقل آن با بيانى حماسى و يا خريد كتاب و يا تماشاى فيلم و خريد عكس و یوستر مىتواند اين روحيه را در كودك نهادينه نمايد.

## 

|گر آموزش و تربيت جنسيتى همراه با تقويت حس زنانتى و مردانتگى نباشـد، نه تنهيا به
تقويت تمايـلات فطـرى كمكى نمىكند؛ بلكه خود مانـع و حجاب بزركى در برابر اين تمايل خودانگَيخته ايجاد مىكند. در واقع آموزش اينكه فرد حیَّونه به حقيقت وشناخت ويرگّى هاى جنسيتى دست يابد، معهمتر از آموزش اطلاعات جنسـيتى اوست. هنر يك مربى موفق در پرورش حس متربى اين است كه شوق، كنجكاوى و حس حقيقتجويى او را الفزايش دهد و به او فرصت كشف طبيعت و فطرت خود به دست خودش را بدهد(كريمى، 0هזا) . از اين رو با توجه به تأثير عواطف و احساسات در هدايت كودك و نوجوان به سوى اهداف و آرمان هاى ترورشى جامعه و در نتيجه جهت يابى وى به دركى معنوى و انسانى، بايد كوشيد از روشهایى صحيح در اين راه براى پايبندى به ارزشه هاى نقش جنسيتى دينى در نهاد فرزند استفاده كرد. در اين بخش برخى از روشه هاى كرايشى در اين زمينه بيان شده است.



 اقدام كند. بنابراين هر جايى كه به خاطر مشاهده حالت تبعيت در وجود آدمى ايجاد شود،






 شـرط اساسى در ايـن اثركَذارى، برخـوردارى والديـن از شـخصيت مطلوب و پايبنــدى به



والدين بايد در مسـير دستيابى به كمالات انسـانى با تأسـى از الكوهاى المىى، شـاخصى
 الكَويـى خود توجه داشتـه باشـند، در تنظيـم روابط خويش با فرزندان همـت گَمارند و تقيّد
 احسـاس ارزشـمند پايبندى به نقش هاى جنسـيتى را به فرزندان خود تقديم كردهاند. اين الگَودهى والدين، كودك و نوجوان را به سـوى اهداف و آرمان هاى دينى هدايت خواهد كـري

[^0]كه جهت يابى وى به درك هويت صحيح و انسانى را آسان مىكند. رعايت برخى نكات اساسى در روش الكَودهى در تربيت جنسى حائز اهميت است كه عبارتند از:

 والدين را بدون اراده تقليد و الگَوبردارى مىكند و صفات اجتماعى خود را با ديدن رفتارهاى





 فرد هستند. نقش مادر بهويرَه در هفت سال اول زندگى بسيار مهمٍ است؛ زيرا كودك همواره

 عشق و ايثار را از مادر خود مى آموزد، از او درس اعتماد به نفس، اخلاق و انسانيت مىگيريرد و



 بهويره دختران آن ها را به دقت زيرنظر دارد و با آن همانندسازى مى دكند. بنابراين مادر بايد





در مقابل پدر در سـازندگى و پیید آمدن نقش مردانه و تربيتى خاص پسـر سـهمى بسـزا











 اساس وظيفه پدر و مسئوليت او بسيار سنگیين خواهد بود. پدر بايد باعمل خود بها فرزندش بهويرّه پسـر فرصت دهد تا از اخلاق و رفتار او بهرهمند شـود(صدرى مازندرانى،
 و نبايد اين تقليدها را تمسـخر كند؛ بلكه بايد او را تشـويق كند. تقليد از كفتنار و رفتار ممكن



 واگَذار كـرد؛ زيراعـدم رعايت اين اصل در بزرگســلى فرزند، بر او تأثيرات منفـى مى گـذارد و در عدم موفقيت او بىتأثير نيست آن همم در شرايطى كه اين قانون دائمى و در در تمام امور امور فراكير


استفاده والدين از پوشش و آرايش جنس مخالف يا تشويق فرزندان به انجام رفتارهاى جنس مخالف در كودكى مانند پوشـيدن لباس دخترانه بر پسـربحههاها، بلند گَذاشـتن مو و
 و خوى مردانه رادر وجود آن ها تقويت و ظرافت و لطافت و حساسيت دخترانه را از او سلب مى كنند. كودكى كه با چحنين وضعيتى پرورش مى يابد، در سـن نوجوانى كه قدرت تشـخيص خوب و بد در او به وجود آمدهاست، نسـبت به جنسـيت خود مخالفت نشان مىدهد كهـ از از آن باعنوان مشـكل نارضايتى جنسى ياد مى شـود. براى مثال پسرانى كه موى بلند و آرايش


 جنسيتى فرزندان خود مىگردرند(همان).


 جنـس مخالف را داشتـه باشـد و از لباس و آرايش جنـس مخالف براى او اسـتفاده كند، اين
 نامناسب را انجام مىدهد(يزدانيناه و صمديان، ،وّا) . زيگموند فرويد معتقد بود كه مشكلات
 تعارضها بر اثر رويدادهاى واقعى خانواده و تخيلات كودى تقويت مى شـوند. هر حيزى كه
 پيدايش هويت جنسى طبيعى مشكل ايجاد مىكند. كيفيت روابط مادر -كودك در نخستين سـال هاى زندگى در برقرارى هويت جنسى، اهميت فوق العادهاى دارد. در خلال اين دوره،


آن ها نيز به جنسيت خود افتخار كنند؛ براى مثال به كودك به عنوان دختر يا پسر كوچك بها داده مى شود، ولى مادر خشن و تحقيركننده مى تواند در رشد هويت جنسيتى كودك اختلال ايجاد كند. در اين دوران فرايند جدايى از هويت جنسى قبلى و فردگروى نيز در در جريان است. وقتى مشكلات جنسيتى با مشكلات جدايى و فردگروى همراه شود، ممكن است از تمايلات جنسى براى باقى ماندن در روابطى استفاده شود كه ميان صميميت كودكانه از روى ناحاریى و فاصله گرفتن خصمانه و بیىارزشكننـده در نوسـان است. در چحنين شرايطى برخى كودكان
 بودنـد. كودكان طردشـده و آزارديده ممكن اسـت بر اسر اسـاس چاتنين باورى عمـل كنـند (رابرت،
مارسيا و پیدو، اfolا، ص TVA) .



 نامناسـبى را بركزَيند، الكَوهاى مناسـب را در مسـير رسـيدن و شـكوفايیى فطرت فراروى آنان

 قلههاى انسانيت آشنا شوند(ييروزفر و حسينى محمدآباد، هو هr). توجه به الگوهاى كامل موجب مىشـود انسـان، هدف و راه اتصاف به صفات و كمالات

 هدايتمند سفارش كرده است: (ابه اهل بيت پيامبرتان بنگرَيد. از آن سو كه كام بر مىدارندن،
 و هلاكت بـاز نمىكردانند. اگر سكوت كردند، سـكوت كنيـد و اگر قيام كردند، قيـام كنيد. از


آن ها يِيشى نگَيريد كه گمراه مى شويد و از آنان عقب نمانيد كه نابود مىشويد)' (شريف الرضى،

بنابراين والدين بايد براى اثربخشتر بودن نقش الگويى، افزون بر اينكه خود از الگوهاى هدايتمند بهرهمند مىشوند؛ كودك و نوجوان خود را نيز كه بسيارى از قابليتها و توانايىها در آن هـا ناشـكفته اسـت و براى پوييــدن راه زندگى و درك خـود و بايدهــا و نبايدها، نيازمند آگاهى هاى بى شـمارى هسـتند، در اين مسير راهنمايى كنند تا از اين طريق زمينه سعادت دنيوى و اخروى و رسيدن به حيات طيبه جاويد را در زندگى فرزندان فراهم كنند.
r-r -r. تكريم
كرامت در لغت به معناى شـرافت، خوى وكردار ستوده آمده است(راغب اصفهانى، rifir rir.

 در شناخت جايگاه حقيقى انسان استفاده كرد، تكريم مخاطب است؛ چنانكه اميرالمؤمنين


 זو זا، ص 1ه^). مسـئله كرامت فرزندان از سـوى والدين، به دوره خاصى محدود نمى شـود و از حقوقى است كه از كودكى شروع شده است و ودر تمام دوران رشد او ادامه داردار رحماننيا و
 اوست. به عبارتى بايد شخصيت او محترم شمرده شود؛ زيرا در اين صورت است كه فرزند به
 روشهــا در پرورش كرامت فرزندان، محبت اسـت. محبت، تأثيـر فراوانى در تعالى روح فرزند




در محيط خانواده دارد. محبت، احساس پاک كودک را شكوفا مىكند و بها او اجازه مىدهد






 و محبت به بيرون خانه روى مى آورد و دحار لغزش و انحراف مى شود(صدرى مازندرانى،
 كشـيدن، دلجويـى، تهيـه هديه بـه مناسـبت هاى مختلف و و ... ضـرورى اسـت؛ چـنـانـانكه امام رضـا پیـران و هيچج مردى نيسـت كه دختران و زنانى راكه با او نسـبت دارند، شـاد كند؛ مكرً اينكه خداوند روز قيامت او را شاد خواهد كرد)، (حر عاملى،
 اين زمينه اعمال شود. براى مثال روايات اسلامى بر اين نكته اهتمام دارد كه پدر حق حق ندارد










مباهـات و به دختر و پسـر بودن خـود افتخار كنند. بنابراين باتوجه بهـ كرامت ذاتى انسـان، والدين بايد توجه داشته باشند كه هميشه فرزند رافارغ از نوع جنسيت، مكرين انرم و وعزيز بدارندي،
 جنسيتى را با توجه به ويزگگى هاى جنسيتى در آنان ايجاد كنند.

## 「ّ. روشهاى كنشى

پس از تثبيت هويت و شناخت جنسيتى در بينش وگرايش، رفتارهاى فردى و و اجتماعى
بـر اسـاس آرمان ها و هدفهاى دين شـكل مىگيــيرد. عمل به ارزش ها و باورهاى جنسـيتيتى، مـهمترين چيزى است كه مىتواند چرخه تربيت جنسيتى را تكميل كند. در غير اين صورت
 واقعى حضور ندارد؛ از اينرو نمىتواند در شخصيت و نقش هاى جنسيتى فرد تأثير بكَذارد.
 سالم در كودك و نوجوان نقش دارد، بيان مىشود.

يكى از پيامدهاى تكوين شخصيت جنسيتى، احساس تعهد و مسئوليت در قبال ارزشها و باورهاى جنسيتى است. مسئوليت دادن، يكى از روش هايیى است كه مى توان در دستيابى به

 عنوان امانت الهمى ياهمان تعهد ياد شده است. انسان، امانتدار بزرگَ الهیى است و به بركت حس مسئوليت مىتواند از چنگال زمين رها شودو به عالم بالاپرواز كند(فضل الهى، توحيدى، تنها جهان بينىىاى است كه در آن تعهيد و مسئوليت افراد در برابر يكديگر مفهوم و معنى پيدا مىكند؛ چنانكه تنها جهان بينى ای است كه آدمى را الز سقوط در درّه هولناك
 با افزايش مسـئوليتچֶيرى انسان، زمينه را براى ياپيبندى انسان ها به ارزش ها مهيا مىكند.

افراد مسئوليتضذير، كسانى هستند كه آموزههاى دينى را در زندگى به كار مى بندند، آن ها را


 ملاكى هـاى مسـئوليت بـا نيـروى فكـر و انديشــه و مشـورت، ارزيابـى و سـنجيده و انتخـابـاب



 از طريق به كار بستن الگوى رفتارى صحيح، راهاندازى كام به گام كودكى و نوجوان در انجام

 دينى و بحث و گفتگو با فرزندان در اين زمينه و مهيا كردن فضايـى با با مشاركت فعال فرزندان، مسئوليت پذيرى را در كودكى و نوجوان نهادينه كنند. جديت، پشتكار و و مداومت در اين اين امر










[^1]2. Snaider \& Strip


توانايى را به آنان مىدهد كه از خويشتن مراقبت كنند و در آينده به عنوان بزرگسالى مسئول، وظايف خويش را بر عهده گيرند.
r- r_r . روش بازی كردن
يكى از ممهمترين روش هادر شكلكَيرى هويت جنسيتى، استفاده از روش بازى كردن است.

 مى توانند در دوران خردسالى هنگام بازى و ارتباط باكودك، به تدريج او ر ابا دو جهان متيان زن و مرد آشـناكنـند و تفاوت ها و نقش هاى جنسـي





 زنان بر زين اشـاره كرد كه امروزه در غالب دو





 r. r. (خير لو والَّألالغزل).

آن حضـرت ضمـن روايت دي乏َرى كه علائم آخرالزمان را بيان مىكند، فرمودهاسـت: (ا(در آن





 باعث تحريك هيجان و مسـائل غريزى آنان وكشـيده شـدن به سمت فساد و رگناه مى شوده،
 شود، به مراتب مىتواند بيشتر از هوسرانى ولذت جويى مردان آسيب اوز وايرانـرانگر باشد. حال






 آن نيز چحنين بوده است كه زن ها در مساريز مسافرت ها و جابهجايى ها ها بر كجاوه سوار مى شدندند، نه



 r. . H .




(حر عاملى،


 ساختار و فيزيك خانمه ها، وقتى دختران بهويرّه دختر بحهه ها بر زين دوچرخه سوار مى شوند، زمينـه بـروز مشـكلات غريزى مانند لذت بردن از كشـيدن بدن بر زيــن و در پیى آن تمايل به
 به روز در ميان دختران شايعتر مىشود. شايد يكى از مصاديق فساد و فجورى كه در روايت امام على دختـران، نبايـد از يـيامدهـاى زيانبـار آن در عرصـه اجتمـاع و تهديـد امنيـت اخلاقى و عفت
 كو چه و خيابان ها با توجه به حالت نشستن بر روى دوچرخه و ونوع پوشش شان وان، غالباً موجب
 قرار دارند و نتيجه آن، آزارهاى كلامى و سوء استـفاده هاى جسـمى اسـت كه متوجه دختران


## نتيجدگيرى

هـدف تِزوهـش حاضـر، بررسى روش هـاى تربيـت جنسـيتى اسـلامى بـا تأكيد بـر نقش
 به رسـميت شـناختن صفات متمايز دختر و يسـر در راستـاى تربيت دينى كودك و ونوجوان، مورد تأكيد جدى اين آموزههاست؛ بدكونهاى كه كويا تربيت افراد بدون توجه به جن جنبهدهاى
 آن تأثير عوامل مختلف از جمله تفاوتهاى جنى جنسى در نظر گرفته شود. از آنجايى كه به طور



معمول رشد و پرورش فرزندان در محيط خانواده و زير نظر والدين به عنوان اولين مسئولين



الكَودهى و تكريم، مسئوليت دادن و بازى كردن.

استفاده وكاربست روشهاى متمايز تربيت جنسيتى افزون بر یرورش صفات جنسيتى،





 نهاد مقدس نيز جلوگيرى مىكند.



 فرزين رضاعى و ديگران، تهران: ارجمند ارجند.






 دبيرستانى)، ،ايان نامه دانشگاه ادبيات و علوم انسانى، گروه روان شناسى عمومى، رشت: دانشگاه گَيلان.
 آل محمدد


 كودك و نوجوان با بيشى از ز .Y. .








 \&ץ. فقيهـى، علىنقى، ( (


 $\qquad$ .r^



 ابوالمعالى، هاييده صابرى و رينوس لطيفى، تهران: ساوالان.






 تهران: معارف.

گَنجىزاده، تهران: ورجاوند.
 امام خمينى
 سياوش سرتييى، تهران: اطلاعات.


كودى، ترجمه مرششيد ياسايى، تهران: نشر مركز.

ش یN، ص lol ـ عی.





تعليم و تربيت اسلامى، تهران: مدرسه.

ها. مطمرى، مرتضى، (هوrا ش)، مجموعه آثار شميد مطمرى، تهران: صدرا.


 سيا، تهران: رشد.
 ش ا ص ص هr _
 بر رفتار دينى نوجوانان در شـهر تهران"، دوفصلنامه علمى - پپوهشى بررسى مسائل اجتماعى ایران، ش ا ، صص_r_rtif

 بـر نقـش خانـواده: مطالعه تطبيقى مراجعهكنندگان به سـازمان بهزيسـتى اسـتان كرمـان)، فصلنامه علمى -


عربى

المرعشى النجفى.

 آل البيت ¢ء. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، (FIFIF)، مفردات ألفاظ القرآن، بيروت _ دمشق: دار القلم_الدار الشاميه. FV كلينى، محمد بن يعقوب، (F.V اق)، الكافى، تهران: دار الكتب الاسلاميه.
 العلميه.

للمطبوعات.




[^0]:    1. Atkinson
[^1]:    1. Carlson, Ziporyn \& Eisenstat
