

يكى از كاركردهاى مرهم و مؤثر خانواده در فرايند تربيت فرزندان، كاركرد نظارتى آن است. اجرايیى كردن و كاربسـت اين كاركرد، نيازمند راهكارهاى مختلفى اسـتـ ا اين نوشتار درصدد

 از آن است كه نظارت بر اعضاى خانواده مىتواند به دو طريق بيرونى و درونى صورت گيرد. در نظـارت بيرونـى انتيزه افـراد از انجام صحيح امور، نوعى ترس از مجازات يا يا علاقهمندى به پاداش و تشـويق اسـت، اما در نظارت درونى حالتى در درون افراد، آن ها را با به انجام صحيح
 از سوى والدين در خانواده انجام گيرد؛ خانواده در كاركرد نظارتى خود، موفق بوده است. وازثَان كليدى: كاركرد، نظارت، تربيت، خانواده، قرآن.

## مقدمه

بـا توجـه به آيات قرآن يكى از ممهمترين كاركردهاى خانواده، نقش اساسـى نظارتى آن در

 كسانتان را از آتشى كه سوخت آن مردم و سنگَهاست، حفظ كنيد ....).' بحـث كاركرد نظارتى خانواده از نــاه قرآن در دنيـاى معاصر اهميت بسـيارى دارد؛ زيرا




 ابتدا به بحث مفهومشناسى و ضرورت وجود نظارت در خانواده پرداخته، و سپس مهمترين راهكار هاى نظارت درونى و بيرونى خانواده بيان مى شود.
 برخى كتابهاى علوم اجتماعى همچچون جامعدشناسى كجروى تأليف سليمى و داورى و نيز برخى كتابهاى روان شناسى همچحون روان شناسى عمومى (Y)اثر بی ريا و ديگران و خانواده

 نظارتى خانواده از نگَاه قرآن پرداخته مى شود.

## مفهوم نظارت

نظارت در لغت به معناى (نظر كردن و نگريسـتن به چیيزى)، (امراقبت و در تحت نظر و ديدهبانى داشـتن كارى) و ( (حراست) آمده است ونظارت داشـتن، به معناى مراقب بودن




قرار دادن فعاليتهاى برخى افراد ياگروهها براى تضمين رفتار تمكينكننده و يا فعاليتى كه موجب تطبيق عمليات با برنامه مى شود و يا به عبارت ديگر نظام رادر زمينه هدف هار هان ارين مورد
 از آنجـاكـه وارْ نظارت با واثه كنترل مترادف اسـت، تعريف وارْه كنترل نيز ضرورى اسـت. كنتـرل در لغـت به معناى ((بازرسى)"، (اتفتيش)،، (امراقبت نسـبت به اجـراى امرى)،(دهخدا، ץ r و و اصطـلاح نيـز تعاريف متعددى از آن ارائه شـده است كه از جمله آن هـا مىتوتوان به اين
موارد اشاره كرد:

1. كنترل به معناى توان اعِمال قدرت، هدايت يا بازداشـتن آعمال ديگران استـ(داورى و
سليمى، 0^זا، ص (QA) .
 r. ك. كنتـرل يعنـى بازديـد و مراقبـت از طـرز پيشـرفت اجراى عمليـات در مقايسـهـ با وضع مطلوب و بـه دنبـال آن تغييـر عمليـات بـه منظـور جلوتَيـرى از انحـراف در تحقـق اهــداف پيش بينى شده سازمان است(همان، ص Pهم) .
با توجه به تعاريف بيان شده، نظارت خانواده رامىتوان چننين تعريف كرد: (توان إعمال قدرت و مراقبت از أعمال اعضاى خانواده و هدايت آن ها براى جلوگيرى از انحراف در تحقد اهداف پيشبينى شده).

 تمايل آن ها بها ارتكاب جرم وكجروى راكاهش مىدهدد يا از بين مى برد. درواقع نظارت بيرونى،

 نظارت درونى نيز به نظارتى گفته مى شود كه آدمى بدون اينكه از خارج تحت نظارت باشد، به ارزيابى رفتارهايش مىیریازد و به صورت خودآكاه از رفتارهاى انحرافى و بزهكارانه دورى

مىكند(همان، ص 990)؛ زيرا ارزش ها و هنجارهاى مطلوب توسط والدين در وجودشان درونى شـده اسـت. فرزنــدان با رجوع به اين ارزش هـا در موقعيتهاى مختلف، ناظـر اعمال و رفتـار خويش هستند و نيازى به امر و نهیى و تذكرات والدين ندارند.
از دو نوع نظارت درونى و بيرونى، نظارت درونى در نگاه اسلام داراى ارج و م منزلت بالايى
 خويـش كمــى نكنـد تاواعظ و مانعى از درون جانش براى او فراهم گردد، اندرز ديگران در او او
 انسان بايد همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت كند، پيش از آنكه ديگران عملكرد او را مورد
 حركت انسـان در مسـير صحيح هدايت و تكامل دانسـته و فرموده است: (ااى فرزند آدم! تو همواره در مسـير خير قرار خواهى داشت، مادام كه موعظهكنندهاى از درون داشته باشى و


## ضرورت نظارت در خانواده

 آن، خانواده است كه همگام با ديكر ساختارها در راه رشد و تعالى انسان كام بر مىیارد. اين نهاد مقدس طى قرون متمادى و بلهوي夫ّه در چند قرن اخير، شكل هاى متفاوتى را تجربه كرده و ور فرهنگَهاى گوناگون قالبهاى مختلفى را به خودگرفته است. با اين وجود، خانواده در شـكل هاى مختلف همواره كاركردهاى مهمى را دارا بوده اسـت. يكى از مـمهترين كاركردهاى آن، كاركـرد نظارتـى اسـت؛ زيـرا اگـر اين كاركرد با سـبكى صحيـح و برنامه هاى مناسـب انجام شـود، مىتوانــد موجب سـازندگى و بالندگى اعضاى خانواده شـود و عاملى بازدارنــده از بروز آسـيبهاى اجتماعىى به شـمار آيد. در مقابل، بىتوجهى پدر و مـادر به ايفاى نقش نظارتى خـود در برابـر فرزندان موجب مى شـود آن ها نيز در برابر همديگر، روحيهاي سـر سـرد و بـىتوجه





را بـه نمايشش بگَارند. چنين افرادى نه تنها در تصميمههاى يكديگر مداخله نمىكنند؛ بلكه طـرف مشـورت نيـز قـرار نمىگيرنـد و حاضر نيسـتند درباره مسـئلهاى كـه به يكـى از اعضاى خانواده مرتبط اسـت، بينديشـند. آن ها از مسـائل بىتوجه مىگگذرند و با يكديگر احسـاس
 خانـواده بـه يكديگر موجب بروز انـواع كجروى ها و انحرافـات اجتماعى مىشـود؛ بهويره كه در عصـر حاضـر بـا وجـود تنوع ابـزار انحرافى در جامعه، بسـتر انحـراف و كجـروى افراد بيش
 نظارت بر آن ها آسـانتر است، اصلاح شـود؛ كل جامعه اصلاح مى شود(مكارم شيرازی، ، آVY٪،


پيشگيرى و ممانعت از انحراف از هدف و حصول اطمينان از صحت حركت همه اعضاى خانواده به سمت اهدافت تعيينشده فردى واجتماعى، ضرورت وجودنوعى نظارت در مديريت خانواده را بيش از پيش روشـن مىكند. به عبارت ديگر محيط خانواده مىتواند كارآمدترين نظـارت را بـر اعضاى خود اعمال كند؛ زيرا در اين محيط بـا توجه به اندك بودن تعداد اعضا،
 و چهره به چهره بودن، تماس در مناسبتها و كنش هاى متقابل گروهی و نيز پايدارى نسبى
 و9ه9). آنحه در اين ميان از اهميت بسيارى برخوردار است، پرهيز از سلب آزادى فكر و عمل و تبديل شدن محيط خانه به زندان تفتيش عقايد و رفتارها در نظارت بر فرزندان است؛ زيرا نتايـج شـومى را براى فرزنـدان و جامعه به دنبال دارد. براى مثـال فرزند به جاى صميميت و
 واقعيت در معرض داد و بيداد، ناسزا و گاه كتك خوردن قرار گيرد.
 فرزندان خواستـه والدين راكوركورانه انجام دهند، پس از مدتى نيروى ابتكار و شخصيت را راز دست مىدهند و انگیيزه تقليد در آنها به حالت افراطى در مى آيد. در اينگونه نظارتها با با از

بين رفتن عوامل قهر و اجبار، حركات و سـكنات فرزندان با سـرعت فوقالعاده تغيير مىكند؛ چچنانكه گَاه فرزندانى از خاندان تقوى و فضيلت در اثر محدوديتهاى زياد، پٍ از پايان جبر و تهديـد خـود را بـه عناد و تباهـى مى|فكننـد و بهگونــهاى در آلودگى ها غوطهور مى شـوند كه شگَفتى همگًان را بر مىانگَيزد. اتر رابطه والدين و فرزندان بر اساس تهديد و اجبار باشد، به مـرور زمان فاصله آن ها از يكديگر زيادتر مى شـود و بـه ناها مىاندازند كه از جمله نتايج شوم اين پناهندگى و عواقب خطرناكى آن، فرار فرزندان از خانه
 آينه از اطراف تو پراكنده مىشدند)، (آلعمران: ها 109). محروميت و رفتار تند و خشن در روحيه فرزنـدان اثـر مى گـذارد و عقدههايى در روان آنان به وجود مى آورد كه پـ از گگذشت زمان به صورت كينهتوزى، تندخويى، بدبينى، خشونت وكاه طغيان و سركشى ظاهر مى شوند(بىريا


 نظارت اعضاى خانواده بر يكديكر، نبايد مانع استقلال و آزادى فكرى يكديگر شود و بايد سـازنده و در جهت رشـد و تعالى اعضاى خانواده باشد. روان شناسان اين سبكـ از نظارت را سبك انعطافپذير مىنامند كه با موقعيتهاى جديدى كه رخ مىدهد، تغيير مىكند. اين سـبك نظارت به انجام وظيفه اعضاى خانواده كمك مىكند؛ زيرا جوهره حمايتى و آموزشى آن، اعضاى خانواده را به سـوى شـراكت و يكى شـدن با آرمان ها و نقشه هاى خانواده سـوق

میدهد( كرمى فريدنى، FAKITA صM).

تأكيد قرآن بر كنترل و نظارت خانواده




قرآن در راستاى نظارت خداوند بر اعمال و رفتار بندكان، بخشى از نظارت رامتوجه والدين در خانواده دانسته و فرموده است: (اای كسانى كه ايمان آوردهايد! خود و كسانتان را از آتشى كه سوخت آن مردم و سنگَهاست، حفظ كنيد)'(تحريم: \&). كلمه ("قوا)، جمع امر حاضر از مصدر "(وقايه) به معناى حفظ كردن چیيزى از هر گونه خطرى است كه به آن صدمه بزند و برايش مضر باشـد(طباطبايى، خود رهاكند، به سوى آتش جهنمٌ پِيش مىروند؛ از اينرو هر مردى وظيفه دارد ابتدا خود و به تبع آن، خانودهاش راز سقوط در آتش جهنم حفظ كند. از نظر برخى مفسران حفظ خويشتن با انجام واجبات، ترك معاصى، صبر بر طاعات وعدم تسـليم در برابر شـهوات سركش(طبرسى،
 ودعوت به تقواى الهیى، امر به معروف و نهى از منكر، تشويق وترغيب به كارهاى نيكـ و برحذر

 بنــا بـر روايتى هنگًامى كـه اين آيه نازل شـد، مـردى از مؤمنين كريسـت و گفـت: ا(من از نگَهـدارى نفـس خـودم عاجز بـودم، اينك مأمـور نگَهـدارى از زن و فرزند خود نيز شـدهام)،.



 گام به كَام همراه اعضاى خانواده خود باشـد و بر اعمال، اخلاق و عقايد آن ها نظارت داشـته باشد تا محيطى پاکى و خالى از هر گونه آلودگى را را فضاى خانى خانه و خانواده فراهم كند(مكارم
 بيان كردهاند كه در ادامه به آن ها اشاره مى شود.



 در درون هـر موجـود بـراى رشـد شـخصيت و تجلى عزتنفس و تبديل شـدن به يك انسـان

 موانـع رشـد و شـكوفايى خانواده را شناسـايى و برطرف كنند و اسـتعدادهاى خانـواده راكه مهمهترين آن ها ريشـهدار شـدن باورها، ارزشهانا، محبت، دوستى و حرمتگَذارى به همديگَر اسـت، به ثمر بنشـانند. اين امر بايد از ابتداى پايهگذارى شـخصيت كودك شـروع شود؛ زيرا بيشـترين ارتباط كودكى با والدين در اين دوره اسـت. ايـن دوره، دوران وابسـتگى و اعتماد كامل كودك به والدين اسـت و ميزان تأثيرپذيرى او از پدر و مادر بسـيار عميق و پابرجاسـت؛

 فرزندتـان شـتاب كنيد، بيـش از آنكه منحرفان زودتر از شـما به سـراغ آن هـا بروند) " آكلينى،
 صحيح زندگى را نمى شناسـند و قادر به انطباق خود با هنجارهاى جاى جامعه نيستند(هاشـمى،
 مههمترين آن ها عبارتند از: اــا. الگو شدن

مـمهتريـن مرحلــه تربيـت، ايجـاد نتَرش مثبت اسـت. والديـن بايد براى كرايـش اعضاى خانواده خود به سوى ارزشه هاى المهى در محيط خانه و خانواده، برنامهاى ويرّه تدارك ببينند وآنان رادر دنياى امروز كه با انواع تبليغات رنگارنگَ مواجه هستند و در معرض هزاران آسيب






حساس از تمام صحنههاى زندگى خانواده و بهويرّه حركات و رفتار والدين و ديگر اعضاى آن فيلمبردارى مىكند. ازلبخندها، زمزمهها و نوازشهاى والدين درس خوشبينى، اميدوارى، اعتمـاد و محبـت مىى آمـوزد و به عكس از تندى ها، بدرفتارى هـا و عصبانيت هاى آن ها ها دا درس تندى و بداخلاقى مىگيرد. كودك سـخن گَفتن، آداب معاشـرت، رعايت نظمهر يـا بـىنظمى، امانتـدارى يـا خيانت، راستتگويى يـا دروغگويـى، خيرخواهـى يا بدخواهـى را اابتـدا در محيط خانه فـرا مىگيرد. اگر پدر و مادر به دستورات دينى اهميت دهند و اهل عبادت، نماز، دعا، تلاوت قرآن و توجه به معنويات باشـند، بىى شك بر ابعاد روحى و دينى كودك تأثير مىگَذارند. از همينروست كه كودك سه يا حهار ساله هنگام مشاهده نماز والدين، به نماز ترغيب مى شود و مانند آنان به ركوع و سجده مى مود. عملكرد فرزندان كو چحكى كه همراه پֶر و مادر به مساجد و حسينيهها
 حالت تريـه در مىآورند، حاكى از تأثير عملكرد والديـن بر رفتار دينى فرزندان استـ الظهار

 بنابراين اگر والدين رفتارهاى مذهبى را براى اعضاى خانواده خود مى پپسندند، بايد ابتدا



 از تعليم ديگران به تعليم خويش بيردازد و بايد تربيت كردنش پيش از آنكه با زبانش باشــد، با سيرت و رفتارش باشد وآنكه خود راتعليم دهدوتربيت نمايد، شايستهتر به تعظيم است ازآنكه
 شدن ارزنشها، نتيجه تمايل فرزندان به ويرگگى هاى مثبت والدين است؛ زيرافرزندان مىتوانند



تجربيات خوشايند راز طريق شبيه والدين شدن تجربه كنند(شاكرىنيا، برثا،، صهـ) . خداوند درباره تأثيركذارى رفتار والدين بر اعضاى خانواده، اقوام منحرف گذشته رامثال زده است كه به خاطر خانوادههاى خود، به دره هولناك رذايل اخلاقى سقوط كردهاند: (پجون كار زشتى كنند،

 اين ارزشها درون فرزندان نهادينه مىشـود و در نتيجه فرزندان با رجوع به اين ارزشها ها در موقعيتهاى مختلف، خود ناظر اعمال و رفتار خويش خواهند بود، بـى آنكه از جانب والدين
امر و نهـى صورت گيرد.

اـــ. امر به معروف و نههى از منكر امـر بـه معروف به معناى دسـتور به انجام كارهاى پســنديده، خوب و مشـروع و اطاعت خدا به صورت گَفتارى و رفتارى و نهى از منكر به معناى منع از كارهاى زشت و گَناه به شكل

 در آيه 「זا سوره طه و وه سوره احزاب، از جانب خداوند و رعايت حجـابّ دعـوت كند. پدر نيـز به عنوان سرپرست خانواده، وظيفه اجـرای آن رابر عههده دارد و تك تك اعضاى خانواده بنا بر گفته خداوند: "او مردان و زنان با ايمان، دوستان
 وظيفه اجراى آن را در محيط خانواده بر عهده دارند.

اگر اعضاى خانواده يكديگر را به انجام نماز، روزه، امانتدارى، درستـكارى و ... سفارش كنند و از كار زشت بازدارند، ابتدايیترين اثر مستقيمر و مثبت روانى آن، اهميت قائل شدن
 و منكر امرى قبيح جلوه مىكند و در نتيجه گرايش به معروف زياد و روى آوردن به منكر اندى
1.





خواهد شد(همان، ص זA1). در واقع انجام امر به معروف و نهى از منكر با روش هاى صحيح، سد محكمى در برابر ناهنجارى ها و جرايم است و موجب تشويق نيكوكاران، آگاه كردن افراد جاهل، هشدار براى جلوگیرى از خلاف و نيز بريايى و استحكام ارزشها مىگردد(قرائتى، זیז٪،، جه، ص FIf). در مقابل اگر با روش هاى نامناسـب صورت گيرد و يا ترك شـود، ممكن اسـت منجر به گسـترش منكر، تعطيل شـدن معروف و نيز منجر به جرمزايـى شود(مسعودى، MVAI، ص IVr)؛ چֶنانكـه خداونـد فرموده اسـت: (ااگر خداونـد برخى از مردم به وسـيله برخى ديگر
 فسـاد بعض ديگَر را نگيرند، زمين به فسـاد كشــيده مىشـود و منظور از فسـاد زمين، فسـاد جامعـه انسـانى اسـت كه بـا امر به معـروف و نهـى از منـكر مىتـوان جلوى فسـاد در جامعه از جمله خانواده راگرفت و از اين طريق هنجارشكنى هاى اجتماعى را ابتدا در خانواده نظارت
 امر به معروف و نهى از منكر در صورتى كاركرد واقعى خود راخواهد داشت كه با رعايت تمام مراتب و شرايط اجرا شود و نخستين مرتبه آن، انكار با قلب است؛ يعنى زمانى كه فردى گناه و انحرافى رادر يكى از اعضاى خانواده خود مشاهده مىكند، در دل خود از آن عمل احساس ناراحتـى كنــد و اگر آن عمــل ادامه پيدا كرد، به زبانى نرم فرد را ارشـاد كنـد؛ چنانكه خداوند به حضرت موسى نرمى با او سخن بگويند: (ابه سوى فرعون برويد كه او به سركشى برخاسته و با او سخنى نرم گوييد شايد كه پند بیذيرد يا بترسد)
 تذكر با زبانى نرم اثر نداشـت، ســپس نوبت به اعمال قدرت مىرســد؛ چنانكه خداوند نيز در قرآن كريم در برخورد با زنانى كه گرفتار عمل زشت نشوز و كوتاهى در انجام وظايف زناشويى

. r. r.


تشـويق و ترغيـب فرزنـدان بـه كارهـاى نيـــ و برحذر داشـتن از كارهـاى بد، يكـى ديگر از راهكارهـاى نظـارت بيرونـى از سـوى خانـواده اسـت. هنگگامـى كـه فرزند رفتـارى صحيح و متفـاوت بـا رفتارهاى نامطلوب پیيشـين انجام مى دهد، مىتوان با تشـويق آن رفتار نظر وى را بـه رفتـار مطلـوب جلب كرد و بهگونـهاى آزادانه و غير تحميلى، او را به سـوى رفتار مطلوب برانگيخت(حسـين زاده، وqّا، ص IVo). گاهـى يـك جملـه تشـويقآميز چنــان تأثيـر عميقى در روحيـه افراد مىگذارد كه غير قابل توصيف اسـت. با تشـويق مىتوان بهترين اسـتعدادهاى انسانى را آشكار كرد. تشويق موجب تكرار بيشتر رفتار مى شود. زمانى كه فردى مورد تشويق قرار مىگيرد، احساس عزتنفس مىكند كه نتيجه اين احساس، دور شدن از اعمال ناپسند است(مشكانى، اسیזا، ص זץ).

قرآن كريم نيز از روش تشويق براى تحريك انسان به رفتار نيك و بازدارى از رفتار ناپپند، به صورت گسترده استفاده كرده است. تمام آياتى كه از بهشت و نعمت هاى مادى و معنوى سـخن گفتهاند، شـاهدى بر اين مدعاسـت؛ از جمله آيه V سوره حديد بهرهمندى از پاداش بـزرگَ الهـى را اجر كسـانى مى داند كه از دسـتور الهى پيروى كنند و رفتـار مطلوب و مورد نظر خدا را انجام دهند: ((به خدا و پیيامبر او ايمان آوريد و از آنچֶه شما را جانشين آن كرده است، انفاق كنيد؛ پس كسـانى از شـما كه ايمان آورده و انفاق كرده باشـند، پاداش بزرگى دارند).' همچچنين خداوند به تنبيه بدكاران اشاره كرده و فرموده است: (او هر كس بدى به ميان آورَد، به رو در آتش [دوزخ] سرنگون شوند. آيا جز آنچֶه مىكرديد، سزا داده مىشويد؟«؟ (نمل: ه9). در آيه IFV انعام نيز فرموده است: (اعذاب خداوند ازگروه مجرمان بازگَردانده نخواهد شد)". والديـن نيـز بايـد با الگو گرفتـن از خداوند، براى كارهـاى نيكـ و بد فرزندان پـاداش و عقابى متناسب باعمل شان در نظر بگیيرند. تشـويق هنگامى مىتواند مؤثر واقع شـود كه خود عمل نيك نيز تحسـين شـود. تشويق






بايد با سنّ فرزند، نيازها، شرايط و موقعيت (مكانى، شخصى، روانى و ...) وى تناسب داشته باشـد(امينى،



 استفاده كرد. تنبيه بايد حسابشـده و وقيق باشـد و از حد و مرز لازم فراتر نرود؛ زيرا عملى طبيبانـه اسـت و نسـنجيدگى و بـى دقتـى در آن آثار منفى به همــراه دارد. تنبيه بايد از چنـان ظرافتهـاى تربيتى برخوردار باشـد كه به صورت عاملى بيداركننده و بازدارنده عمل كند؛ از

 تنبيه شـونده در جمـع و تكـرار عمل مى شـود. همحنیين در اسـتفاده از تنبيه بايـد تنبيه غير
 از منكر و تشويق و تنبيه به عنوان دو ابزار نظارت بيرونى در خانواده ها با به درستى اجرا شا شوندي، ارتكاب جـرم در اعضاى خانواده و نيز تمايل آن ها به ارتـكاب جرم و كجروى كاهش مانـ می يابد

 زمانى كه فرزند به خاطر اعمال شايسته تشـويق مى شود، احساس كرامت مى كند كـه نتيجه
 سنجيده باشد، همين نتيجه را به دنبال دارد.

## r. نظارت درونى بهترين نوع نظارت




ناظـر اعمـال فرزندان شـان باشـند و در موقع لزوم به آن هـا تذكر دهند و امـر و نهى كنـند. اگر فرزندان ارزشههاى مطلوب را به خوبى فرا گرفته باشـند و اين ارزشها ها در آن ها درونى شـده باشد، نياز كمترى به حضور و نظارت دائمى والدين خواهند داشت. افراد داراى منبع نظارت درونى معتقدند رويدادهاى مثبت زندگى در نتيجه برنامهريزى دقيق و كوشش مستمر خود آن ها به دست مى آيد. بنابراين مسئوليت هر گونه عمل و رفتار خود و پيامدهاى ناشي آنى از آن را مى یذيرند. براى مثال دانشآموزى كه دير به كلاس مى رسـد، علت آن را دير خارج شـدن از خانـه مىدانـد، نه عوامل بيرونى. اين در حالى اسـت كه افـراد داراى منبع نظارت بيرونى، ميان رفتار خود و رويدادها هيجّكونه رابطه علت و معلولى نمى بينند و بخت و اقبال، تصادف يا اشخاص ديكر را مسئول نتايج رفتار خود مىدانند و در نتيجه خود را مسبب اين علتها


 مهـارت هـاى مقابلـهاى برخوردارنـد. در مقابـل كسـانى كه منتظـر نظارتكنـندههـاى بيرونى
 آن، واكنـش هيجانى يا اجتنابى نشـان مىدهند. فرزندان با نظارت درونى، بيشـتر مستقل

 نظارتى خانواده اشـاره كرده اسـت، بنابراين هر دو نوع نظارت از نظر خداوند داراى اهميت اسـت و شـايد بتوان كفت نظارت بيرونى به عنوان مكمل نظارت درونى به شـمار مىآيد. به عبارتى نظارت بيرونى در صورتى كارآمد خواهد بود كه با نظارت درونى همراه باشد.



## فهرست منابع

## فارسى


 $\qquad$ .r
 دفتر همكارى حوزه و دانشگانا.


 با تأكيد بر دور نوجوانى و جوانى، حانی اواول، تهران: سروش.

و ثِّوهشى امام خمينى




 ror-
 همدانى، حاپ اول، قم: اسماعيليان.


 ا امام صادق قا



 تبليغات اسلامى. -T. مشـكانى، محمدرضا و زهرا مشـكانى، (INז|)، (سنـجش تأثير عوامـل درونى و بيرونى خانواده بر بزهكارى



$$
\begin{aligned}
& \text { بى جا: سازمان انتشارات پ夫وهششًاه فرهنگً و انديشه اسلامى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.VA_ } 1.9 \\
& \text { عربى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آل البيت } \\
& \text { V. هيثمى، على بن ابى بكر، ( ( أاق)، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بيروت: دارالكتب العلميه. }
\end{aligned}
$$

