

چچیده
در نوشـتار پيشرو ابتدا مبانى علمى تربيت كودك در هفت سـال اول، با توجه به روايت ((الولـد سـيد سـبع سـنين...)) مفهوم شناسـى شـده و ســـس برخـى از معروفتريـن نظريات روان شناسـى در زمينه رشـد كودكى به روايت مذكور عرضه شـده اسـت تا ضمن نقد و بررسى ايـن نظريـات، اصالـت برنامههـاى تربيتى اسـلام از منظـر دانش تجربى آشـكار شـود. روش پ夫وهش حاضر توصيفى ـ تحليلى و جمع آورى اطلاعات به شيوه كتابخانهاى است. بر اساس نتايج، ممهمترين برنامه تربيتى اسـلام در هفت سـال آغازين زندگى كودك، برخورد محترمانه و بزرگوارانـه بـاكـودك اسـت. گزينش مرحله سـيادت بر مبناى مسـائل دقيقى صـورت گرفته اسـت؛ مسـائلى همحـون نيازهـاى خـاص دوران كودكى، ويزگى هـاى منحصر به فـرد كودى در ايـن دوران و آثـار مثبتـى كـه روشهـــاى خـاص تربيتى ايـن دوران بر شـخصيت كودك بر جـاى مـگـذارد. بـا توجه به نگگرش محدود روان شناسـى تجربى نسـبت به ماهيت انسـان،



شـايد تعداد انگشت شـمارى از نظريات موجود در حيطه روان شناسى كودى كاملاًصحيح و بى بنص باشند. با اين وجود مرحله سيادت وارد شده در روايت مورد بحث با در نظر نـر كرفتن

 وازثَان كليدى: تربيت كودى، سيادت، هفت سال اول زندگى، تربيت اسلامى.

## مقدمه

از ديرباز تاكنون يكى از ممهمترين دغدغههاى هر جامعهاى، يرورش صحيح نسل آينده

 اسـت، ايـن مقولـه مسـئوليتى بس تران اسـت كـهـ بايد بـا مطلوبتريـن روش ها با به سـر منزل مقصود برسـد. بنابراين روشـن اسـت كه موضـوع تعليم و تربيـت و روش هاي مانـي مطلـوب آن از





 روايت ارزشـمند پيامبر اكرم

 سـال اول (گويى كه) سـرور است)،. اين حديث با اشاره به اهميت مراحل رشد كودك، خاطر نشـان مىكند كه شـيوه تربيتى كودى در هر مقطع از رشد، بايد به فراخور مقتضيات سنى او

بنا بر نتايج بررسىها، آثارى كه در آن ها به اين دسته از روايات اشاره و يا از مضمون آنها


بهرهگيـرى شـده اسـت، صرفاً از نقطه نظر اسـلام به تبيين و واكاوى ايـن روايات پرداختهاند و روش هـاى تربيـت اسـلامى از آن هـا اسـتخراج شـده اسـت. از ميـان ايـن آثـار مىتـوان بـه كتاب هاى نگَاهى دوباره به تربيت اسلامى اثر باقرى، تعليهم و تربيت در اسلام تأليف الهامىنيا


 درونى) نوشته پسنديده(ههسا) اشاره كرد. در اين ميان مقاله ((مطالعه تطبيقى روايت سبع سـنين بـا نظريات تربيتى) نوشـته مبشـرى و مشعشـع (Ifoo)، ميزان همخوانـى روش تربيتى برگرفتـه از ايـن روايات را با نظريات علم روان شناسـى در زمينه رشـد مورد بررسى قرار داده و از اين نظر گامى فراتر از تحقيقات پيشــين برداشـته اسـت كه نقطه عطفى براى اين موضوع
به شمار مى آيد.

از آنجا كه هيجّ يك از مقالات پيشين، مقايسه كاملى از روش تربيتى مبتنى بر اين روايت
و نظريات روان شناسـى رشـد در منابع غير اسلامى ارائه نكردهاند، بنابراين بايد پيش از ورود بـه جزئيـات بحـث، تفاوت هاى بنياديـن منابع تربيتى مبتنـى بر دين اســلام و منابع تربيتى متكى بر علم و تجربه بشـرى ذكر شـود. از اينرو در پزوهش حاضر مسـئله مذكور مورد بحث قرار گرفته است. ريشه تفاوت منابع اسلامى و غير اسلامى در نوع نگًاه مكاتب به انسان نهفته است؛ چراكه ارائه كاملترين نظريه در زمينه علوم تربيتى در گرو ميزان شناختى است كه هر مكتب از ماهيت انسان دارد. در حال حاضر غالب مكاتب فكرى پذيرفتهاند كه انسان از ابعاد و ساحت هاى وجودى متعددى برخوردار است(مظاهرىسيف، VAYا، ص \& \& ). در گذشــته مباحـث پيرامـون روح انسـان و مسـائل معنـوى در علـم روان شناسـى غربـى
 در قـرون اخيـر نيــز على رغم مورد توجه قرار گرفتن مطالعات معنـوى در غرب، نظرياتى كه در منابع غير اسلامى علم روانشناسى پيرامون روح و روان انسان وجود دارد؛ از منظر خود علم كاملاً بىنقص و معتبر نيسـتند و نيز ممكن اسـت با پيشرفت دستاوردهاى انسان تغيير كند

و اصلاحاتى در آن هـا اعمال شـود(نبويان، rNثا، ص IV). اين نظريـات اغلب از جانب مكاتبى ارائه شـدهاند كه هر كدام يكى يا بخشـى از ابعاد وجود و زندگى انسـان را منكر شـــده و ويا عملاً






 روايـى نمى تـوان به صراحت درباره متقن بودن آن ها نظر داد؛ زيرا منابع روايـى معمولاً به دو بخش معتبر و غير معتبر تقسـيمهمى شـوند كه با جستوجو و و بهرمكيرى از علم رجال و درايه بايد روايات متقن را برگزيد.
 تربيتى ذكر شـده از اصالت بيشـترى برخوردارند، با روش توصيفى ـ تحليلى ابتدا بخش الـو اول ايـن روايت (هفـت سـال اول) را به نحوى كاربـردى و قابل درى تبيين كند و ســيس نظرياريات اساسى مطرح شده در اين زمينه راكه در منابع علم روان شناسى بيان شده است، باريا باروايات
 آشكار كرد و مورد نقد قرار داد.

## بررسى روايت سبع سنين و سلسله روايات مشابه آن









هفت سـال بنده و هفت سـال وزير اسـت. ســس اگر در ا Y سـالگى از تربيت او راضى بودى


 روايات مشابه در ادامه خواهد آمد.

الـف. روايتـى مشـابه در بردارنـده عبـارت (الأُعـلامُ يَعَبُبُ) كـه در دو نقل متفـاوت از امام


 و هفـت سـال كتـاب (قرآن واحكام الهىى) را فرامى گیيرد و هفت سـال حـلال و حرام را آموزش مى بيند)،.
 فرزند هفت سال بازى مىكند و هفت سال حلال و حرام را آموزش مى بيند)،.

روشنى دارد(آذرنوش،

ب. دسته ديگَرى از روايات مشابه نيز وجود دارد كه با بادو بيان متفاوت، دربردارنده عبارات



 كرد و صالح شد [كه هيجّ] و اگر نشد، به خودش واگذار [او را رها كن]].


 فرزندت را تا شش سال رها بگَذار و تا شش سال بر اساس كتاب (قرآن و احكام الهـى)


بود و صالح شد [چهه خوب]، وكرنه به خودش واگذار [او ر را رها كن]].
(إحمِل) از ريشـه (احَمل) و به معناى نكَهدارى كردن، مسـئوليت رابر عهده كَرفتن، بار
كسى را بر دوش كشيدن و آسوده داشتن است(آذرنوش، ^9ّا، ص (If).






او نيست).

 بازى كند و هفت سال بعد او را تحت ادبآموزى قرار ده و وهفت سال ديگر او را را با خود همراه كن [تا همدم و همراز و شـريك تو باشـد]. بس اكر راه راست را يافت [ كه هيج] وَرْنه اميد خيرى در او نيست).



خير از او نمى رود).

 سرگرمى و كنجكاوى آزاد گذاشته شود.


 كه در برخى منابع باعبارت ("يُربى الصَّبى)" نيز ذكر شدهِ است اسِّ

 كودك را هفت سال مهلت داده مى شود و هفت سال ديگر او ر اادب مىآموزد و هفت سال بعدى به او كار سبرده مى شود و [رشد بدنى] و قد كشيدنش تا זّ سالگى ادامه مى يابد و [رشـد] عقلىاش در


 qva بعـد تحـت تأديـب قـرار مىگيرد و در هفت سـال ديحـر، كار و مسـئوليت به او ســردهـ
 بعد از آن هر چه به دست مىآورد، از طريق كسب تجربه است)،

 با توجه به بخش نخسـت سـاير روايات مذكور و به احتمال قوى از ميان اين دو نقل، روايت حاوى واثه (يرخي") داراى همخوانى و مطابقت بيشترى است؛ از اينرو احتمال دارد كه واره ("يرخي") صحيح باشد(پسنديده، هو٪ا، ص ^).





 نتيجه بررسى روايات فوق دو مفهوم زير روشنسازیى مى شود: 1. معناى سيادت در مورد كودک

مراد از سـيادت كودك، اين است كه كودك همحون امير و حاكم نياز به اكرام و احترام
 والدين انجام يا ترك عملى را از كودى خواستار باشند، بايد خود رادر مقام بنده او او قرار دهند و همانگونـه كـه عبد از مولاى خود تقاضاو خواهـش مى مكند، با زبان ملايم و از موضع پايیين
 نظارت و تربيت كودك در اين سـنين بايد با تدبير خاصى عمل كنند تاكودك، خود را فردى محترم بداند و عزتنفس لازم در وى شكل گَيرد.
 اجابت قـرار گيـرد و بـراى انجـام هـر كارى آزادى مطلق داشـي
 كامـل نشـده اسـت. بنابرايـن در ايـن سـن توقع اطاعت و حرفـشـنـوى مسـتقيم از كودكى، امـرى غيرمنطقى و نامعقـول است؛ در حالى كه طبيعى است اگر كودك چنيــين انتظارى را
 فقط از ديد خود مى بيند و هنوز ممهارت به تعويق انداختن ارضاى نيازهايش راكسب نكرده است(ينتلى، برזا، صمז٪).

## r. آزادى عمل مصلحتآميز


والدين تعجببرانگيز باشد؛ اما اين موضوع حقيقت دارد و با توجه مطالب پيشين، بسيارى




را بيرون مىريزد، از ديد والدين منطقى نباشـد؛ اما با اندكى تأمل در مقتضيات رشـد كودك كه يكى از آن ها ارضاى نياز كنجكاوى، برقرارى ارتباط مسـتقيم با باشيـا و كسـب تجربه است، اهميت موضوع براى بزركسالان و از جمله والدين قابل دركى خواهد اريند بود. بنابراين والدين با با
 منطقى و غيرمنطقى او ر اتشخيص دهند، ياسـخگوى خواستـههای طبيعى و منطقى او با محبت و روى گشـاده باشـند و در مقابل خواستههاى غيرمنطقى و خطرآفرين وى مقاومت كنــد. اگَ چه كسـب تجربه مستقيم يكى از نيازهاى اساسى كودك براى رشـد است، امـا اما از آنجا كه كودك توان تشـخيص تجربه خطرآفرين راندارد؛ والدين بايد در برابر خواستنه هايى
 نشـوند. در عين حال بايد توجه داشـت كه اعمال قاطعيت درباره كودكان نبايد با خشـونت همـراه باشـد؛ بلكـه بايد در عين صبـورى و ملاطفت و مهربانى صورت گيرد و يا از شـيوههاى

 وكنجـكاوى آزاد باشـد، به صورت نامحسـوس بايد تحت نظارت وكنتـرل والدين قرار گيرد و آزادى اش با ساماندهى امورى كه قادر به انجام آن هاست، با كنترل منطقى همراه شود.

## دلايل اهميت مرحله سيادت در روايات



> اين مسئله ذكر كردهاند كه در اين بخش مورد بررسى قرار مىگيرد.

## 1. نيازهاى ممهم و اساسى كودك در هفت سال اول زندگى



 ـــنياز به محبت و عطوفت بسـيار و قرار گرفتن در كانون توجه والدين؛ إبار الباز محبت بايد

در حد نياز حقيقى كودك باشد؛ زيرا زيادهروى در محبت آثار زيانبار شخصيتى رابراى
كودك به دنبال خواهد داشت.

זםצו، جז، ص זזו).
r. آثار مهمر رفتار سيدانه بر شخصيت كودى

رفتار سيدانه با كودك آثار مهمى بر شخصيت او او دارد كه برخى از آ آن ها عبارتند ازي
 كنجكاوى؛

- جلب اعتماد كودك به والدين و شكلگيرى رابطه ناگسستنى ميان آن ها؛
 موجب مى شـود او اين سبك رفتارى را از والدين خود بياموزد و در دور درههاى بعدى رشد، فرزند مطيعترى مى شود و راحتتر تحت تعليم و تربيت قرار مىییيرد؛
 منطقى هيجانات در اين روش تربيتى؛



## مصاديق رفتار سيدانه باكودك


بيان و بررسى مى شود.

1. بها دادن به كودى

والدينى كـه بـه نظـرات كودك خـود توجه مىكنند، نسـبت بـه آن واكنش مثبت نشـان مى دهند، در صورت نادرست بودن با ملاطفت و توضيح متناسب با سـن كودك، تفكر وى را ااصلاح و براى ارائه نظرات بهتر به او كمك مى كننــد؛ به طور قطع كودكى باعزت نفس بالا تربيت خواهند كرد(خاتمى و خاتمى،



است؛ چنانكه نقل است روزى شخصى مرتكب گَناهى شد كه مستوجب كيفر بود و به همين



 ص یایז؛ ابن شهرآشوب، ،

## r. محترمانه خطاب كردن كودى

رفتـار محترمانـه بـا كـودك موجـب مىشـود آن هـا در بزرگسـالى از شـخصيت سـالم و
 اسـت: (اولين احسـان مرد بر فرزندش، انتخاب نام نيكو براى اوست. شما مراقب باشيد نام

r. سلام كردن به كودى

سـلام كردن بزرگترها به كودك موجب مىشـود حس ديده شدن و محترم شمرده شدن در وى ايجاد شـود كه تأثير بسـزايی در شـكلگيرى عزتنفس او دارد(خاتمى و خاتمى، ، Irar،


 او به دنبال دارد.







## F. ترسش از كودك

پرسـش از كودكى نه تنهيا موجب مى شـود كودك احسـاس كند از ديد بزركترها فرد مهمى است؛ بلكه موجب تشويق شدن او به تفكر منطقى و انديشيدن مى شود و روش هاى صحي


 ببين چه به نظرت مىآيد).

ه. سيردن مسئوليت به كودك



 كه طفل در كودكى با سخختى ها و مشـكلات اجتنابنایپذير زندگى كه غرامت آن است، روبهر رو شـود تا در جوانى و بزرگّسـالى، بردبار و صبور باشـد)' (صدوق، فراهم كردن زمينه مسئوليت از سوى والدين و ديگر نهادها نراى تربيتى براى رشد و و آشنايى با
آن شرايط، امرى ضرورى است.

## 9. وفاى به عمهد در برابر كودك

 در برابر كودك افزون بر اينكه نشان دهنده احترام والدين به آه آن هاست، تأثير بسزايى بر رابطه


 ولى و روزى رسان خود مىداند. حال اگر با بدعهدى والدين روبهرور و نسبت به آن ها با بدبين


شود، در آينده نيز به خداوند به عنوان رب و پروردگارى كه تمام امور به دست اوست؛ بدبين
 عهـد در برابـر كـودكى فرموده اسـت: (اكودكان را دوسـت بداريد و بـا آنان مهربان باشـيد و هر گاه بـه آنـان وعـده داديـد، بـه آن وفـاكنيد؛ زيـرا آنـان روزى دههنده خود راكسـى غير از شـما
نمىدانند)" ( كلينى، rva rı، ج، ص \&q).

عدم خشونت و تنبيه بدنى كودك .V
يكى از نشـانه هاى بارز احترام و شـخصيت قائل شدن براى كودك، عدم خشونت كلامى و تنبيه بدنى اسـت. اسـلام شـيوههاى بسـيار متعددى را براى تنبيه كودكى به منظور تغيير رفتار نادرسـت وى ارائه كرده اسـت كه در هيج يكـ از آن ها نشـانى از خشـونت و تنبيه بدنى نيسـت؛ روش هايى همچچون تغافل، بخشـيدن كودك در قبال عدم تكرار رفتار ناپٍــند، قهر كـردن كوتاهمـدت باكودك، نشـان دادن ناراحتى خود از رفتار وى، محــروم كردن او از برخى
 اسـت كـه فـردى از فرزندش به امام كاظهم ،

بلكه با او قهر كن، ولى نه به مدت طولانى)" (مجلسى، גצז1، ج (10، ص 99) .

## نظريات مهمم مكاتب روانشناسى درباره ويزگى هاى شخصيتى كودک

در ايـن بخـش برخى از اساسـىترين مطالعـات، تئورى ها و نظريات علم روان شناسـى با توجه به روايت بررسى و نقد مى شوه.

## ا. نظريه رشد روانى ـ جنسى زيگَموند فرويد

نظريـه روانـكاوى از مطالعـات زيگمونـد فرويـد روى بيمارانـى كـه از مشـكلات روانـى رنج
 ضميـر ناخـودآگاه بـر رفتـار انسـان تأثير مىگـذارد و تعارضاتى كـه در طول هر يـــ از مراحل



رشـد اتفاق مىافتد، مىتواند تأثير مادامالعمر بر شـخصيت و رفتار فرد داشتـه باشـد. يكى از


 او دارد. طبق نظريه وى، انرزثى ميل جنسى در هر هر مرحله رشـد در يكى از نقاط جنـي جنسى بدن متمركز مى شـود و عدم موفقيت در حل تعارضات يك مرحله خاص، مى متواند منجر بـر به باقى ماندن شخصيت فرد در سطح همان مرحله از رشد شود. اين مسـئله مىتواند بر بر نوع رفتار


 بَذارد(اسنودن، גMזا، ص זیזו).
از نظـر فرويـد، ايـن تجربيـات اوليـه اسـت كـه بيشـترين نقـش را در شـكلدههى رفتـار و
 مطالعات فرويد باب جديدى را در روان شناسى گَشود، اما نقدهاى بسيارى نيز به تئورى هـا ها

 ص (1A9). فرويد معتقد است ماهيت انسـان، خنثى است و انسـان در ذات نه خوب است است و نه بد. وى همحچون ديگر روان شناسان غربى تنها بر بعد بيولوزيك انسان تأكيد دارد و ونسبت
 محدوديت هاى اجتماعى و موجودى است كه اراده و اختيارى در عدم تأثيرپيذيرى از محيط
و تعيين سرنوشت خود ندارد.

اگرچچـه محـور اساسى تفكر كودكى در سـال هاى ابتدايـى پس از تولد را نيازهاى اساسـى

ا. براى آكاهى بيشتر درباره نقدهاى مكتب روانكاوى فرويد ر. ك :

1) دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مكتب هاى روان شناسى و نقد آن، بخش پجهارم، فصل ^.



خـود و محيط پيرامـون، در كنترل غرايز و نيازهاى فيزيولوريـى ضعيـف عمل مىكند؛ با اين


 شـخصيت و مـورد احتـرام معرفى مى كند و نقـش اراده و تفكر فعـال و يوياى وى رادر مسـير رشد، براى رسيدن به كمال مخدوش نمى سازد. بايد توجه داشت كه مطالعات و تئورى هاى فرويد صرفاً تحليلى بوده است و هيجاج برنامه و روش تربيتى مشخصى ر را ارئه نمى دهد، حال آنكه غناى اين روايت تا آنجاست كه با غور در معناى دقيق وارْ (اسـيد) در خر خصوص هفت سال اول رشد، مىتوان به يك برنامه كامل تربيتى مبتنى بر شناخت روحيات كودكى در اين سنين دست يافت.

## r. نظربي رشد روانى ـ اجتماعى اريكسون


 را مطرح كردند. از ميان اين نئوفرويدى ها، ايدههاى اريك اريكسون شايد شناختهشدهترين
 در طـول زندگى بـاتمركز بر تعامــل اجتماعى و دركيرى هايـى كه در طـى مراحل مختلف رشـد


 دارد. نظريه هشـت مرحلهاى رشـد وى (چهار مرحله آغازين مربوط به دوران كودكى و وريهار مرحله پس از آن به نوجوانى و جوانى و دوران بعد از آن تعلق دارد كه در این بحث تنهيا چهار مرحله ابتداييى مربوط به كودكى ذكر شده است)، اين روند ر ا از بدو تولد تا مرگى بدين ترتيب توصيف مىكند كه در طى هر مرحله، افراد با تعارضاتى روبهر هرو هستند كه بر عمر بملكرد و مراحل


بـر ادامـه فرايند رشـد در كل طول عمر متمركز اسـت. كودكان و بزرگّسـالان در هر مرحله عمر
 موفقيتآميـز چالش هـاى هر مرحله منجر به ظهور يكى فضيلت روانى مادامالعمر مى شـود.

مراحل رشد روانى ـ اجتماعى در دوران كودكى از منظر اريكسون عبارتند از:



 دارد. اكر اعتماد به نحو موفقيتآميزى در كودك رشد يابد، او او در دنيا احساس احساس امنيت خيت خواهد
 بىاعتمـادى در كودكى دامن مى زند. عدم توفيق در رشـد اعتماد، بهـ تـرس و باور اينكه دنيا ناسازَّار و غيرقابل پيشبينى است، منجر مى شود.

## خ. . _ r r

 مى همانند فرويد معتقد است آموزش آداب دستشويى رفتن، بخش حياتى آتى و ضرورى اين فرايند است، اما استدلال وى كاملاً با فرويد متفاوت است. از نظر اريكسون، يادكيرى كنترل كاركرد بدن موجب پيدايش حس كنترل و استقلال مىشـود. رويدادهاى مهمر ديگر در اين مرحله شـامل به دست آوردن كنترل بيشـتر بر انتخاب غذا، اسـباب بازى و لباس است. كودكى كه اين مرحله را با موفقيت پشت سر بگذارد، حس امنيت و اطمينان پيدا مىكند؛ در غير اين

صورت حس بىكفايتى و شك به خود در وجودش باقى مىماند.

كودك در خلال سالهاى قبل از مدرسه، شروع به قدرتنمايى و اعمال كنترل بر دنياى
 موفقيت بگذراند، حس توانايى شخصى و قابليت رهبرى ديگران را پیدا مى يابد و كودكى كه در به دسـت آوردن اين مهارت ها ناكام بماند، حس گَناه و شـك به خود و نيز كمبود ابتكار در وجودش باقى مىماند.

## 

 اجتماعـى، حـس غرور نسـبت به دسـتاوردها و توانايـىهاى خود را رشـد مىدهد. تشـويق و هدايـت كـودك توسـط والدين يـا معلمان موجب به وجـود آمدن حس كفايـت، صلاحيت و اعتقاد به توانايىها در وجود او مىشود. اين در حالى است كه عدم تشويق و هدايت كودك توسـط والدين، معلمان ياگروه همسـالان خود، موجب مىشود كودك به توانايى خود براى
 نوجوانى است، اما از آنجا كه در روايات كودكى تا هفت سالگى مد نظر قرار گرفته و آغاز مرحله

چچهارم رشد از نظر اريكسون از پنج سالگى است؛ اين مرحله نيز مورد بررسى قرار گرفت. اريكسـون نظرى خوشبينانه درباره ماهيت انسـان دارد و معتقد اسـت همه افراد موفق بـه كسـب اميد، هدف و خردمندى مى شـوند و هيج چجيـز در طبيعت انسـان نمىتواند مانع دسـتيابى وى به اهدافش شـود. بر اين اسـاس اسـت كه انسـان مىتواند به صورت هشيار، رشد خود را در طول زندگى هدايت كند. از نظر او اگَچچه آدمى در مدت چچهار مرحله اول رشد _از تولد تا بلوغ ـ جنسـى كنترل كمى دارد، اما به اين دليل نمىتوان انســان را فقط محصول تجربيات كودكى دانست. او در ضمن متصور بودن استقلال روزافزون براى بشر معترف بود كه انسان ممارت فزايندهاى در كسب انتخاب شيوههاى پاسخدهى به بحران ها و درخواست هاى جامعـه دارد. از نظـر او تأثيـرات كودكى اهميت بسـيارى دارند، اما رويدادهــاى مراحل بعدى مىتوانند تجربيات ناگوار اوليه را خنثى كنند(عليزاده، محمدى و ذبيحنيا، \&q4٪، ص ه).
 اصيل اسلامى وجود دارد، در صف دوم قرار دارد؛ زيرا اسلام قرنها پيش از از اريكسون مراحل

 كودى، روايت مورد بحث ماست. على رغم تمام تلاشهاى صورت ترات كرفته براى به دست آوردن



 فطرت انسان تهيه و تنظيم مى شوند، كارايی كاملى نخواهند داشت

## r. نظريههاى رشد رفتارى كودكان

 غالب فكرى در روان شناسى بدل گشت. رفتاركرايان معتقد بودند كه براى تباى تبديل روان شناسى به يك رشته علمى، تمركز روانشناسان فقط بايد روى رفتارهاى قابل مشاهده و وقابل ارزيابى باشـد. با توجه به اين ديدكَاه، همه رفتارهاى انسـانى رامىتوان از از نقطه نظر تأثيرات محيطى



 فقط با رفتارهاى قابل مشاهده سر و كار دارند. فرايند رشد و تكامل طبق اين تئورى واكنشى
 رشـد كودك تفـاوت قابل توجهى دارد؛ چراكه به افكار واحساسـا


## انواع يادگيرى از نظر رفتارگرايان

دو نـوع ممهـم يادكيـرى كه از اين رويكرد رشـد ناشـى مى شـود، شرطىســــى كلاسـيكـ و شرطىسـازى فعال اسـت. شرطىسـازى كلاسيى شـامل يادكيرى از طريق همراه كردن يك محرك طبيعى با يكى محرك خنثى انجام مىشـود و شرطىســازى فعال از تقويت و مجازات براى اصلاح رفتارها استفاده مىكند' (لاندين، 1rVA، ص INT). با نگَاهى سطحى به اين نظريه
 تربيتى راكه معطوف به رشـد و پرورش عاطفى ـ ذهنى كودك اسـت، شـامل نشـده است. در زمينـه پـرورش كـودكان نيز تنمها بـر آموختن رفتارهاى مناسـب و حذف رفتارهاى نامناسـب از طريق روش هاى شرطىســازى كلاسـيـى و عامل متمركز اسـت. بنابرايـن نمىتواند برنامه جامعى را در زمينه رشد كودك ارائه دهد(احسانى و ساجدى، جarı، ص Y) اين در حالى است كه مكتب اصيل اسلام دربردارنده ايدههايى ناب از جمله روايت مورد بحث اين مقاله است كه با ديد وسيعى به انسان مىنگًرد و از ابتداى كودكى نقش و جايگاه ويرْاى براى شناخت و ساخت روانى انسان در شكلگيرى شخصيت و ايجاد عادات نيكـ و تغيير رفتارهاى نامناسب وى دارد. توصيه و تأكيد بر رفتار سـيدانه باكودك، نشـانى از درون مايههاى عميق شناختى در روشهاى تربيتى اسلام است.

## F. نظريه رشد شناختى پیيازه

نظريه شـناختى مربوط به تكامل و پيشـرفت فرايندهاى انديشـه و تفكر شـخص است و نحـوه تأثيـر فرايند تفكر بر چگونگگى درك فرد و تعامل وى با جهان را بررسـى مىكند. (پییازهه) ايـدهاى راارائـه داد كـه اكنون امرى بديهى به نظر مىرســ، اما به انقلابـى در نگگرش به تفكر كودكان در مسير رشد منجر شد. او معتقد بود ("كودكان متفاوت از بزرگسالان فكر مىكنند)]. "(زان پيــازه)" يكى از ممهمتريـن نظريههاى رشـد شـناختى را مطرح كرد. نظريه شـناختى او به دنبال توصيف و تبيين پيشـرفت فرايندهاى انديشـه و حالات ذهنى اسـت و به بررسىى ايـن موضـوع مى پردازد كه چگَونه اين فرايندهاى فكرى بر نحوه درك و تعامل با جهان تأثير


مى گذارند. سيس نظريه رشد شناختى رایيشنهاد كرد تا بتواند مراحل و توالى پيشرفت فكرى كودكان را طبقهبندى كند.

مراحل نظريه رشد شناختى پییاڤه

 حركتى ساده ناشى از محرك هاى حسى هستند.


 ديكران نيستند.
「. مرحله عمليات عينى كه دورای بين V تا II سال است. در اين مرحله كودكان درى بهترى از عملكردهاى ذهنى كسب مىكنند. آن ها با به طور منطقى در مورد رويدادها دادياى خاص فكر مىكنند، اما در درك مفاهيم انتزاعى يا فرضى مشكل دارند.
 تفكر درباره مفاهيم انتزاعى رإيدامىكنند. مهارته هايى مانند تفكر منطقى، استدلال


 مسائل شناختى كودك ايجاد كرد و به دنبال آن منجر به اعمال تغييرات زيادى در نظامهای
 پِرداختن به مبانى فكرى و روش شناختى پيـاءه به صورت كامل، تمامى نظرات وى را درباره




انسان شناسى غير المهى مىتواند نيازهاى مطلوب كودكان رابرآورده كند وآياتنههامطالبه انسان از رشد و تربيت نسل جديد يك جامعه رشد و تعالى شناختى آن ها و تربيت افرادى اجتماعى اسـت؟ توجه به اين نكته ضرورى اسـت كه يك برنامه تربيتى مفيد، مناسـب و جامع بايد بر مبناى اصول و شناخت هاى صحيح استوار باشد تا بتواند رشد شناختى و معنوى مناسبى را
 نقشى در ماهيـت و كيفيـت نتيجه نــدارد و مىتوان از رويكردهاى غيـر اصيل فقط به عنوان ابزارى براى بهبود و افزايش كارايى برنامdهاى تربيتى بهره برد؛ چراكه شيوههاى اعمال شده، حـاوى پیيامهـا و انتقال دهنــده انديشـه ها و افكار طراحـان آن خواهند بود. بايد دانسـت كه هدف پ夫وهش هاى اين دانشمند بزرگ، شناخت كودك و بهبود بخشيدن روشهاى تربيتى و آموزشـى نبود(همان)؛ بلكه هدف وى كشـف شـيوهها و مبدأ شـكلگَيرى دانش در انسان و رسيدن به پاسخ مسائل معرفتى انسان بوده است كه متأسفانه در اين مسير، شيوه صحيحى
 پی بردن به ماهيت دانش و حل مسائل معرفتشناسى انسان كه خود مسائلى عقلى و مجرد هستند، از شيوههاى تجربى استفاده كرد. او تحت تأثير علوم طبيعى، انسان راعلى رغم تمام

 اهداف بلند انسانى و المهى رادر آن يافت(تركاشوند، اجّا، ص ^9). در بهكارگيـرى نظريـه رشـد شـناختى پيـازه و سـاير نظـرات وى در فراينـد توليــد علـم و برنامه هاى تربيتى، حتماً بايد مبانى شناختى وى را مد نظر و در برخى موارد آن را مورد جرح
 قرن ها پيش از آنكه پییازه نظريه رشـد شـناختى خود را مطرح كند، در دين مبين اسلام روند شـكلگِيرى شـناخت انسـان از ابتـداى كودكى مـورد توجه بوده و بـه دليل توجـه به مراحل تكامل شـناخت كودك، روش تربيتى مبتنى بر سـيادت وى پیيشـنهاد شـده اسـت. با اينكه مطالعات پيـازه كمكى هاى شـايان توجهى به پیشرفت علم روان شناسى تجربى غربى داشته

است، اما كماكان اين نظريه نمىتواند به تنهايى برنامه روشنى در زمينه تربيت كودك ارائه

 تربيت كودى، متناسب با نيازهاى اصيل مادى و معنوى انسان ارائه شده است.

## نتيجدگيرى

 جامع، گويا و موجز از برنامه اصيل تربيتى اسـلام، معرفى و مطرح شـدـد . براى واكاوى و تبيبين هر چه بيشـتر اين بخش از روايت، به بررسى ساير روايات مشابه بآن پرداخت

 ايشـان به دسـت آمد، نشـانگر اين حقيقت اسـت كه صحيحترين و اصيلترين روش تربيت كودك در هفت سـال اول، اين اسـت كه او را در هر حال محترم دانسـت و براى او پا چون يك
 تأييد امر و نهى كودكانه او و دادن فرصت انتقاد به وى يا يا به اصطلاح تربيت لوس و و خودكامه كودك نيسـت؛ بلكه از اين طريق در كودك احسـاس ارزشـمندى و استقلال ايجاد مى شـود

 كودكانه وى در مجراى صحيح و معقول و سنجيدهاى قرار گيرد و تحرك هاى او او سازمان يابد.

 بخشى از آن ها بر بشـر امروزى روشـن است؛ چراكه خداوند ذات و فطرت الهـى مخلوق خود

 در اين دوره، نقصهاى شـناختى كودكى در سـال هاى اوليه زندگى ( كه مقتضى فرايند رشـد



 و نقد نظريات مطرح روان شناسى تجربى، ارزشمندى برنامه تربيتى جامع اسلام اسلام روشن شود
 فراتر از تعدادى دستورالعمل و قوانين انسانى صرف است و بلكه انسان را الز حيوانيت و غرايز مى رهاند و انسان را به هر آنحه كه در طلب آن آفريده شده است، مىرساند.

## فهرست منابع

## فارسى

1. آذرنوش، آذرتاش، (هوّا ش)، فرهنگگ معاصر عربى ـ فارسى بر اساسى فرهنگگ عربى ـ انگگليسى هانسىور، تهران: نشر نى
「. احسانى، محمد و ابوالفضل ساجدى، (Y (Y ا ) ، (بررسى تطبيقى عوامل رفتارى تربيت معنوى فرزند در خانواده

 نورالدين رحمانيان، تهران: انتشارات آشات آشيان.




 حقانى، عباسـعلى شـاملى، رحيم نارويى نصرتى، سـيد احمد رهنمايى، محمد عباس يّور و على ابوترابى، قم: يَزوهشگاه حوزه و دانشگًاه.
 كديور، چاپ دوم، تهران: مؤسسه فرهنگّى رسا.

علوم انسانى.

 صابرين.

 . 198.


 نشر فرهنگً اسلامى.





آييثر.
 دانشگاه تهران.
 قم: انتشارات خادم الرضا




. FY


 كاويان.
 اطلاعات.
 اول، تهران: نشر ويرايش.







آل البيت

هץ. صدوق، محمد بن على، (Y\& (Y) ق)، كتابٌ من لايحضره الفقيه، بيروت: دارالأضواء. צץ. طبرانى، سليمان بن احمد، (ّץזاق (ق)، المعجم الاوسط، قاهره: دار الحرمين لطباعة و النشر و التوزيع.




 لإحياء التراث.


