

$$
\begin{aligned}
& \text { چچییده } \\
& \text { خانواده، تنها نظام اجتماعى است كه در جوامع مذهبى و غير مذهبى پذيرفته شـده و }
\end{aligned}
$$

با بررسى و دقت در متون دينى، مى توان به اصول اخلاقى مهممى پیى برد كه در هر فرايند تربيت،
منابع دينى، هشت اصل از اصول اخلاقى خانواده براى تربيت اسلامى فرزندان را بيان مىكند
عزت و احترام متقابل، ايثار و بخشـش، حسـنـ معاشـرت، محبت و عطوفت، صبر و بردبارى،
والدين و سپس در تربيت فرزندان، آسيب و خلل جدى وارد مىكند.
وارگَان كليدى: اصول اخلاقى، خانواده، اخلاق در خانواده، تربيت اسلامى، فرزندان.

ا. دانشجوى كارشناسى ارشد مدرسى اخلاق اسلامى دانشگاه معارف(نويسنده مسئول). mohmadrezasalimii@gmail.com


## مقدمه

خانواده، نخستين واصلىترين نهاد در هر جامعه است. اين نهاد از اعضايیى شامل پدر، مادر و فرزند تشكيل مىشود كه همگى حقوق و تكاليفى در برابر يكديگر دارند. رابطه صحيح ميان والدين و فرزندان، اساس شكلگَيرى همدلى و شايستگى هاو شخصيت فرزندان خانواده بـه شـمار مى آيـد و نقـش حياتـى در ايجاد امنيـت و محجبت ميـان فرزنــدان دارد. ايـن رابطه، نخسـتين معـرف جهـان ارتباطات براى فرزندان خردسـال به شـمار مى آيد و پيدايش و رشــد
 خانواده، اولين كانونى است كه فرد در آن قرار مىگيرد و اولين تأثيراتى كه فرد دريافت مىكند،
 خانواده، كمك به اصلاح فرد و جامعه است و جامعه باوجود افراد صالح و متعهر پا برجاست. بنابراين براى رسـيدن به جامعه سالم و صالح بايد از خانواده و از تربيت فرزند شـروع كرد و از آنجاكه پٍر و مادر اركان اصلى خانواده براى تربيت هستـند، بررسى نقش و مسـئوليت آن ها
 بر تربيت فرزندان و نسـل مطلوب جامع تأكيد كرده اسـت. بنا بر متون اسـلامى، فرزندپرورىى





 اينرو بايد به آنان كاملاًّتوجه كنند و در مسئوليت خود اعتدال رارعايت نمايند؛ زيرا در آخرت
 از آنروست كهه مشخصه يكى جامعd سـالمو و رشـديافته، تنهـا داشـتن موقعيت جغرافيايى

خوب و معادن متنوع و منابع مالى نيست؛ بلكه نظام تعليم و تربيتى زنده و مترقى است كه

 ارزشـمند، تحولات و ييشـرفت ها به وسـيله انديشـه و تلاش انسـان ها انجا انجام مى شود( كاردان،
 وجود داشتـه باشـد تا ثمربخشترين نتايج به دست بيايد. اين اصول اخلاقى، كلى و براى هر
 همگان نسخهاى واحد و روش يكسان تجويز كرد.

 از اصول مورد استفاده والدين در تربيت فرزندان راتكريم واحترام متقابل، همسويى بينشهاه،
 واميـدى(هوسا) نيـز در مقاله (ادرآمـدى بر اصول فرزنديرورى با تأكيد بر سـيره علوى)، اصول


 يیشگگيرى، تكريم، تدريج، توجه كردن به توانايیى وظرفيت متربى و تحميل نكردن مسائل به
 معاشرت، ايثار و بخشش، شادابى، حيا، صبر و بردبارى رااز جمله اصول اخلاقى مؤثر در تربيت



 اخذ و جمعآورى شده و مورد تحليل قراركرفتنه و سیس ارزيابى و نتيجهكيرى ارائه شدهاست.

قبل از ورود به بحث، ابتدا معنا و مفهوم عنوان بحث و برخى از وازهها بيان مى شود.

## ا.اصل

 در اصطلاح نيز اصل در هر موردى كه استـفاده مىشـود، به معناى پايها و اسـاس آن علم آلم به كار كرفتـه مى شـود. بـه عبارتى در هر قلمـروى از دانشى اصـي اصل معنايـى متناسـب بـا با آن قلمرو
 پايههاى اساسى اخلاق و قواعد اخلاقى است.
r. تربيت

 را براى تعالى فرد ديگرى كه فاقد آن باشد، انجام مى دهد. در تعريف ديگرى از تربيت، آن را به معناى سريرستى از جريان رشد يعنى اتخاذ تدابير مقتضى براى فراهم كردن شرايط مساعد
 عبارت اسـت از انتخاب رفتار و كفتار مناسـب، ايجاد شـرايط و عوامل لازم و كمكـ به شخص مورد تربيت تا بتواند استعدادهاى نهفتهاش رادر تمام ابعاد و به طور هماهنگ پرورش

r. تربيت اسلامى

تربيت اسـلامى به مجموعه اعمال عمدى و هدفدار دين اسـلام بـراى آموزش كزارمه ها ماى
 آموزه هـا متتهـهـد و پايبـــد شـوند. بر اسـاس اين تعريف، تربيت اسـلامى منحصر به مسـجد يا مدرسـه علميه نيسـ؛ بلكه در هر جايی مىتوان تلاشـى هدفدار براى آموزش معارف دينى


## f. خانواده





> فرزند توسعه مى يابد)(همان) .

## اصول اخلاقى خانواده


 جبران ناپپيرى را به فرايند تربيت وارد مىكند كه مـمهترين آن ها عبارتند از:

## 1. اصل تقوا

تقوا از ريشه (و ق ى ی) و مصدر آن (وِقَايَة)،، به معناى حفظ شئ از چجيزى است كه زيان و






 خويشـتندار هسـتند و كارهـاى خود رابـر پايه حكمت و عقـل ارزيابى مىكنـنـد؛ زيرا خداوند













 دهد(فلسفى، 1rvvi، ص lar).
r. اصل محبت و عطوفت
 تصميمـات اسـت. ارتبـاط بـا ديگَران در بُعـد عاطفى از نظـر تأثيركَذارى، نقطـه عطف ارتباط


 از فعاليت هاست كه اكر به راه مستقيم هدايت شـود، منشأ بسـيـارى از خيرات خواهد شد. محبـت به كودك و پاسـختَويى بـه نيازهاى عاطفى كودك، موجب اعتمـاد به نفس و جلب


 دوطرفه و درى طـرف مقابل نمايان شود. هر چه رابطه عاطفى شخص بـا

 بـه ديگران اسـت. هر فرد با احترام گذاشـتن بـه حقوق ديگران، به خويـش احترام مىگذارد؛ زيرا مراعات حقوق ديكران افزون بر اينكه موجب مى شـود تا ديكَران نيز نسـبت به حقوق ما

احترام بكذارند و حقوق ما را مراعات كنند، عامل اصلى در احترام به خويشتن خويش است
 است(رفيعى، (F0)، ص (FTA).
يكى از عوامل مؤثر در تربيت اسلامى فرزندان، حاكميت فرهنگا احترام متقابل در خانواده است. تكريم شخخصيت، نياز طبيعى هر انسـان اسـت و هر كسى دوسـت دارد شخصيتش

 مربيـان تربيتى بايد براى ايجاد احسـاس عزت واقعى در متربى و رعايت عزت او تلاش كنند؛

 خانواده از اركان اساسى تربيت كودك است؛ بلكه اين سجيءُ انسانى از اپايههاى مهمر زندگى
 آثـار احتـرام متقابل، ارتباط عاطفى ميان والدين و فرزندان است. در ارتباط عاطفى، تبادل محبـت و عواطـف وجـود دارد و كمبـود و توجه احساسـات مثبـت از سـوى اطرافـيانيان جبران مى شـود و خــأ عاطفى از ميـان خواهد رفت. اين نـوع رابطه مىتواند به صـورت ابراز علاقه، گَتگوى دوطرفه و درى طرف مقابل نمايان شـود. هر حه رابطه عاطفى شخص با با اطرافيان





F. F. اصل حسن معاشرت



تحكيم خانوادگى به خوبى بيان شود، نشاندهنده تمام امورى است كه مرد در برابر زن بايد
 عـادات و رسـوم اجتماعى، درجه تمـدن و اخلاق مذهبى در ميان هر قـوم، مفهوم خاصى از حسـن معاشـرت را به وجود مى آورد. اين در حالى است كه تمام امورى كه از نظر اجتم اجتماعى توهين محسوب مى شود مانند ناسزاگويى، ايراد ضرب، مشاجره، تحقير يا امورى كه باع باري بـه كانـون خانـواده و اقتضاى محبت ميان دو همسـر منافـات دارد همحون تـرى خانواده،
 خانواده است. اگر حه تكليف مربوط به حسن معاشرت جنبه اخلاقى دارد، اما از نظر حقوقى نيز بى ضمانت اجرا نمانده است؛ زيرا سوء معاشرت زن، استحقاق او رادر كرفتن نفقه از بين
مى برد( كاتوزيان، بגז|، ج (ا، ص Y19)

يكى از موارد حسـن معاشـرت، خوشرويیى و خوشاخلاقى است. خوشرويیى والدين با همديگر و فرزندان، از عوامل مهمم در پرورش شخصيت عاطفى مطلوب اسلامى است كه در ايجاد صفا، آرامش روانى، اعتماد به نفس و شـكوفايى استعدادهاهاى فرزندان تأثير بسـيارى


## هـ. اصل ايثار و بخشش




 از روى معرفت، راه عفو وگذشت را يـيشه خود كنند و براى اين حقيقت ملكوتى، مدتى كوتاه

 و ضعف هـاى ناحيـز، موجب بروز مسـائلى مى شـود كه رفته رفته بزرگَ مى شـود و مشـكلات، عرصه رابر زندگى سخت مىكند. همانگونه كه ركن حيات دشت و صحرا، باران و بهويرَه باران

كوهستانى است؛ ركن حيات خانوادگى عطوفت زوجين وگذشت است كه هم به زندگى خود





در فرهنگى وادب فارسى براى شادى مفاهيمى همحون خوش و خرّم، سرور، تازگى، طراوت، شادمانى، سرزندگى، زندهدلى، سبكى و حالاكى، طرب، خرسندى، خجستگى ، كامروايى، رغبت
 شـادى تعاريف مختلفى بيان شـده اسـت، اما جامعترين تعريف از شـهيد مطهرى اسـت كه معتقـد اسـت سـرور، حالـت خوش ولذت بخشــى اسـت كـه از علـم و اطلاع بـر اينكـه يكى از هدف ها وآرزوها انجام يافته است يا انجام خواهد يافت؛ به انسـان دست مى دهد(مطهرى،


 سلامت و مسرّت تعريف شده است( (لقمانى، ،^ثا، ص ^1).

 عامـل رنج و آزار روىگردان اسـت. انسـانهاى سـالمو بهـنجـار هر چیيزى همچون شـادابى، سـرزندگى و موفقيت را براى خود مى خواهند، همان را براى همســر و فرزندانشـان نيز طلب


 بيشتر در زندگى منجر مى شود. شادكامى اثرهاى مثبتى بر ادراك، شناخت وتعامل اجتماعى

دارد و در افزايش خلاقيت و عمر طولانى نيز مؤثر است (كار، ه^^זا، ص TV).


 خانواده موجب پويايی ذهن و فكر كودكان و خلاقيت آن ها مى شـود. اصل شـادابى و نشـاط

 جدى روبلرو مى شود و فضاى تربيتى سالم جايكاه خود را به فضاى ضد تربيتى مىدهد.
.v اصل حيا .v





 خانواده مانند ظرفى است كه در آن اخلاق و مقدرات كودك شـكل مىكيرد. سرمشـقهاى دوران طفوليت براى هميشه در ذهن فرزندان مى ماند و مانند كلماتى است كه روى سنگّى



يكى از مصاديق حيا و عفت زنان، حفظ حجاب و يوشش ظاهرى در برابر مردان نامحرم





مردان در محيط خارج از خانواده است و هر چه اختلاط زن و مرد بيكانه كمتر باشد، خانواده كمتر آسيب مى بييند. هر اندازه اختلاط بیرويه و بـى مرز در ميان زنان و مردان كسترش پي


 فرزندانى با حيا داشته باشند. وقتى محيط تربيتى كودى پاكى باشد، كودى به درستى تربيت
 خطرى رشـد مىكنند. اين در حالى است كه اكر محيط تربيتش آلوده باشـد و پدر و مادرش

^. ا. اصل صبر و بردبارى



 و يكديگر را به اهميت صبر و مهربانى با خلق سفارش كردند)،.

 تن با بقاى سر، و مغز فرمانده تمام اعضاى بدن انسان است؛ زيرا زيراتمام وسايل ارتباطى انسان با مقام خارج در سـر مسـتقر اسـت؛ چینانكـه تمام اهداف انسـانى اعمه از تربيتـى، اجتماعىى،





بـه امـور دينـى اختصاص ندارد و هر انسـانى براى هـر اقدامى و هر هدفِ ريز و درشـتى كه در روزها، هفته ها، ماه ها و سـال هاى زندگى خود دنبال مىكند، بايد به صبر كه لازمه دسـتيابى به آن هدفهاسـت؛ پايبند باشـد. طبيعى است هر اندازه هدف آدمى بزرگتر و دستيابى به آن دشوارتر و نيازمند زمان باشد، به همان ميزان به صبر بيشترى نياز دارد(سبحانىنيا، وهسّا،
 مسـلمانان، در تعليـم و تربيـت كـودكان خانواده شـركت مىكرد و در اين راه شـكيبا و اسـتوار بـود تـا هـر چه بهتــر بتواند اين وظيفه ســگگين را انجام دهـد و براى ديگُران نيز اسـوه و الگَ
 در دل بيروراند، سـختى هاى كار خود را به جان مى خرد و نه تنهاصبر مىكند؛ بلكه شـكرگزار نيز خواهد بود؛ زيرا سـختىها را نشـانه رويكرد محبوب رئوف رحيم به خود مىداند(جوادى آملى، rarkir ص rav gra).

## نتيجدگيرى

يكى از اساسىترين اهداف براى زندگى، داشـتن فرزندان سـالم و صالح اسـت كه ثمره و ميوه زندگى هستند. از اينرو والدين بايد تمام سعى و تلاش خور را رابراى رسيدن بها اين هدف بـزرگ بـه كار گيرند و اصول اخلاقى در خانواده را رعايت كنند تا فرايـــد تربيت دينى فرزندان
 عقوبت الهى است كه آرامش را براى زندگى به ارمغان مىآورد، دل را ا آشوب ها آشا و ناملايمات


 در عواطف انسان موجب چالشهاى عميق در رشد شخصيتى آن ها مى شود. اكر والدين به كودك محبت كنند، مىتوانند فضاى تربيتى را آنگونه كه شايسته است، پيش ببرند. فضاى صميمى و ارتبـاط عاطفى باكودک، زمينه فرمان پذيـرى و ارتباطگيرى را در كودى افزايش و

تكريم شخصيت، نياز طبيعى هر انسـان است. هر فردى دوست دارد شخصيتش كرامى
داشته شود. از اينرو حفظ نكردن حرمتها و ناديده گرفتن حصار شخصيتى موجب از بين رفتـن فضـاى تربيتى و نتيجه معكوس بر شـخصيت دو طرف مى شـود. اگر احترام متقابل در خانواده وجود داشـته باشـد، خانواده نيز تربيت را با شـدت و علاقه بيشترى دنبال مىـيكند و تربيت را با سـهولت به سـرانجام مى رسـاند. حسن معاشرت نيز يك وظيفه براى شوهر ور و ويك حق براى زن و عامل تحكيم خانوادگى است كه اكر به خوبى به به آن عمل شود، نشان دهن دنده




 فروياشى كانون خانواده، گرفتارى در دادكاهها و طلاق پيشگیَيرى كند.
 كوچکى و ضعف هاى ناحيز موجب بروز مشـكلاتى مى شـود كه اندك اندك عرصه را بر زندگى


 اخلاقى خانواده، اصل شـادابى لازمه تربيت مطلوب دينى فرزند استـ. شـادابى در خانواده
 فرزند بسـيار ضرورى و مـمهم اسـت و فقدان آن موجب بـىدينى، بـى هويتى و مشـكلات روحى و روانى زيادى مى شود.
حيـا يكى ديگَر از اصول اخلاقى خانواده و سـدّ محكمى براى نفوذ بيگانــانـان به فضاى زندگى و تربيتى اسـتـ ا اسـلام با بيان اين اصل مههم به عنوان سـهر حفاظتـى خانواده و و منع اختـلال زن و مـرد نامحرم، تربيت فرزندان را در مسـير حيا وعفت قرار داده است تا فرزندان


بـا الكوكيـيرى صحيـح بها اين صفت حسـنه نائلـ آيند. اصل صبـر نيز در تمـام مراحل تربيت، حقيقتى انكارنایپير و چراغى براى ادامه مسـير است؛ چچنانكه در سيره يیشوايان امت، صبر
 همحچون آب براى گياه در تمامى مراحل رشد ضرورى است و بدون آن تربيتى شكل نمىگيرد.

## فهرست منابع

## $m$

1. اميدى، محمود و سيفالهّ قمشى، (هوس ا)، ،(درآمدى بر اصول فرزنديرورى با تأكيد بر سيره علوى)،، فصلنامه

「. امينى، ابراهيهم، (FNFI شN)، اسلام و تعليم و ترييت، قم: بوستان كتاب.
س. باقرى، خسرو، (هوساش)، نگًاهى دوباره به ترييت اسلامى ، تمران: مدرسه.

ه. ..


V. پ. ^. جمععى از نويسندگان، (YVVاشی)، كتاب زن ، تمران: مؤسسه انتشارات اميركبير.
१. جوادى آملى، عبدالله، (\& وّاش)، دانش و روش بندگى، قم: اسراء.

همايش انجمن فلسفه تعليم و ترييت ايران، مشرهد.
(1. خانزاده، عباس على و فرششته ميرزايى كوتنايى، (\&9ّا )، ((نقش انسجام خانواده درتعامل والد_فرزند درتبيين حرمت خود دانشآموزان)، فصلنامه علمى - پ夫وهشى انديشههای نوين تريبتى، دوره
 امام خمـينى
 كتابفروشى لطفى.

 ¢ا. دلشاد تهرانى، مصطفى، (شVqاش)، منظر مهر: مبانى ترييت در نهجالبلاغه، تهران: دريا.
 1 1. رضايي، محمدعلى، (MNVاش)، تقوا، تمران: سروش هدايت.














پايانى سطح r، چحناران: مدرسه علميه معصوميه چناران.

قم: دفتر تبليغات اسلامى.





 كارشناسى ارشد، بابلسر: دانشگاه مازندران.

 فلسفه تعليم و تريبت، حاپٍ اول، بیى جا: سمت.





 دارالكتب الإسلاميه.




$$
\begin{aligned}
& \text { عربى } \\
& \text { K }
\end{aligned}
$$

للمطبوعات.


