

چحكيده
نظام تربيتـى اسـلام، دسـتورات و آموزههاى بسـيارى براى رسيدن آدمى به سعادت ازلى و
ابدى دارد. مجموعه سخنان ارزشمند پيامبر اكرم از زندگى را ارائه مىدهند كه آدمى راضمن آشنايى با حقيقت وجودى خويش، در مسير صحيح زندگى و رسيدن به سعادت ابدى كه همان قرب الهى است؛ قرار مىدهد. در اين ميان سخنان

 روش تحليلـى-توصيفى كوشـيده اسـت كليدىتريـن اصول تربيتى اين نامه را اسـتخراج كند و پنجـره جديـدى از بهترين شـيوههاى تربيتـى را به روى والدين بگشـايد. اين اصول عبارتند از ((اصـل كرامـت)،، (ااصـل تقـوا)،، (اصل عزت نفس)،، (ااصـل اعتدال و مسـاوات))، (اصل تفكر و تدبـر)، ((اصــل ضـرورت ياد مـرگ)" و روشهــاى تربيتى شـامل (اابـراز محبت)،)، (ا/رائـه الگوى مناسب)، (اعبرتآموزى از گَشتگان)، ((استغفار از گناهان)" و ((مراقبه و محاسبه)) هستند. وارگًان كليدى: تربيت، فرزندان، اصل، روش، نامه ابّ نهجالبلاغه.



## مقدمه


 خداونـد معرفى شـدهاسـت. زمينه پذيرش تربيت دينى در كودك كه فطـرت پاكى كه داره، بيشـتر استـ و او مطالب دينى را زودتر و سـريعتر از بزركسـالان مىآموزد. از اينرو شايستـه است كه والدين با بهرهگيرى از اصول، شيوههاو ورشه هاى بيان شده در آموزههاى دينى دينى، به تربيـت فرزنـدان خود بيردازند تاز زمينه شـكوفا شـدن توانايیهـاي ذاتى ذاتى و فطـرى آن ها از نظر شناختى، عاطفى و اخلاقى فراهم شود و آنان با اراده و اختيار خود براى رسيدن بها سعان سعادت ابدى، در مسير رشد روحى و معنوى گام بردارند. نامه معروف امام على
 كردن به آن ها توسط والدين، مىتواند تضمينكننده سعادت دنيوى واخروى فرزندان باشد. درباره تربيت فرزندان بر اسـاس آموزههاى اسـلامى، كتاب ها و مقالات بسـيارى به رشتـه

 امام على در ه فصل سامان يافته است، در فصل اول به تعريف واڭهماى تربيت، تزكيه، تعليم، تذهيب
 به سـه دستـه (ااهداف تربيتى در ارتباط متربى با خدا)، ، (اهداف تربيتى در ارتباط متربى با با
 چنجــم نيـز اصول و روشهاى تربيت از ديدگاه امام على اجتماعى و عاطفى پرداخته شده است.

كتاب فرزندم اين چنين بايد بود نوشته اصغر طاهرزاده(זqّا) كه در حقيقت مجموعه سخنرانى هايى ايشـان در شـرح نامـها آ نهـج البلاغه است، رهنمودها




را منظومهاى فكرى معرفى كرده است كه مىتواند مبناى شخصيت علمى و عملى انسانها
 سـبك زندگى اسـلامى با تربيت صحيح فرزند خود، او ر ا از تلاطمهاى الى موجوا


 تربيتى را بيان كرده است.

 معرفى چهار بنياد توحيد، ضعف آدمى، فطرت و معاد يرداخته و هدف غايیى تربيت اخلاقى


 همكاران (Yوr الف)، روشایهاى موعظه، ارائه الكو و سرمشق، محبت، عبرت، توبه، مراقبه و محاسبه رابه عنوان روشهاى مشترك تربيت اخلاقى در قرآن و نامه آ ن نهج البلاغه استنباط و اسـتخراج كرده استت. مطالعه (روشهاى تعليم و تربيت در نامه اץ نهج البلاغه: نامه امام على على تربيتى امام على و روش تذكر پرداخته است. از آنجـاكـهـه خانـواده، كانـون اصلى تربيـت و يكى از وظايف مهـم آن، تربيت نسـل سـالم و و صالح است و تربيت فرزند نيز رابطه مستقيمى باصلاح و فساد جامعه دارد؛ مسئله اساسى
 دينى فرزند خود از آن بهره ببرند و فرزند خويش را رادر رسيدن به سعادت ابد ابدى رهنمون شون تا بدينسان جامعه به سوى تعالى گام بردارد.

## اصول تريبيى در نامه آ نهجالبلاغه


را در تربيت بيان كرده است كه به برخى از آن ها اشاره مى شود.
ا. اصل كرامت




 يكى از روش هاى صحيح و كارآمد در تربيت فرزند، احترام و تكريم شـخـي




 الْنَلْقِ(شريف الرضى،
 ذاتى هستند و از همين روست كه مبناى دستورهاى اخلى اخلاقى ارائه شده در قرآن ـ ـار فارغ از از آنكه مخاطبين خود را انسانهاى ديندار در نظر كرفته باشد يا غير دير ديندار ــرامرامت انسانى است؛



 روزى داديم و آن ها را بر بسيارى از آفريدههاى خونى خود برترى آشكار داديم).



همه انسـانها و بهويرْه كودكان و نوجوانان دوست دارند شخصيتشـان مورد توجه و تكريم


 شويد). فرزندان در سنين مختلف نيازمند توجه و احترام هستند. والدين بايد از همان دوران كودكى اصل كرامت و احترام به فرزند رادر روش تربيتى خود مد نظر قرار دهند تا تا ديخرا ديران نيز با


 اين در حالى است كه تكريم شخخصيت فرزندان، موجب تقويت رفتارهاى مطلوب و احساس
 غريزه حبّ ذات و نيز ايجاد دلتَرمى در زندگى و تحصيل، از د ديكَر آثار و فوايد تكريم شـخصيت







 اگر رعايت كرامـت انسـانى در صدر شـيوه هاى تربيتى قـرار كـير كـيرد، ميل به مـكارم اخلاقى




## r. اصل تقوا

خداوند از ابتداى آفرينش بشر همواره پيامبرانى رابراى هدايت و رستگارى او ارسال كرده و در هر عصرى، پيامبرى را مأمور اين رسـالت نموده است. عمل به دسـتورات الهى و و دين
 به خداوند است. اتر چه تمامى اديان الهى براى هدايت بشر به سوى رستگارى آمدهاند، اما اما

 كه سـعادت خود را در گرو بررهكشى از ضعفامى دانند، بر خلاف خواست دين دين و فطرت المى المى



 در كتـاب آسـمانى مسـلمانان به روشـنى بيان شـده اسـت. يكى از آموزههاى اصيا اصيـل دينى، ارزشه هايى است كه مىتوانند تعيينكننده هدف باشند و يكى از مـهمترين مؤلفههاى ارزش در قرآن كريم، تقواست. تقوا، لازمه زندگى هر فردى اسـى است كه مى خواهد انسا انسان باشد و تحت

 حق اسـت (. كى نصـر و همـكاران، rar





خداونـد در وجـود انسـان، گوهر ارزشـمندى بـه نام عقل را بـه وديعت نهاده اسـت تا به

1. (تقوا، رئيس خوىهاست)،



وسيله آن بايدها و نبايدها را به خوبى بشناسد. در نظام تربيتى اسلام نيز شكوفايى و پرورش اسـتعداد عقلانى، اهميت بسـيارى دارد؛ زيراعقل رسالت مهمى بر دوش دارد. اين در حالى اسـت كه شـيطان به عنوان بزرگَترين دشـمن آدمى، همواره مترصد آن اسـت تا با مســائلى همحتون شهوت پرسـتى، غضـب، طمع، عجب و ... عقل آدمى را اسـير خـود نمايد و آدمى را از اعتـدال خـارج كند. تقوا به عنوان عامل كنترلكننده مسـائل و امورى كه مىتواند موجب تعطيلى عقل شود، نقش مهمى در زندگى آدمى دارد. تقوا، دشمنان عقل را رام و ممهار مىكند

 كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِزْ لَكُمْ وَالنَّهُ غَفُورٌ رَحِيُّ انسان باتقوا به مدد بصيرتى كه به دست مىآورد، مىتواند راه درست را از نادرست به خوبى تشـخيص دهد و از سـقوط در تباهى ها پیشگییى كند. هر چه تقواى آدمى بيشتر باشد، نور بصيرتى كه خداوند به او عنايت مىكند؛ بيشتر و قوىتر است. اين نور درونى اين توان را به آدمى مىدهد كه ايمان را از كفر، هدايت را از گمراهى، فكر درست را ا ز گمراهى و بينش الهـى



 ملازمت امر او و آباد سـاختن دل خود به ياد او و دسـت زدن در ريسـمان او. كدام ريسمان از ريسمانى كه ميان تو و خداى توست، محكمّتر است؛ هر گاه در آن دست زنى".

## س. اصل عزت نفس

قـرآن، عزت نفس را يكى از صفات پپــنديده انسـان و موجب فضيلـت و برترى او بر ديگً موجـودات معرفى كرده است

شما نورى قرار دهد كه به [بركت] آن راه ستبريد و بر شما ببخشايد و خدا آمرزنده مهربان است).


الهى اسـت' (حجر : T9)، ويزگگى كرامت و عزت نفس موجب شـده اسـت كه شايسته جانشينى
 ارزش عزت نفس تا آنجاست كه عزتبخشى وعزتآفرينى، يكى از مـمهرترين اهداف تربيتى پيامبران و اوصياى آنان بوده است؛ تربيتى كه آدمى را سـربلند و استـوار و شكستن نايذير در
 يستى و فرومايگى دور بدارد و براى شخصيت و شرف خود حرمت قائل شود، در برابر حوادث شكستنايذير مى شـود، بـه صلابت و استـوارى دست مى يابد و سـختى و راحتى، نقمت و





عزت نفس به آدمى احسـاس لياقت، توانمندى، كارايـى و ارزشـمندى مىدهد تا آنجا كه

 تَعْتَاضَ بِـَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَكَ عِوَضا(شريف الرضى، والاتر بـدان، هـر چچند كـه آن فرومايگى تـو را به منافع كلانى دعـوت كند؛ زيرا تـو آنچه راكه از از شخصيت خود از دست بدهى، هركز عوض آن را به دست نمى آورى)،. اسـلام مادر همه احسـاسهاى اخلاقى انسـان را احسـاس كرامت، شـرف، عـزت، قدرت


 ميراث كرانبهايى است كه والدين مىتوانند براى فرزند خويش به جاى بكذارند. عزت نفس






يا همان خودارزشمندى، موجب مىشود آدمى گوهر وجودى گرانقيمت خود را با كمبينى و رفتارهاى خلاف شـأن انسـانى دچار بیىمرى نكند و مراقب خرج آن در هر مسيرى باشد؛ زيـرا در مىيابـد كه تنهما خريدار حقيقى او در عالم خداوند اسـتـ از همينروسـت كه تلاش مىكند غير از فرمانهاى الهى به هيتج نوايى گوش ندهد و ابديت خود را با رفتارهاى ناسالمم

 نامه (Y)؛ و كسى كه به قدر خود اكتفا كند، شخصيت او پايندهتر خواهد بود).

## f. F. اصل اعتدال

از نظـر اسـلام، هـر فعل و حركت تربيتى بايد بر خط اعتدال اسـتوار باشـد و از حد وسـط بيرون نرود و به افراط و تفريط كشـيده نشـود. آيين تربيتى اسـلام همواره آدمى را به اعتدال در هـر امـرى فرا خوانده اسـت و مجموعه قوانين و مقررات دينى بهگونهاى اسـت كه انسـان
 هويت معرفى كرده و فرموده اسـت:
 مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد)،.
 است. در واقع ساختار تربيتى اسلام، ساختار معتدلى است كه نه تنها موجب هدايت مردم در بستر اعتدال مىشود؛ بلكه آن ها را به سوى مقاصد تربيتى نيز رهنمون مىشود؛ چنانكه امام


 و رسـيدن به سـنت و عاقبت نيكو از اين راه ميسـر است)،. آن حضرت در وصيت به فرزندش
 ميانهروى را ترى كند، از راه حق منحرف شـود). خداوند آدمى را باكَونهاى آفريده است كه

اگر از مرزهاى اعتدال خارج و دحار افراط يا تفريط شـود، دچار آسيب و از نظر تربيتى گَرفتار

 و هر افراطى او راتباه گرداند)، ب بنابراين والدين بايد در تمامى مسائل و ودر برخورد با فرزند، راه اعتدال و مساوات رادر پيش گيشرند تا بتوانند فرزندان خود را اخلاق و رفتارى نيك و صحيح

 زيرا ميانهروى يارىكنددهترين چيز براى خوب زندگى كردن است).. هـ ا. اصل تفكر و تدبر


 راكاستى و زيان، رباخوارى رامايه افزايش درآمد و خوشبختى و وريا جهاد را رنج و سختى مىدانداند.





 تدبر در امور زندگى مىكند. اگر افراد بر اسـاس تفكر و تدبر در مسـائل مختلف زندگى تربيت





 كـن و آخرتـت را بـه دنيا مفروش. درباره آنحֶه نمىیدانى، سـخن مگَو و نسـبت به آنحچه موظف نيستى، دخالت نكن. در راهى كه ترس گمراهى در آن است، قدم مگذار؛ چه اينكه خوددارى به هنگام بيم از گمراهى بهتر از آن است كه انسان خود را به مسيرهاى خطرناك بيفكند).. تفكر صحيح، كليد هدايت آدمى و مبدأ بصيرت و روشنايى و وسيله كسب علوم و معارف و حقيقت زندگى انسانى است( دلشاد تهرانى، هوّا(ب)، ص ^مْ)؛ از همينروست كه در روايات تفكـر را برتـر از يك سـال عبادت معرفى كردهاند: (رفِكْرُ سَـاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ)،(مجلسىى،范
 نامه (Y)؛ هر كه بينديشد، بينا شود) و در سخن ارزشمند ديگرى درباره تفكر در همه مسائل

 بشـنود و بينديشـن، ببيند و بينا شـود و از عبرت ها بهره گیيرد. سـپس راه آشـكار و روشن رادر پیش گیرد و از افتادن در پرتگاههاى آن بپرهيزد)).

## \&. اصل ضرورت ياد مرگ

توجه به مرگآگًاهى و معنادارى زندگى، يكى از علامتهاى ممهم آموزههاى دينى است تا آنجا كه مبدأ و معاد، به عنوان بنيادىترين آموزههاى دينى معرفى شده و روايات بسيارى را به خود اختصاص داده است. ارائه تصاوير جذاب از پايان كار نيكوكاران و بهشت و نعمتهاى آن در قرآن و روايات و تحذير از پيامدهاى سوء زندگى تبهکاران مانند قطبنمايى است كه جهت زندگى انسـان ها را در عالم پس از مرگَ روشـن مىكند تا از اين طريق با رشد انسان ها،
 درباره جاويدان نبودن اين دنيا و ياد مرگ كه هر لحظه در كمين آدمى است، فرموده است:



و بيدار شـدند و دانسـتند دنيا، خانه جاويدان نيست و آن را با آخرت مبادله كردند. خداى




 نيايد و تو را مغلوب سازد)، .








 روشنايی حركت مىكند.

## روش هاى تربيتى در نامه آ نهجالبلاغه

مولى الموحدين على است كه با بهرهكيرى از آن ها مىتوان فرزندانى نيكو و صالح تربيت كرد. برخى از اين روشها عبارتند از:

ا. ابراز محبت
جهان آفرينش بر اسـاس رحمت و محبت خداى متعال سـامان يافته و پيامبر اكرمء جلوه تام رحمت و محبت الهى و روش تربيت آن حضرت نيز بر رحمت و محبت استوار بود؛

 (انبياء: ا٪ ). يكى از روش هايى كه آموزههاى تربيتى را در وجود فرزند نهادينه مىكند، محبت كردن اسـت. محبت، جاذبه مى آفريند، انگگيزه خلق مىكند، انسـان مضطرب و متلاطمر رآرام مىنمايد و فرزند نابهنججار و ناسازگًار را رام مىكند. اگر چه محبت به مرحله خاصى از تربيت اختصاص ندارد، اما كودكان و نونهالان بيشتر به آن نيازمندند؛ چنانكه در روايت آمده است:
 را دوسـت بداريـد و بـه ايشـان مهـر ورزيد و چون بـه آنان وعــدهاى داديد، به وعـده خود وفا كنيد)، فرزندان در هر مرحله از زندگى نيازمند محبت والدين و اهميت دادن به شخصيت و منزلت او در خانواده هسـتند. هر اندازه احسـاس محبوب بودن در وجود فرزند تقويت شود و او بدانــد كـه نــه تنـها خانواده بلكه اجتماع نيز شـخصيت و مقــام او را درك مىكند، طبيعى است كه رشد متعادل، سازگًار و شايسته و هماهنگى با نظام آفرينش خواهد داشت؛ چنانكه
 جلب محبت، نصف عقل اسـت)،. آن حضرت در سـطور آغازين نامه به فرزندش، با جملاتى

 جان منى؛ آنگونه كه اكر آسـيبى به تو رسـد، به من رسـيده اسـت و اگر مرگَ به سـراغ تو آيد، زندگى مراگرفته است).

نياز به محبت در فرزند، اسـاس و پايه تربيت اوسـت؛ زيرا ارضاى اين نياز موجب آرامش
روانى، امنيتخاطر، اعتماد به نفس، اعتماد به والدين و حتى سلامت جسمى او و بىتوجهى به آن موجب احساس عجز و حقارت، بيمارى هاى جسمى و روانى متعدد، فروپاشى آرامش روحى، بىاعتمادى به خود و ديگران و بسـيارى از انحرافات اجتماعى مىشود(حسـينىزاده،

 1. (وو ما تو را نفرستاديم مكرَ آنكه رحمت براى اهل عالم باشى)،






 زيرا انسان، همراه كسى است كه دوستش مىدارده).

## ז. ارائه الكَوى مناسب


 مىكوشد در همه مسائل خود رابها او شبيه كند. بنابراين بهترين الكّو، نمونهاي تماي تمام وكمال وانسانى كامل است و قرآن، يِيامبران رالتَوها












نگَ مى دارد. بنابراين والدين بايد الگوهاى شايستهاى را سرمشق رفتار و عملكرد خود و نيز فرزندان شـان قـرار دهنـد تا مفاهيم دينـى را به صورت جذاب و نيكـو در وجود فرزندان خود نهادينه كنـد؛ چنانكه اميرالمؤمنين غ به عنوان الگَويى شايسته پيروى و رسيدن به سعادت معرفى نموده و فرموده است: (اوَ اعْلَمْ

 خدا آگاهى نداده است؛ پس رهبرى او را پذیرا باش و برای رستگاری، راهنماییى او را بپذير). امام ،ا كه خود عامل به تعاليم و متخلق به اخلاقياتى باشد كه قصد انتقال آن ها را به متربيان دارد. تنهها در چنين شرايطى است كه الگَو مىتواند نقش تربيتى خود را ايفا كند: (امَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ

 كند، بايد قبل از اينكه به تعليم ديگران بپردازد، خود را تعليم دهد. چنين فردى قبل از اينكه بـا زبـان مـردم را تعليم دهد، بايـد با اخلاق و روش خـود آنان را هدايت كنـد)،. آن حضرت در بخش ديگَى از نامه به فرزندش فرموده اسـت: (وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَ أَنَ أَحَبَ مَا أَنْتَ آخِذُ بِهِ إِلَيَّ مِنْ
 سفارش من انتخاب مىكنى، اين است كه پرهيزكارى را پیشه خود سازى و به واجبها اكتفا كنى و روش نياكان و شايستگان دودمان خويش را پيش خود سازى)،.

## س. عبرتآموزى از گَشتگًان

زبان قصه و داسـتان، يكى از مناسـبترين روش هاى آموزش مفاهيمر به كودكان اسـت. جذابيت داستان، موجب ماندگارى آن در ذهن فرزند مىشود. بهترين داستان ها و قصهها نيز سرگذشت اقوام و امتهاى گذشته است كه مىتواند موجب عبرتآموزى در فرزند شود. قـرآن نيـز با بيان داسـتان هاى اقـوام و وقايع تاريخى بـه دنبال عبرت پذيرى انسان هاسـت :



 از بيمدهندكًان سود برگيريد)، . از نظر آن حضرت سركَّشت ملت هاى فعلى در در موارد بسيارى



 كن و حوادثى راكه به ملتهاى گذشتـه رسـيده است، به خاطرش بياور و در سـرزمين و آثار
ايشان گَردش كن)،.




 سركَشت اقوام كَشته و بيان حقيقت براى او میتواند در بزنتًاه هاى سقوط در انحر انحرافات، مايه نجات او و تشخيص حق از باطل شود. اهميت اين مسئله تا آنجاست كه امام علِّهِ

 كيفرهايى كه بر سر پيشينيان آمده است، با ديده عبرت بنگَرد؛ پرهيزًارى او را ا فرو افتنادن در شبهات باز دارده).

 رادر كودك بارور مىكند؛ زيرا تشخيص راه درست از نادرست با آكاهیى پييدا كردن از تجربه 1. ( (هر كه عبرتگيرىاش بيشتر باشد، لغزشش اندك است)،



ديگَران و استفاده اين تجربهها در زندگى خود ارتباط تنگاتنگى دارد. البته بايد توجه داشت




## F. F. استغفار از كَناهان





 تَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَ يُفْلِحُ بَعْدَهَا بَبَد (كلينى،
 بزركتر شود تا جايى كه تمام دلش را فرو پوشد و از آن پس هرگّز رستگار نشوده). . بنابراين تنهيا



 بـر عهـده نهـاده و تو را فرموده از او بخواهـى تا بـ ته تو بدهد و از او او بطلبى تا تو را بيامرزد و ميان

 است و چون به سوى او باز گردى، تو را سرزنش نكند و آنجا كه رسواشدنت سزاست، يردهات
 نوميدت نكرده است؛ بلكه بازگشتت از كناه را نيك شمرده و هر كناهت را يكى كَرفته و هر كار (1. (الى مؤمنان همگى [از زن و مرد] به دركاه خدا توبه كنيد، اميد كه رستگار شويد)..

نيكويت را ده به حسـاب آورده و در بازگَشـت را برايت باز گذاشـته است)'( (شريف الرضى، IFIF،


در تربيـت فرزنــد بـه همـان ميزان كـه خوف و ترس از خدا و سـزاى اعمال بـد را بايد به او گوشزد كرد، به همان ميزان نيز بايد اميد به خدا و پذيرش توبه را در وجود او تعميق كرد؛ زيرا توبه، راه رستگارى و مقدمه دستيابى به سعادت و حفظ روح اميد در انسان است. خداوند اين روح اميد را در وجود بندگان گنهكارش دميده اسـت تا آنان را از هلاكت و نيسـتى نجات



## ه. مراقبه و محاسبه

مراقبـه و محاسـبه، يكـى از مؤثرتريـن روش هاى تربيتى اسـت كه خداوند نيز بـه انجام آن

 از آنجـا كـه انسـان همـواره در معـرض خطاو اشـتباه و گْناه و پليدى اسـت، لازم اسـت حريهم حقيقـت خويـش را پاس دارد و به حسـاب خود توجه كند تـا از لغزش خود جلوگَيرى نمايد و





 وَبَبَ الالْتِعْتَابِ).「. اربكَ ای بندكَان من كه بر خويشتن زيادهروى روا داشتهايد، از رحمت خدا نوميد نشويد؛ در حقيقت خدا همه كَناهان را


 آنان راد هار خودفراموش كرد؛ آنان همان نافرمانند)..



غنيمت دان، پيش از آنكه از دست برود و اندوهى گلوگير شود)،.
اهميـت مراقبـت از نفـس و حسابرسـى از آنروسـت كـه خطرناكتريـن دشـمن آدمـى،

 دشمنان تو، نفس [امارّه] توست كه ميان دو پهلويت است)،. غفلت و ظلمات، آفات اساسى شكوفايى حقيقت آدمى و روش مراقبه و محاسبه، راهى براى جلوگيرى از فرو رفتن در غفلت و بازگشت از ظلمات است. از اينرو نقش مهمه و بسزايى در تربيت اخلاقى انسان دارد(رستمى

 اسـت). آموزش مراقبت از خود در برابر خطاها و مرتكب نشـدن گَناه و نيز حسابرسى از خود در صورت ابتلاى به گَناه و اشـتباه فرزند، موجب مىشـود او خود راد محضر خداوند متمهم و موظف به پاسـخگَويیى اعمال و رفتار خود ببيند؛ بدين سـان گًاه خود را بسنجد و اعمالش را بازبينى و از عملكرد بد خود ابراز مغفرت كند.

## نتيجدگيرى

تربيت فرزند، يكى از مههمترين وظايفى است كه خداوند بر عهده والدين قرار داده است؛ زيـرا تربيـت صحيح فرزنـدان نقش مهمىى در تأميـن آينده آنان و رابطه مسـتقيمى باصلاح و فسـاد جامعd دارد. تربيت صحيح فرزندان در خانواده، موجب كمتر شـدن مشكلات آنان در اجتماع مى شود. بر اساس يافتههاى اين پزوهش، رعايت اصل كرامت در تربيت فرزند موجب تمايل او به مكارم اخلاقى و در نتيجه دورى از گَناه و نافرمانى خداوند مى شودن. با اصل تقوا، فرزند تحت فرمان عقل از اصول معينى پيروى مىكند و در راه بندگى خدا و نگًه داشتن حريم
 پسـتى و فرومايگى دور كند و با حرمت قائل شـدن براى شـخصيت خود هيـگگاه تن به ذلت



درست و درك هدايتكننده دست يابد، او را از ظاهربينى و قشرىكرايیى نجات مىدهد. اصل


 محبت به فرزند موجب مى شـود او رشـد متعادل، سـازًار و شايسـتـه و هماهنـتى با بانظام
 صورت جذاب ونيكو در وجود فرزندان نهادينه كرد. با زبان قصه وداستان مىتوان سرگّذ

 خدايى كه آدم كنهكار را به سـزاى عملش مى رسـاند، در صورت توبه و استتغفار به دركاهش، او رامى پڭيرد و توبه، راه رستگارى و مقدمه دستيابى به سعادت و حفظ روح روح اميد در انسان

 خطرناكترين دشمن خود راكه در درونش نهفته است، شناخته است و و با مراقبه و محاسبه به مبارزه با آن مى پردازد.


## فهرست منابع

عربى

اول، بىجا: دار الكتب الاسلامى.
 دوم، قم: دار الكتاب الاسلامى.
 مؤسسه آل البيت


 تهران: دار اكتب الاسلامية.

چاپ اول، قم: دارالحديث.


$$
\begin{aligned}
& \text { فارسى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ص }
\end{aligned}
$$

 نهج البلاغه، اراك: انتشارات دانشعاه آزا آزاد اسلامى.

 $\qquad$ . 9


 $\qquad$ . 1

دوره






 اسلامى حوزه علميه قمر.
 قم: مركز بين المللى ترجمه و نشر المصطفى

 19. هاشـمى على آبادى، سـيد احمد و محمد قنبرى، (انقشى پرورش عزت نفس در كودكان بر شـكلگَيرى هويت دينى با تكيه بر آيات و روايات)،، دوفصلنامه علمى پ夫وه الشى آموزه هاى تربيتى در قرآن و حديث، دوره ؟، ش ا





