# آيا كودكان دزدى مىكننـد؟ 

## فاطمهالساداتشاهزيدى

كارشناس ارشد مشاورهٔ مدرسه
مشاور مدارس غير انتفاعى شهر اصفهان

اصطلاح اختــالاتات رفتارى، كه نتيجئ بارز مشٍــكلات آشـفتتى هيجانى است،


تضادند بهكار مىرود.
 رفتارى مىشود كه يكى از آن ها پذيرفته


 درست يا نادرســت بودن آن پذيرا باشد، كودک به احتمال زيــاد دپار اخـار اختلالات
رفتارى مى گردد.

توجـــه بيش از حد در مقابل بـىتوجهـى
 تفريط در آزادى دادن به كودى هم هم باعث

دشوارى هاى رفتارى او مىشود. كاهى نيز داشـــتن انتظـــارات و توقعات نامتناسب با رشــد و توان جسمى، ذاهنى،
 نداشتن هر گونه توقعى از آنان در هنگگامى كه بايد توقع داشــت، اختلالات رفتارى را را سبب مىشود. تشويق آكاهانه يا ناآثاهاهانؤ


 دزدى در كــودكان كمتر از چهار و پنـج

اشاره

حاكم اســـت اما در تمامــــى جوامع بر برخـى

 بدين معنى كه دزدى در تمام جوامع، صفتى
 از شناسايى علل، بهد برمان آن اقدام شود. دزدى از نظر لغوى به معنى مال مال و ثروت ديگَرى را به صورت پننهان و غيرمشــروع و
 به هر صورتى كه انجام گيرده، باعث تضييع حقوق ديگران مىشـــــود. دزدى همپحنين به معناى دستاندازى به مايملكـ ديگران

 از: دزدى از وسايل منز از فروشگاهها. معمولاً ابتدا از وسايل كوچکک منزل مثل شيرينى،
 وسايل بيشتر و بزر گَترى تعميم مى يابد. نوع اشِياى دزديده شـــده توسط كودكان،




بســـيارى از والدين نگَران ناهنجارىهـاى رفتارى كودكان خود مى باشند و وبراى رفع اين نگرانى و حل مشكلات فرزندانشانشان به متخصصان علوم رفتارى مراجعه مى كنـنـن
 تخريب شخصيت و تثبيت رفتار نادرست كودك مىشوند. يكى از مسائلى كه ممكن

 خود اسـت كه در اصطلاح والدين، دزدنى معنا مى گيـــرد. مقالأ حاضر با موضوع ا"آيا

 ايجـــاد مشــكاتلات رفتـارى دار در كــودكانـ، مشكلات رفتارى دزدى، آشنايى باعوارض دزدى، چگگونگگى عكس العمل والدين، علائم و ونشانههاى دزدى و علل دزدى و و شيوههاى
 يافتهها نشان مىدهد عوامل و محر كـهاى محيطـى نقــش تعيينكنـنـدمالى در
انجام دادن دزدى دارند.
偮
 باشـــد؛ وكرنه نبايد مسـئله مهمىى به حساب آيد
 خود، كــودكان دزد را تنبيه مى كنـند
 موجب نتــــ عضو، ايجاد نارســايـي در اعضاى بدن و مســائل ديگر از ازين قبيل باشد كه بايد به آنها توجه داشت اشت
 ,راهماى اصلاح است ولى تنها راه نيستٍ
 در مورد كودكان خردســـال اجرا شــود،
 در كودى حالــت طغيان و عصيان را را را رادر كـر

آن دشوار خواهد شد. بخش اعظه آر آرمش و ســكون در جامعـهـ مربوط بــهـه اين امر امر
 كار و تلاش او از آن خود اوست و چچنانچچه
 از كار و تلاش مى كشـــنـن و سر كرم حفظ ماحصل تلاش خود خواهند شد
 آن عــادت كند، زند دشــوار خواهد شـــد؛ زيرا دائمـا در درصد اقدام به آن امر اســت و و رسوايى و خفت آن بهتدريـــج برايش از ميان خواهي الهد رفت

مربيانش نيز خواهد شد. اكر دزدى كودى كشــف همرنشود، باز
 او تقويت كند، عملش را تشـــديد

شـــديد او از تنبيهكنـنده شـود. اين هشــدار قابل ذكر است كه

 بلكه آنها را ا از هدف دراز ازمدتى كه مربى در پيـش آن دارد، دور
 خوردن نظم و روابط موجود


 در مقابل طر د شدن كا كامل اسن است

 میشود. در برابر دزدى، خشـــم و عصبانيت و حتى دير

آن طريق نمىتـــوان كودى را ا اصلاح يا به صراط مستقيم دعوت كرد. توهين الـوناحها
 كـودكى هــم دردى را دوا نخواهد كرد؛

 را از طر يــق دز دنى هاى ديگـــر، افزودن در آمد و صرف آن در راه ماه معاشرانى كهـ تحسينش مى كنند جبران مى مكند.
 و بازخواسـتمهاى خشــــمآلود هم او را الصاح نمى كنند؛ زيرا كودك در صورت
 روحيـهـاش اثر مى تــذارد و آن را ويران
 خواهد ساخت. خطاى اخلاقى در روحئ

 بر اين اساس، كودكى دائماً افسرده خواهد

بود.
معمولاً عكس العمل والدين در اين زمينه شديد اسـت؛ : زيرا آنان حساب مى كنند كه اين امر بـــه آبروى خانواده لطمهـ وارد
 به شـرطى كه كودك آنها به سن تميز

ساله نســبتاً نادر اســت اما هنگًامى كه
 و تو - يعنى جدايى اشــخاص از يكديكر
 بهتدريــت به وجــود مى آيـــد و به لحاظ شـرايط محيطى ممكن است تقويت يا خاموش شود. دزدى انواع مختلفى دارد كه عبارتاند

 دزدى تنهيا يا دستهجمعى و.... .

 محيطى و يادكيرى را مىتوان مسـئول آن دانست.
كاه دزدى به خاطر تملكى اشيا و بوويزه


 انتقامى اســت و ممكن است اسولا الاً خود
 يافتههاى بالينى نشـانـان داده است كه

محرومِيت از مهر مادر و جدايىهاى

 بى بند و بارى و دزدى نوجوانان دارد.
 دزدى در نزديكــى دور همان عادت ماهانه بيشتر ديده شده است كه اين اين خود دخالت احساسات تهاجمى و خشمهآلود را

در دزدى هاى نوجوانان نشان مىدهد.

 صورت مى كيرد. نوجوانان كسانى را كها از دزدى مىتر سند تحقير مى كنند و مورٍ
 اختلالات رفتارى ديكر نيز همراه اســي
 نوجوان و محيط تربيتى او را امورد توجه قرار داد.
در مـورد عــوارض دزدى آنحـــهـ مهـهـ
شمرده شــده اين است كه اكر اين رفتار در جامعـهاى رواج يابد، امنيت مالى آن

استفاده بزر گَسالان مى الشاشد، علاقهمند اسـتـ مى خواهد آن را دست استارى يا يا به گونهاى از آن استفاده كند. از والدين هم
 را مايل اسـت داشـد اشته باشد ولى شرم دارد

 نمى گيرد. بدين سبب، به آن دستدرارٍ آنى
 اصلاح كودك اين است كه در برابر همهٔ

 دهيم كه شـــىء مورد علاقهاش را را لمس كرده و مقدارى با آن بازى كند تا ســير
شود.

عامل ديگر دزدى، ترس اســتـ. گاهى

 با والديــن خود در ميان بخـــنـارد، تنبيه



رفع احتياج كرده و نمى دانسته است كه اين كارى نارواست. در اين شرايط، چر چون كودك بــه زعم خود خـارد عــادى رفتار كرده
است، نبايد تنبيه شود.

علــت ديگــرى كـــه بــــراى دزد انى ذكر
كردهاند، محروميت اســت و درَ كاهى دليل
 مــورد علاقئ خويش محروم اســـت، پول توجيبـى روزانه ندارد و خـــود را ا از غذا، ميوه و اسباببازى و ديگر چییز

 هم در بيرون علاقهمند است؛ بهاني وقتى دوســتان خود را بــا آن خوراكىهـا
 باشد سعى خواهد داشت نيازهاى خود را به گونهاى رفع كند. علاقهمنـــدى نيـــز يكى ديگى ديگــر از علل
 عينـــى يا ابزار ديگرى كـــه معمولاً مورد

روبدرو شدن با چنیین شرايطى،
سعى مى كند به دروغ متوسل شون شود و و به



 و قبل از آن ضرورى اســت علل اين كار

شناخته شود.
گاهى كودك اشــياى كودكان ديگر را
برمىدارد و پنهان میىسازد؛ حتى اگی اگر به
 خلاف خود را انكار مىكند، در در آزمونها
 نمى گذارد و دوسـتـت دارد ديگران كار كارها


 عمل ها از نظر ما دزدى استى است؛ در حالى آلى
 به چیییى احســاس نياز كرده و ضرورتى آـى نديده است. اين احساس را با پـر پر و مادر
 بوده، هــوس ميـوـوان را را كرده

اســت، پس بدون اجازه به محــل مورد نظـــر رفته، غذا يا ميــؤ مورد نظر نظر خود را در آنجا ديده و ور بدون توجه به اين امر امر كه ديگــران هم انم 5

مى كنـند. دانشآموز چون احســاس تنهايــــى مى كنــــد، وســايل متعارف دوستان خود را را برمىدارد تا با ديگَران همرنتَ شون شود

 در خريد وسايل مورد نياز كودكان عرف همســالان او را در نظر بگيرند و فراتر انـر از
آن اقدام نكنند. براى دزدى علل زير را نيز برشمردهاند:


 با او رفتار خشــنـى داشــــته باشنـد، در


 نادرسـت و دزد باشند، كنترل و نظارت كافـى در رفتار كودك بــهـ عمل نيامده

باشد.
 در كــودكان در محيطهــــاى آموزشا

 وسوسه مى كنند و به دزدنى وا مىدارندند، از دسترس او دور نگَه داشته شوند، به كودى اطمينان خاطر داده شود و رفتــار مناســبـ او مــورد تأييد قرار گيرد، با كودك دربارئ مشــكلش بحث
 در معرض ديــد معلم قرار گیيرد، كودى وادار شــود كه اشياى دزديده شدير شده را با به صاحبش بازگرداند، علل زيربنايى رفتار دار كودك توســط متخصصان در مدرســـــهـ

 و يا دروغ گو، تا حد امكان خود خوددارى شو شود
 با ديگَران در ميان كَاشته شودر كودكان، خودخواه و قلمرو هستند. وقتى كسى جرئت مى كنـــد و بـــه يكى

شود و بدين شــكل از او انتقام مى گيرد. پــس از انتقامجويى همر آن وســـيله را به جاى اولش بــاز مى گرداند. در مواجهه با با

 براى انتقامجويى از شيوهنهاى غيرانی استفاده كند.
 رقيـب اسـتـ. كاهــى دو دانشا آمــوز با با يكديگر دوست هستند، اما سر درس املا يكى از آنان وسايل ديگَرى را برمى دارد تا تا
 خود راز دست بدهد و نمرهاش از او كمتر
 به مقصودش، وسايل فرد رقيب همر پيدا خواهد شــــ! در مواجهها با اين رفتار، بايد
 رقابت مثبت داشته باشد؛ وگرگنه رشد او و ور

نمرهٔ بهترش ارزشى نخواهد داشت. انحصارطلبــى را عامـــل ديگــــر دزدى دـى كودكان برشمردهاند. در مواردى، كودى
 مى كنند. اين برخورد افزون بر اينكه مانع امني
 در او روحئه انحصار طلبى ايجاد مى كـند
 وجود دارد، از آن اوست و وسايل ديل ديگران

را بدون اجازء آنان برمىدارد آن ارد
 براى دزدى در كودكان است. در صورتى كه آنها هنگام خريدن رين وسيلهانى سليقأ خود را به كودک تحميل كنند و كودى آن الن آن وسيله را دوست نداشته باشد، بهد بـد سراغ وســيلةٔ دوستش كه به ســليقأ او شبيه

است، مىرود. بـراى همرنگـــى بــا ديگـــران، گاهى

 كودك به مدرســـه میرود و همســالان الـان به جهـت جذابيت آن وســيله اطرافـ
 مى كننـــد، اما پس از چنـــد روز او را رها

مى خرد و سر جايش مى گذارد.

 مىداند كــه اگر پول توجيبىاش را را براى خريد آنچچه خود هوس كرده

 نامشروع به دست مى آيد، به خواستههای انى خود جامهٔ عمل مى پوشاند.


 خودنمايى كند، خود را زرنت و و تيزهوش


 دارد آن را به هر طريقى به دسـت آور آورد.
 آموختههاى بد كسب شده از از جامعه است است إن و راه اصلاح آن، خر يدارى و خودنمايى او به ميزان قابل قبول و نيز تفهيما اين اين نكته
 نظر ديگر ان مههم جلوه نمى كند بلكه

و حقير هم خواهد شد شد
 است. براى مثال، كودك سه ماه است به بـ با مدرسه رفته است ولى اولياى مدرسه بها به
 متعلق به دوستش است، برمىدارد و بعد



 توجه كنند تا نيــاز فطرى آنان به جلب توجه كمتر شــود و مجبور نشــــوند تا تا از


 وقتى دو دوســت يا دو خواهــــر و برادر با با

 خــود اطلاع مىدهـــد تا ديگــرى توبيخ

كه خريد چه چییزهايی ممنوع يا نادرست
است
كاهى نيز براى رفع دزدى كودى لازم

 براى آن نداشته باشد. شايد براى والدين امكان نداشته باشــد كه همأ چیيزه هايى را كــه طفل دوسـت دارد، برايش تهيهي
 مشابه ميل او را فرو نشانند. ممكن است كودى به ميوه يا غذايـى علاقهمند باشد
 مشكل است. در صور تى كه سن كودى
 نيسـت، بايد به هر حال ولو به مقدار كم آن را بــراى او فراهم نمود وكَرنه با اخم نمودن به كودك مســئله حــلـ نخواهـد شــد و طفل اگر فرصتى به دست آوره، تن بــه خيانــت و دزد دیى مىدهد. براى

 درمى آوريم و از آنچچه انجام داده اسـا اسـت، خبر داريم، ممكن اســت او او را آكاه كند. نيز پیر خار انواده بدون آنكه اين مسئله را را را
 وى را هوشــيار ســـدزد مثلا از راه كمتر

 شده اســت. همحتنين بيان داستانه هاى ملامتبار و سـر زنشآميز افرادى كه تن
 هوشـيار كننده اســت دانـ داســتانها بايد
 و به فلان عقوبت كرفتار شـــد يا عاقبت ســرقت خطرناك و ويران كننده اســتـت
 بازدارنده از دزدى است. در بر برخى موارد، بهاخصوص در دفـــات اول كه كودى با با آَكاهى به دزدى دسـت میزند، مىتوان او را پֶـــد و موعظــهـ داد. بايد به او كَت

برداشــت، با او صحبت شود و بها او كَتنه
 توسـت بدون اجازم بردارد، چهه احساسى خواهى داشت؟ «از از كودى خواسته شود وسيلهاى را كه برداشته است است به صاحبش
 براى كودكان دشـــوار اســت، اولين بار او او مجبور به اين كار نشــود، ولى به او كَ كانته
 مى خواهمى". به كودك آموزش داده شــود كه وقتى شيئى را مى بيند و دلش مى آشواهو اهد آن را داشته باشــــ، اول از از اطرافيان سؤال كند

كه آيا مى تواند آن را اب برارد يا يا خير؟
 كودكان از قبح عمل خويش در اين مور

 قبــح آن عمل بى خبرند كه بايد به آن آنها ياد داده شود كه زيان مسئله چقدر است است و چها عواقب ســوئى دارد. والدين در این اين مــورد نبايد چيــــى را الز كودكان مخفى
 براى او باز كويند. مشــاهده شده اســت كهـ از جمله علـل دزدى كودكان، رفع محروميتشان است.
 والدين بايد كودكان را تأمين كنـد؛ البته
 كنند. بلكه حداقلى براى آنها قائر شوند و به آنها لاقل نشــان دهند كه در فكر تأمين خوشبختى شـان هســتـند. دادن رحـول توجيبى بهـ كـــودكان كه كموربيش در خيابانها رفتوآمد مى كنند ضرورت


 مشـاركت كتنده، چنين امكاني برايشان فراهم باشد. البته لازم است قبلا تذكرات لازم به كودك داده شود و او توجيه كردد

از امــوال كودك دسـت دراز مى كند، آن ها نهتنتها اعتراض مى كنـند (مال منه) بلكه اغلب، قلمرو حكومتشان إنـان كسـتردهتر از دارايىهايشـان مى شود
 روانشناسـان معتقدنـــد بــراى درمان


 دارد، پول پر داخته شــده است. براى او توضيح داده شــود هديه چایيست. وقتى كودى با والدينش به فروشــعًا مىرود، به او نشــان داده شــود كه چگكَونه بابت




 و اســتقلال مالى بها آنها تفها تفيم كَردد.

 براى خريـــن هديهي، پول پسانداز مفهوم مالكيت بــه كودى آموزش بـر داده شــود و با كودك به كونهايى رفتار شود كه او بتواند چيزيزهايى را كه مال خال خودش اسـت، از چيزه هايى كه به او او تعلق ندارند تشــخيص دهد. براى مثــال، به او كِ كتـهـ شــود بگَردد و هر چیـيـزى را كه متعلق
 كودى تا حد امكان نام وى نوشته شود
 وسايلى دارد كه نبايد بى اجازه به آنه
 پس دادن قرض بايد به كودک ياد داده شــود و اين مسائل به صورت عملى با با او تمرين گردد.
 پيشگیيى از آن اين است كه دربارة عمل
 چچيزى را كه مال او نيست

كه اين عمــل مورد رضاى پـــدر و مادر نيست و خداوند هم از آن ناراضى است است. بايد بــه كودك هشـــدار داد كه اين امر كارى زشـت و ناپٍ رِند است، آبروى آدم
 خانواده هم خواهد شد. لازم اســت به كودك ياد داده شود كه

 مىشوند چییى را را كه مى خواهند باشند، بردارند، بايد بتوانـند خـد خود را را كنترل كنند. براى مثال، وقتى كودى با با والدين
 اجنــاس موجود در آن محـــل به كودكى
 اينها به مــا تعلق ندارند و نبايد به آنـها دست بزنيم. اگر كودك درست درست عمل كرد و به چییی دست نزد، لازم است تحسين شود و به خاطر اينكه در برابر خواستهاش لاز مقاومت كرده اســت، بــه او پاداش اشـر تعلق گیيرد. گَاهى لازم اســت پیيامــد منفى كارها

 بزر گـســال ترند، سؤال شــود كه بها نـا نظر

 پيشـنـهادهايى بدهند و آن هــا با هـم به به توافق برســند. كاهى لازم است كودى

 حرفى نزند. البته در صورت امر امكان، بهـتر است كودك از آن فرد عذرخواهنى كند. روانشناســان همـچنيــن معتقدند اينكه چنين مسـئلهالى در ذهن كودى
 طبيعسى آن نيز بايد مورد اســــتفاده قرا
 پول توجيبىشـــان را جمع كننـد و پول جنس دزديده شده را بیردازند؛ حتى اگر

