

 دركى كامل از بازگَشت نايذذيرى فرد متوفى



 بيـش از حد بــهـ تأخير مى افتـــد، در آينده مشكلات بســيارى مى تواند بـانوجود آورد. وقتى فـرد متوفى يكـى از والدين كودى
 حمايت در كودك آشــكارا ديده مى مشود. لذا در هر سنى كه قرار دار دارد، حضور فـرا فردى

 ضرورى است. لازم به ذكر است كه به بهعلت
 ممكـن اسـت بـتـرين فـردنـبـراى اين كار نباشد. (بيمنی، (ITVV) امروزه كودكان بيش از آنجّه والدين فكر














 كودكانى كهبا اين مشكل روبابرومى مشوند، با استفاده از روش اسنادى (كتابخانها ارياى)



 نتايج بهصورت كيفى مورد تجزيهوتحليل

قرار كرفته است.
كليدوازهها: مركى، كودكان پيشدبستانى

مقدمه
 قطعىترين رويداد زندگى هر فردمحسوب مى شــود؛ زيرا مىتواندغ غمو واندوه فراوان،


 كه از اين واقعه بهطور مسـتـقيم بها كودى

 مى افتــد نيــز باعـثـ مى شــود از ميــزان مراقبتشـان از كودى كاسـته شـــودو اينـ خود موجب افزايش سردرگمىى و اضطراب

بيشتر كودكى مىشود.
بـتفاوتـى احتمالى ويا واكنش خفيف


## كودكانيشسدبستائى

## و مفهوم مرگت

 

اســت به فرد متوفى داشـتـه باشد مطرح

د ديــدن بـــن متوفـى بـراى كــودكان
 و اطرافيــان بايد از اين كار ممانعت كننـنــ
 اغلب ناشى از ناكامى اودر ارضاى ارنيازهایای اساسى خويش اسـت، در صورتى اريكه فرد متوفـى ارضاكننـــدهُ بســيارى از نيازهاى
 بوده است، فقدانش بهعنوان يك ناكامى







داشته باشد. (بهمنی، ا I YVV) كــودك در سـنـين پيـشـش از دبسـتـان بهدليل خودمدارى در درك پديدهـه اطها علت
 نسبت مىدههد. در اين هنگَام، بها احتمال
 متوفى خود اوست و احساس گِناه ناشى
 آن رادر قالب علائمر رفتارى متعدد نشــنـان مى دهد. بنابراين، بايــد به كودك فرصت داد كه بدون شــرم، ترس و انـكار هيجانـانـات مثبـت و منفى خود را بـراراحتى بروز دهـد دهد. در اين مواقع، وجود بزرگَسالى كه بتواند

تلقى مى كنند و غيرقابلبازگشت بودن آن برايشـان قابلدرك نيست. در اين سنين،


 برخورد نارساى اطرافيان اضطراب زيان را تجربه كرده باشــند، ممكن است است حين خواب دچار مشكارِلاتى شوند. آن ها ممكن

 بنابراين، احسـاس گناه زياه زيادى كنند. اين احسـاس گْناهها ممكن است مشكارياتـى





 وجود اين، مسئوليت والدين و مربيان اين اسـت كه كودكـ را در تجربه و وانش انش خود، هر چند هم ناقص باشد كاشد، سمهيم سازند. رها سـاختن كودك در تلاطــم گَيجى و تحير




داشته باشند. -بايد بــه كودك فرصــت داد داد تا بهراحتـى

 و احســاس محبت يا كينهالى را كه ممكن

از دبســتان با مفهوم مرگَ و مردن اهميت فوقالعـادهانى دارد. در ايــن مقاله به درى درى كودكان پيشـدبســتانى از مفمهـوم مرگـ و
 كمك به كودكانى كه با اين مشكل روبارو مى شوند، خواهيم پرداخت.
 لغات خردســالان متداول است؛ امـا ما درك آن ها از اين مفاهيم برحسـبـي ســنـ، رشد شناختى عاطفى - اجتماعى و تجربه انهاى آنـان متفــاوت اسـتـ. كــودكانِ پيـشـش از دبسـتان مرگَ را بهعنوان رويدادى دائى دائمى

 همچچنان كه فــرد بعد از خوابيــدن دوباره
 بازمى گردد، كودكان تصور مىیمنـند مرده
 سـنين بانظر مىرســـد كه كودك قبل از
 اعمال حياتـى مىشـــون، معتقد اســت كهـ مـرگى صرفاً باعـثـ از بين رفتـن بعضى از


 خاص مىتــوان از مردن اجتنــاب ورزيد.


 سالگى مرگ, رايك مسافرت طولانى مدت

ديدنبدنمتوفىبراى كودكان<br><br>اطرافيانبايداز اين كار ممانعت كننـن

قرار است پدر به بهشـت بروه، پس چرا او را توى زمين مى گڭذارند؟ خدا مرا دوسـت

 مىتوانـــد اضطراب بيشــترى براى كودك ايجاد كند.

- بديهى اسـت كه مشاركت دادن كودك متناسـب با توان او در مراسـمم ختمه، شب
 مىتوانــد در تســريع ايجاد حالـت تعادل
 كودك از شركت در مراسم بترسد، نبايد او را مجبور به اين كار كرده
 مسئوليتهاى اجرايى در حد توان كودى به وى محول شود. بهخاطر داشته باشيم كه بهجاى كودى

 تسهيل كنندهٔ تجربأ گذار ازفاجعه باشيهم.

منابع
 متر جه: محشيد ياسايى، نشر مركز، ،「.. زندى يور، طيبه؛ (إبهداشت روانى كودكان ورويدادمرى")،

 شمارة . 1 .
 كودكان ونوجوانان"، نشـرئـئ علوم انســنى دانشگاه الزهرا. شمارة هـ كـريمى، عبدالعظيم؛ (اتحول مفهـوم مركدر كودكان")،


گیاهان براى آشــنا ساختن كودكان با اين
 زندگى روزمرهٔ خود مرگَ گیياهان و جانوران

 بهطور مناسب و منطقى با كودك در ميان گذاشـته شــود، اورا در مواجهه با مـا مفاهيم مـرگـ و مــردن كمكـ مىكــــــد و از ترس او مى كاهد. مىتوانيد كَفتوگّو را را با صحبت دربارئ گلها كا كهد در بهار وتابستان مى تروريند
 كنيد و اين مفهوم را به كودك انتقال دهيد

رشدمى كنند و سپس میميرند.
 يك نفر و گفتن اينكه فرد متوفى به ســـر رفته اسـت، توصيه نمــشود؛ زير ايرا اين كار مىتواند كودك را تشويق به فراموش كردن إن رويدادهاى ناخوشـاينـايند كندو اين امر اور او را آماده نمىســـازد تا با واقعيتهاى زندينى كنار بيايد و ســازش يا يابــد. والدين نبايد با با اين گَتته مسـئله را سريوش بگَذارند؛ زيرا براى كودك هيج نيــازى بالاتر از صداقت نيسـت و عبارتهايى همحچون (ابه ســفر رفتـن)"، (ابه بهشــت رفتـنـ)، (اییش خدا رفتن) شـــبههههايـى در ذهن كودك ايجاد


 سـفر مىروند، ديگــر برنمى گردنــد؟ اگر

در حين نشــان دادن اندوه خود با آرامش به حرفهاى كودى گوش دهد، او را نگاه كند و بهطور مسـتقيمه و غيرمستقيمى او را را حمايت كند ضرورى است.


 و بــدون احساسـاسـات بيـش از ار حد پاســخ داد. مسـلماً پاسخها بايد متناسب با سن و رشــد ذهنــى كــودكان باشــــنـد. تعبير و تفسيرهاى فلســفى از مرگ براى كودكان
 هم نيسـت. كودكى حق دارد در موقعيتى
 اثر مى گذارد دخالت كنــد د در در اين موارد، سكوت بزرگسالان تنهـا كودك راازفرصت اينكــه غــمرو اندوهـشـش را با آنـان در ميان

 انــدوه خود شــود، در آينده به مشــكا

 تنبيه المهى ارتبـاط داد؛ زيرا بحههها بهدقدر كافى احســاس گناه مى كننـــد و نيازى به افزودن تنبيه و مجازات خداوندى نيست. (نجاريان و خدارحيمى، (IrVa) - بــه كودكان بايد كمكـ كرد تا با توجه به بـا رشدشناختى خودبهتدريج بامفاهناهيمرير و مردن آشـنـا شوند. (ماســن و همكاران،


