باطن وروشهاى آن تلاقى دارد. (باقرى، צی٪٪ا:
(19.

روش تزيبن كلام كلام آيينهُ مفاهيم و معانى استى مرائ مربى نبايد





پايدار وپردوام است. (همان: 181 )
روش تربيتـى عفو

عفو در متون اسلامى عبارت است از از فرانگَرى

 معنا دادن و تفسير نمودن و خون انود را فردهى از از نوع انسان ممكن الخطا ديدن، كه در شرايطى ممكن


 او يا جلب رضايت خداوند صورت مىیییيرد. (به نقل
 عفو واغماض در صورتى ارزشمند است است ومصداق انـ

 از مصاديق كظم غيظ خور خواهد بو بود و كظم غني غيظ، در صورتى مه انسان از روى ناچچارى سكوت كند،

و تهمت مىشود. (همان)

خداوند اولين مربى است كـي كه با بخشودن اون اولين
 شد و از اينرو، عفو و گَنشت در مقان مقام تربيت، قدمتى همسان با خلقت انسان دارد ارد. امام سجاد (ع) اين نكته را مى آموزند كه عفو نقطهُ اميد همهُ

اشاره
هدف عالى نظام آموزشوپرورش جمهورى اسارفى ايران با تكيهُ عمده بر مكتب اسْ اسلام و

 اجرايى آموزشويرورش كشور بايد بهگونهاى بان باشد كه، با توجه به منابع ممهم مادى و و معنوى جاري جامعه


 برخوردارى از سجايا و فضايل اخلاقىى، سرلوا

اجتماعى آن نسل قرار گیيرد.

بدون ترديد تحقق چنـين آر آرمان بلندى، متضنمن
بسيج امكانات مناسب، عوامل مستعد، شرايط مساعد، روشها و تكنيكهاناى مؤثر است تا تا بهواسطهُ آن ها بتوان فاصلهُ بين شعارها وا و آرمانها را از يكسو و برنامهريزى و اجرا اجرا را از سوى ديگا - Y -

روشتربيتى مىیردازيه.

كليدوازهها: روشها، روشهاى تربيت دينى،
تربيت دينى
روش آراستن ظاهر




 را در پى مى آورد. اين جنبه با اصل تأثير ظاهر بر


## 8




كه در آن، بهترين اعمال فرد معيار قرار مى گيرد،


روش مجازات به قدر خطا
 تابع خطاى متربى باشد و عوامل ديگرى چین وضع و حال مربى در حين مجاز ونـات، آن را تحت تأثير قرار ندهد. ممكن است مرن مربى، مجازات رات را را تابع ميزان غيظ خود قرار دهن اند، اما اصـ اصل عدل،



روش موعظهُ حسنه از جمله روشههايى كه خداى رحما رحمان براى تربيت آدميان به آن سفارش




 و بى گمان چنين موعظهاى روشى مؤثر در تربيت است است (دلشادتهرانى،







 خاص، شرايط سنى و زمان و مكان خاصى در در آن لحاظ نمى انشود. (ياورى، (1rMA

روش عبرتآموزى از جمله روشهاى تربيتى قرآن رآن كريم و پيشوايان معصوم روش عبرت است كه با نظر به دگرگونىهایى زندگىى، حوادث و و تحولات تاريخى، احوال

انسانهاى خطاكار در طول تاريخ بوده است ور ور جريان تكامل و تربيت نفس انسانى تنار تنها گَذشت خداوند از گَناهان فرد و انسانه ها نسبت بـانه

يكديگر است. (همان)
بخشيدن، علاوه بر ترسيم روابط بين افراد و و

 پرخاشگَرى، اختالالات عاطفى و رفتارى، افزايشى اعتمادبهنفس و پيشرفت تحصيلى آريلى فرزندان بسيار مؤثر و كارآمد است و موجب پايين آمدن فشارهاى

روحى مىشـشود.
مربى در عمل بايد توجه نمايد كه با عفو مى توتواند


 و تكرار خطاهاى او منجر نشود.
 براى اصلاح افراد استفاده نمود: 1. خطاكار از كارش پشيمان شده است و و تصميهم به تكرار ندار ارد.
 جهالت كار ناشايستى انجام داراى فطرتى پاک است و احتمال میدهیییم كهـ اگر مورد عفو قرار گیيرد، وجدان اخانيا اخلاقى او بيدار

 اصل فضل و رحمت مانع آن است كه فرد برد به محض ارتكاب اولين خطا مورد مؤاخذه و موجاز آن آلات





روش مبالغه در پاداش
 متربى عمل مطلوبى سر زند، مربى آن را بـى پیاسخ

 در اين روش به اين گونه از حد عدالت درمى گَذرد

41

امتها، حيات و مرگ تمدنهاما، عظمت و انحطاط دولتها، سرنوشت و فرجام قدرتماتمنا

 بدى به نيكى و از تاريكى به روشنايى سير مى دنِّهِد.


(الحشر/r/r) .

امير مؤمنان حضرت على (الِّهِ مىفرمايند: ا(اكسى كه عبرتها








 (rIV-r)A
r. بايد بهجا و به مورد و متناسب با ميزان و نوع آن عمل باشد و روحيهُ شخص در انتخاب شكل آن ملاحظه گردد. r. و مثبتى داشته باشد. با. تشويق بايد بهاندازه باشد و بههيج وجه از حد تجاوزننمايد.
هـ هـ تشويق وسيلهُ برانگيختن است و و نبايد خود بهصورت هدف در آيد و تمام ذهن و و فكر شخص رانص رابه
 پيدامى كند.

نتايج تربيتتى تشويق ا. خداوند متعال در نظام تشريع به مصداق صفت بارز رحمانيت و فياض بون رون خود پيش از خشم و غضب باب تشويق و ترغيب را گشون ارْ اس است تا از اين راه دلها باسوسٍ او خاشع و و خاضع شوند
 از اينرو در تربيت اخلاقى برقرارى نظا

همواره توفيقات بيشترى را به دنبال دار دارد.


اجتماعى موجب كارسازى فراوانى مى گردید. ا.تشويق موجب جبران كمبودهارانا و حقارت عاطفى,

 انحراف و گناه و شر و فساد است. نفس سركش اسْ آدمى، مادام كه مهار نشده است، انسان را به





 بهصورت علنى ابايى نخواهد داشت.
 از صفات حميده است ومىتوان آن را از مكارم اخلاق بهشمار آورد.

 انديشههاى پليد محرك تغافل كننده است از از جمله: ا. تغافل شخص حسود: حسود در كار كارهاى بد محسود تغافل مى كند و قصدش اين است است كه هر پـه بيشتر به روش نادرست ادامه دهد تا تا بين مردم مفتضح شود و آبرويش برود. r. r. تغافل انسان سودجو: تغافل او از گَناه ديگران به مصلحت تغافلشونده نيست، بلكه نفع شخصى خـن انو را ادر آن مى بيند. r. تغافل فرد جاهطلب: انسان جاهطلب از اخلاق آلاق




و انديشيدن در امور دعوت كردهاند و افرادى را كه
 و همواره از امورى كه قدر قد
 پیروى هواى نفسانى برحذر داشتهاند، زيرا اين كشمكشه اهاى نفسانى توازن عقل را برهم مـر میزند و عقل را هم در حيطهُ نظر و انديشه و هم در حر حيطهُ عمل و كردار به خطامى رانـنـد از ثمرات روش عقلانى در تربيت دريت دينى، تجربهاندوزى و عبرت گيرى و و در نتيجه راهي ريابيى

 كردو با توجه به سخنان اميرالمؤمنينىا عقل را اين گَونه نام برد:


 روش تربيتى، در قرآن و احاديث راهن هايى معرفى






"آنـابع قرآن كريم نهججالبلاغه
مفاتيحالجنان، دعاى ابوحمزه ثمالى




 مدرسه، چاپ

 (سروش)، چاپپ اول، تهران،



 ----------؛ سيرى در تربيت اسلامیى، چاپ


 فرجبخـش ف؛ "اروشهــاى عقالانـى در تربيـت دينــى از ديـدكاه





نافرمانى خدا مى كشاند و در وادى هواو هوسها به انواع تباهى ها مبتلا مىسانـيازد.
 براى بيدار كردن و هشيار ساختن و اد ادب كردن

 گردد، قطع ريشههاى آن بسيار دشوار و ناممكن
 البته اين حقيقت را نبايد از ياد باد برد كه تنبييه و مجازات اصالت ندارد و آنچچه اصل است ر است رحمت
 چون ملايمت و مدارا در تربيت آدمى مؤثر نيست (دلشادتهرانى، I I I : هِّهِّ

 نافرمانى كرد، او را ببخش. (دلشادتهرانی، I I YV9)

امر به معروف و نهـى از منـكر
 ترغيب افراد به انجام امور بهار رار رفته امر به مان معروف
 خير و نيك است، در اسلام بيش از موعظه نصيحتو حتتى وصيت مورد تأكيد قرار گرفتنهو جزء واجبات است. امر به معروف تنمها با گَفتار، عملى


 دهند. وقتى عمل و زبان هر در دو در امر امر به معروف
 به آن عمل كند آن گاه در شنونده تأثير فراوان خواهد گذارد. امر به معروفبه (اقول معروف) نيز تعبير شده است و بيانگً اين موضوع است كه امر به معروف تير تحكـي








(النحل/•9).


