НЕ КАРАЙТЕ ПРОСТІТЬ.

 Є сім’ї , в яких дитині надміру заборон. Їй не можна бігати, голосно розмовляти, торкатися меблів, приставати до батька, крутити головою... За таких умов все, що вона не зробить --- усе проступок , за все лають і карають. Це справжнє третирування . Не робіть цього, інакше ваше дитя буде вас уникати, йому б тільки з дому , а ставши повнолітнім, попрощається з вами назавжди.

 Батьки бувають надто владні , такі ,що не терплять найменшої неслухняності. Їх прохання схожі на накази. Командний стиль у стосунках з дитиною, владність, категоричність породжують протест. Дитина може відповісти тим же і тоді в сім’ї почнеться війна. Якщо дитину зламають , вона стане рабом батьків або в неї почнеться невроз. Ще оди варіант коли дитя, захищаючись, починає брехати, хитрувати, замикається у собі.

 Отож, ні в якому разі не можна вимагати від дитини беззастережної слухняності, якщо не хочете, щоб були ваші син чи донька пасивними, пригніченими, від когось в усьому залежними. Особистість їх буде спотворена. Беззастережна слухняність досягається силою.

 Спробуйте на деякий час не критикувати дитячої поведінки. І мабуть, ви побачите , що дев’ятирічний хлопчик цілком здатний контролювати себе сам. Спробуйте зосередитись не на промашках дитини, а на успіхах. Не критикуйте, а хваліть частіше своє чадо. Хай воно знає, що його люблять, поважають, цінують. Тоді дитина поважатиме вас.