ПОРАДИ БАТЬКАМ.

ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ РОЗУМНИМ.

Будь-яке покарання сина чи доньки в сім’ї небезпечне тим, що нерідко при цьому пригнічується натура дитини , її індивідуальність. Втім, у реальному житті батькам все ж доводить карати дітей. Але покарання мають бути розумними, не повинні пригнічувати рішучість і відвагу, не породжувати страху , хитрості і брехливості , не принижувати. Доречне тільки таке покарання , що народжує розкаяння , а не образу, почуття справедливості. Карати дитя може тільки той, хто його любить.

 Не можна карати, якщо проступок сина чи доньки викликаний дратівливістю через втому або хворобу. Не карають дитину , яка потерпіла невдачу, коли вона й сама засмучена і пригнічена через свій вчинок. Не карають за необережність , а вчать робити висновок із ситуації. За незграбність, неуважність висловлюють жаль і допомагають дитині бути надалі акуратною і уважною.

 У вашій реакції на провину сина чи доньки ні за яких умов не повинно бути люті – це агресія. Вона викличе страх. Не карайте дитину публічно – подвоїть покарання, бо це принижує.