**14 نکته طلایی در پاسخ به پرسش­های مذهبی کودکان و نوجوانان**

**گوش سپردن هوشیارانه به پرسش ها**

**هرگز از شنیدن پرسش فرزند یا شاگرد  خود احساس رنجش نکنید و حتٌی زمانی که جواب سوال او را نمی دانید، از گوش دادن به پرسش او طفره نروید. شنیدن سوال او، نوعی احترام به وی شمرده میشود و بی اعتنایی  به آن باعث ناراحتی اش می گردد.افزون بر این ،توجٌه به سخنان پرسش گر، فشار روانی حاصل از پرسش را که بر دل پرسشگر سنگینی  می کند می کاهد.**

**درک دقیق پرسش**

**پیش از پاسخ گویی به پرسش فرزند یا شاگردتان ، به طور دقیق حِوزه  پرسش او و ماهیت آن را مشخص  کنید . برای این کار  باطرح چند پرسش می توانید  به خوبی دریابید که سؤال اصلی وی چیست .درک دقیق  پرسش ، کار پاسخ گویی را آسان  میسازد  و شما را نسبت  به پاسخی که ارائه می دهید ، مطمئن تر می کند.**

**پاسخ «نمیدانم»**

**هنگامی که پاسخ پرسشی را نمی دانید ، از گفتن عبارت بسیار ارزشمند وعالمانه «نمی دانم » خجالت نکشید. بی گمان ما در همه زمینه ها و مسائل نمی توانیم پاسخ گوی پرسش های کودکان و نوجوانان باشیم. باید به آنها بیاموزیم که دانش ،بسیار گسترده و بی کران است و هر انسانی،تنها به بخشی از گنجِ علم و دانش دسترسی دارد . در عین حال باید آنها را مطمئن کنیم که برای هر سؤالی ، جوابی روشن و آماده وجود دارد که نزد متخصصان آن موضوع است.گفتن «نمی دانم» نه تنها جایگاه علمی شما را نزد کودکان و نوجوانان پایین نمی آورد؛بلکه اگر با رعایت دیگر بایسته هایِ پاسخ گویی همراه باشد، باعث می شود که آنان شما را فردی فکور و فرهیخته بدانند و تواضع و فرو تنی را از شما بیاموزند.**

**درنگ در پاسخ گویی**

**کودکان و نوجوانان  به دلایل بسیاری  مانند خجالت کشیدن ،ترس از واکنش بزرگترها ومهارت نداشتن در بیان پرسش ها ، خیلی وقت ها نمی توانند سریع و راحت پرسش خود را با شما در میان بگذارند و برای توضیح سؤال خود مجبور می شوند به کرات مکث کنند. شاید گاهی به طور  کامل بدانید که آنان چه پرسشی را مطرح خواهند کرد؛اما حوصله کنید تا پرسش خود را  به طور مفصٌل بیان نمایند . این کار شما ،گذشته از اینکه  نوعی احترام  به آنان شمرده می شود ،آمادگی روحی شان  را برای دریافت پاسخ،  بیشتر می کند و اعتماد آنها را به شما و پاسخ تان افزایش  میدهد.در ضمن  کمی مکث  پس از شنیدن  سؤال ، آ مادگی و شوق  مخاطب  را برای  دریافت جواب و آمادگی  شما را برای  ارائه  پاسخی  منطقی  بالا می برد ؛ پس در  ارائه  پاسخ  عجله نکنید.**

**دوری از رفتارها و پاسخ های اضطراب آلود**

**بسیاری از پدران و مادران  هنگامی که می بینند فرزندشان  درباره خدا ، قیامت، نبوت  و امامت  پرسش هایی مطرح می کند ، سخت نگرانِ ایمان فرزند خود می شوند و مضطرب  و نگران می گردند  و به گمان خودشان برای حفظ ایمان  فرزند خود با برخوردی  تند وی را به ایمان دعوت می کنند . با ید توجٌه داشت  که طرح  این گونه پرسش ها از سوی بچه ها ، گام هایی است که انان  به سوی ایمانی  کامل تر ویقینی استوار تر برمیدارند؛ اگر شما  مضطرب  شوید این اضطراب به وی نیز انتقال می یابد واحتمال دارد   که برای همیشه اورا از طرح سؤال هایی از این دست منصرف کند.در نتیجه چنین  وضعیتی سؤال های خود را  در دل پنهان خواهد کرد و خدای نا کرده  یک باره به نتایج غلطی خواهد رسید.  ضمن آنکه اضطراب وسراسیمگی   باعث می­شود  که شما با جواب های پی درپی وپاسخ های به هم ریخته ودسته بندی نشده ، ذهن فرزاندانتان را آشفته کنید،هر گز نیز او را به پاسخ درست نخواهید رساند.**

**بازگویی پرسش بازبان ساده**

**در صورت نیاز، مناسب است که پرسش  فرزند یا شاگرد  خود را یک بار  باادبیات  خودمان برای او تکرار کنیم . این کار، هم نوعی همراهی  با پرسشگر   به شمار می آید  وهم او را برای شنیدن  دقیق پاسخ اماده می سازد.ضمنا بااین کار،شیوه درست طرح  پرسش را نیز  به او می آمو زیم .**

**پاسخ نگفتن هنگام دل مشغولی**

**پدر، مادر،  معلم ٌ، مربیٌ – مانند دیگر انسان ها- همیشه از نشاط روحی و آمادگی لازم برای گفت­وگو های ثمر بخش برخوردار نیستند . شاید زمانی  که آنان با پرسشی روبه رو می شوند ، دچار سردرد بوده و یا به خاطر یک مشکل کاری ،  حوصله گفت­وگوی مو ثرٌ باپرسشگر را نداشته باشند .در این وضیت بهتر است به جای طرح پاسخ های نپخته و شتا بزده،  محترمانه ودوستانه از پرسشگر  بخواهند  که درزمان دیگری سؤالش را مطرح کند  حتیٌ اگر بعدا  او هم فراموش کرد  سؤالش را بپر سد ،  آنان پیش قدم  شوند  واز وی بخواهند  که سؤال خود را مطرح نماید .**

که ارایِه می دهید ، مطمین تر می کند