Духовне виховання в сім’ї

Моральні настанови, які дитина засвоює в перші п’ять-сім років, майже завжди закріплюються в неї на весь залишок життя. Якщо не слідкувати за дитиною в ранні роки її життя, можна впустить можливості виховання назавжди.

Якщо батьки бажають навчити дитину бути слухняною, доброю, чесною, сумлінною, безкорисливою, терпеливою та богобоязливою, вони повинні приділяти багато часу формуванню цих якостей у дитини. Спадковість не формує характер дитини. Якщо батьки не виховують дітей, їм не слід очікувати, що характер сформується самостійно.

**Піклуйтеся про виховання дітей у ранньому віці**

Маленьке каченя, яке тільки вилуплюється, одразу ж причіплюється до першого предмету, що рухається, чи істоти. Як правило, це його мати, але якщо її немає поруч, каченя іде за тим, що рухається. Як стверджують учені, воно піде навіть за мотузкою, якою ви рухатимете. Через тиждень каченя буде повторювати цей самий маршрут. Привчити каченя до чогось можливо лише в перші декілька секунд після вилуплення. Якщо цей час проґавити, то вже нічого не можна вдіяти.

Так само й дитина найбільш здатна засвоювати релігійні настанови у віці від одного до семи років. Саме в цей час формується її уявлення про добро та зло, а також про Бога. Як у випадку з каченям, важливо скористатися часом, щоб навчити дитину вірити в Бога, а не чекати, коли вона буде готовою до цього.

Найчастіше все відбувається навпаки. Якщо не виховувати в дитині духовність або неправильно прищеплювати їй релігійні цінності, її здатність досягти духовної зрілості буде обмеженою. Якщо батьки чекатимуть, коли дитина подорослішає та обере сама, чи потрібна їй релігія, то не сумнівайтеся: вона зробить неправильний вибір. Підлітку не подобаються вказівки, які стосуються віри, але якщо батьки виконали цю роботу, коли їхня дитина була ще маленькою, то в неї буде внутрішній стрижень в житті, який зробить її стійкою в будь-яких ситуаціях.

**Будьте зразком послідовного християнського життя**

Повсякденні життєві досвіди вашої дитини впливатимуть на її духовне життя. Батьки, які надають дітям релігійне виховання, повинні пам’ятати про це. Якщо ви хочете, щоб головне місце в житті вашої дитини займали духовні цінності, перш за все вам слід дотримуватися їх у власному житті. Уявлення дитини про Бога складатиметься відповідно до зразка, який вона бачила, та історій, які чула. Сьогодні вона може уявляти Бога милостивим, а завтра – жорстоким. На сприйняття дитиною Бога як Отця впливатимуть відносини з її батьком. Розуміння гріха формуватиметься на основі власного почуття вини, коли дитина ображає інших дітей, шкодує про це і відчуває, що за її вчинок вона буде покарана. Розуміння прощення з’являється завдяки здатності батьків прощати її погані вчинки. Розум дитини не здатний зрозуміти прощення Бога, якщо власні батьки не прощають її. Певною мірою батьки виступають в ролі Бога для маленької дитини.

Ви не повинні бути бездоганними, щоб заслужити повагу вашого супутника життя або дитини. Але ваша сім’я не поважатиме вас, якщо ви набожні серед інших людей, але не є такими, коли залишаєтеся на одинці зі своїми близькими. Якщо ви лукаві, то ризикуєте втратити повагу спостережливої дитини. Один служитель зауважив, що посвячені молоді люди в церкві виховувалися або в сім’ях, які не вірили в Бога, або в посвячених сім’ях. Посередні християнські сім’ї не здатні виховати вірних Богові молодих християн, оскільки батьки не притримувалися принципових позицій та послідовності. Підлітки можуть з недовірою ставитися до слів, але вони не мають нічого, щоб протипоставити взірцю доброго, християнського життя. Якщо ви приділяєте кожного дня деякий час читанню Біблії та роздумам на духовні теми, це допоможе вам жити послідовним християнським життям.

**Навчайте дітей, але не повчайте**

Дитина з ранніх років ставить запитання. Батьки, які володіють законами спілкування, знайдуть можливості навчати дитину, наповнюючи її розум найкращими знаннями, потрібними для формування характеру.

Як це можна зробити? За допомогою історій, тому що дітям вони дуже подобаються. Читання дитині історій, які формують характер, має дві переваги. По-перше, відповідаючи на запитання дитини після читання книг, ви навчаєте її цінних речей, уникаючи повчань. По-друге, ви приділяєте їй час та спілкуєтеся з нею. Ніщо так не запевняє дитину в тому, що ви її любите, як ваша зацікавленість в її думках та запитаннях.

Завдяки дослідженням виявилося, що восьми-дев’ятирічна дитина цікавиться історіями про Ісуса та дитинство таких біблійних героїв, як Мойсей, Самуїл, Йосип та Давид. Діти у віці від 9 до 14 років виявляють інтерес до історичних частин Старого Завіту. З 14 до 20 років юнаки та дівчата більш активно читають Євангелія. Діти будь-якого віку залюбки слухають історії про біблійних персонажів, а не концепції.

**Сімейні богослужіння**

Сім’я, яка регулярно проводить домашні богослужіння, вже розуміє їхні переваги та цінності. «Але ми не маємо для цього часу!» - скаржаться багато батьків. Усе залежить від пріоритетів. Проблема полягає в правильному плануванні часу. Середньостатистична людина прагне мати зручну релігію, але християнство висуває нелегкі вимоги. Якщо ви позбавитеся цих вимог, у вас нічого не залишиться. «Наша сім’я не має в цьому потреби. Ми відвідуємо церкву один раз на тиждень». При такому підході християнство «замикається в шафі й виймається звідти один раз на тиждень».

Людина завжди знаходить час для того, що вона цінить понад усе. Замисліться над цим. Чи займає Бог перше місце у вашому житті? Якщо так, то ваша дитина також поставить Бога на перше місце.

**Поради щодо проведення сімейних богослужінь**

* Визначте постійний час для сімейних богослужінь і не робіть ніяких винятків без крайньої потреби. Оберіть, коли ви будете проводити богослужіння: вранці, увечері, або і вранці, і ввечері.
* Нехай стане звичкою для всієї родини приходити вчасно на сімейні богослужіння.
* Прочитайте текст зі Святого Письма. Зацікавте дитину біблійними оповіданнями. Переказуйте стисло, але не поспішайте.
* Завжди знаходьте час для музики. Деякі діти наспівують мелодії гарних псалмів ще до того, як почали говорити.
* Моліться разом, надаючи можливість кожній дитині брати участь. Навіть маленька дитина зможе повторити за вами деякі фрази. Під час молитви тримайтеся за руки.

**Як навчити дитину молитися?**

Більшість батьків починають вчити дитину молитися в ранньому віці. Вони часто стикаються з труднощами в цій справі. Багато хто, не роздумуючи, привчає дітей звертатися до Бога, як до чарівника, що відповідає на всі прохання без винятку. Діти позитивно сприймають те, що потрібно молитися до Бога. Але часто їхні молитви складаються із фрази: «Дай мені, будь ласка». Дитина просить те, чого їй хочеться, і не зрозуміє, чому Бог не завжди дає те, що вона просить. Батьки повинні навчити дитину, що молитва – це не тільки висловлювання прохань, а й каяття, вдячність та хвала. У молитві можна розповісти Богові про свої почуття та думки, якими ти не поділишся з іншими людьми. Також головне не те, скільки слів ти сказав чи скільки молитов промовив. Дитина повинна бачити, що сила вирішувати проблеми за допомогою Бога, яка є в батьків, також доступна і їй.

**Регулярне відвідування церкви**

Церква існує для того, щоб допомагати людям в їхньому християнському зростанні, надавати їм можливість для вивчення Біблії, закликати їх читати цю Книгу кожного дня. Церква надає можливість служити та допомагати іншим людям. Кожне подружжя повинно роздумувати над тим, як воно може послужити своїй церкві та оточуючим.

Багато років тому Річард Бакстер, пастор однієї церкви в Англії, проповідував упродовж трьох років, але не бачив зацікавленості серед членів церкви. Одного разу він молився до Бога про цю проблему. Пастор усвідомив, що він виконує свою роботу не там, де потрібно. «Розпочни із сімей», - почув пастор відповідь від Бога. Річард почав відвідувати будинки членів церкви. Він допомагав відновлювати сімейні богослужіння в одному домі, потім ішов до іншого. Через деякий час дух відновлення та відродження охопив всю Церкву.

Чарльз Дж. Кроуфорд написав одного разу: «Нам не спадає на думку побудувати кам’яний камін без каменя або спекти яблучний пиріг без яблук. Чому ж тоді багато людей намагаються побудувати християнські сім’ї без Христа? Вони намагаються дотримуватися християнських принципів, будувати християнський дім і навіть використовують християнську термінологію, але без Христа неможливо бути християнином. Величний та Святий Бог повинен оселитися та жити в домі християнина, перебувати в серцях тих, хто називає цей дім «своїм».

Ненсі Ван-Пелт

**Сімейне коло — це школа**

У Своїй мудрості Господь постановив, щоб сім’я була найважливішим засобом виховання. Виховання дитини розпочинається в родині. Це її найперша школа. Тут за допомогою батьків — перших наставників — дитина засвоює уроки, якими керуватиметься впродовж усього життя — уроки поваги, послуху, шанобливості й самовладання. Виховний вплив сім’ї — це вирішальна сила на добро або на зло.

Сумний факт, який повсюдно визнають і з приводу якого жалкують: домашнє виховання та освіта молоді занедбані в наш час.

Немає важливішої галузі діяльності, ніж та, що доручена засновникам і охоронцям родини. Жодна справа, довірена людям, не приховує в собі таких серйозних і далекосяжних наслідків, як справа батьків і матерів. Саме молодь і діти сьогодення визначають, яким буде майбутнє суспільства, а якими стануть діти — залежить від сім’ї.

Відсутність належного домашнього виховання є головною причиною хвороб, страждань і злочинності — прокляття людства. Якби родинне життя було чистим і правильним, якби діти, що вступають у життя, звільняючись від батьківської опіки, були готовими зустрітися з нелегкими життєвими обов’язками і труднощами, то яка зміна відбулася б у світі!

Кожна дитина, народжена на світ, — це власність Ісуса Христа, тому словом і прикладом її слід виховувати у послухові й любові до Бога; проте більшість батьків нехтують цією довіреною їм Богом справою. Виховувати й навчати дітей, як знайти й полюбити Христа, потрібно вже тоді, коли в них з’являються перші проблиски свідомості. Нехай батьки докладають усіх зусиль, не забуваючи про формування сприйнятливого дитячого розуму. Усе інше в домашньому житті — другорядне щодо чітко визначеного обов’язку, покладеного на батьків Богом, — виховувати своїх дітей в науці Господній.

Батьки не повинні дозволяти, щоб справи, світські звичаї й принципи, а також мода опанували ними такою мірою, що вони забули б про виховання своїх дітей із раннього дитинства, бо це з роками дасться взнаки.