Детей надо баловать?

Предоставленный сам себе ребёнок лишь изредка врывающийся в дом из какого-то своего дворового мира,- это не балованный ребёнок. Наоборот его все гонят, шпыняют и ждут лишь одного: поскорей бы схватил кусок хлеба и убрался с глаз долой.

Нет, балованный тот, кому дома хорошо, кого все любят. От того он и чувствует себя, абсолютно уверенным в этом мире, считает, что ему всё можно, и не от кого он не ждёт зла. Он доверчив, весел, бесхитростен: ему нечего хитрить, он и так получает то, что хочет.

Балованные дети редко вырастают жадными людьми. Балованные дети – счастливые дети, счастливые взрослые.

Счастливый, ухоженный, «закормленный» ребёнок вовсе не становится эгоистом. Если ему «всё позволено», если у него радостные отношения с миром, то первое чувство жалости он испытывает не по отношению к себе, а по отношению к другим.

Ребёнок не балованный, воспитанный в строгих правилах, окружённый всевозможными «нельзя!», «не смей!», с первых лет жизни знакомый с наказаниями, - такой ребёнок жалеет, прежде всего себя, сосредотачивается на своих бедах и неприятностях, на себе. У него гораздо больше шансов стать эгоистом.

Мы так боимся будущего непослушания детей, что приучаем их обуздывать свои желания чуть ли не с первых шагов жизни, ещё до того, как ребенок научиться эти желания ощущать и выражать. Может быть, оттого подчас вырастают дети с очень бедным репертуаром желаний: им всё заранее кажется недоступным, невозможным. Так зарождаются безволие, равнодушие к жизни. Если ребёнок не научится добиваться своего от родителей, где и когда он научится, потом добиваться чего-нибудь от кого-нибудь? Если в каждом столкновении с родителями победа остаётся за отцом или матерью, - так ли уж выгодно это?

Старинная мудрость гласит: «До пяти лет ребёнок – царь, до пятнадцати – слуга, после пятнадцати – друг». Если родители балуют ребёнка в раннем детстве, они смогут строго обращаться с ним в подростковом возрасте, когда ему действительно нужны твёрдое руководство и дисциплина. Балованного в детстве ребёнка в одиннадцать-тринадцать лет можно держать очень строго, не боясь сломить его волю. А ведь часто, получается, наоборот: в детстве стремятся к абсолютному послушанию ребёнка, а позже, когда такое послушание необходимо, его уже не могут добиться.

Можно ли согласиться с призывом «Детей надо баловать» безоговорочно? Как вы думаете?