**POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA ZACHOWANIE DZIECKA**

Postawy rodzicielskie zazwyczaj podlegają zmianom w miarę dorastania dziecka. Przede wszystkim zmienia się stopień i jakość dawanej dziecku swobody oraz formy opieki nad nim. Gdy jednak rodzice wraz z rozwojem dziecka nie korygują swych postaw, dochodzi wówczas do konfliktu, który prowadzi do zaburzeń w zachowaniu dziecka.

**Niewłaściwe postawy rodzicielskie:**

* nadmierny dystans uczuciowy: odtrącanie, otwarta krytyka, podejście dyktatorskie, rozkazy, brutalność, lub: unikanie, ignorowanie, bierność w nawiązywaniu kontaktów z dzieckiem, niedbałość, niekonsekwencja, obojętność wobec dziecka,
* nadmierna koncentracja nad dzieckiem z przejawami dominacji: wygórowane wymagania, narzucanie autorytetu, rządzenie dzieckiem, lub z przejawami uległości: nadmierna opiekuńczość, ograniczanie ruchu dziecka, przedstawianie dziecku świata jako zagrażającego, uleganie i zaspokajanie kaprysów dziecka,
* górowanie nad dzieckiem,
* nieumiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi (bezradność): żądania rodziców są nieliczne i łagodnie stawiane, a polecenia słabo egzekwowane.

**Właściwe postawy rodzicielskie:**

* bliski kontakt emocjonalny,
* zrównoważony stosunek do dziecka,
* umiejętność kierowania dzieckiem baz przewagi nad nim,
* umiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi,
* akceptacja dziecka, szacunek dla jego indywidualności, kontakt z nim jest przyjemnością   
  i daje zadowolenie, w przypadkach niewłaściwego zachowania się dziecka rodzice dają mu do zrozumienia, że nie pochwalają **tego zachowania**, a nie dziecka, uznanie praw dziecka, poznawanie i zaspokajanie potrzeb, wciąganie i angażowanie dziecka w sprawy rodzinne, gotowość wyjaśniania (też zachęcanie do korzystania ze słownika, encyklopedii, też   
  w Internecie), dawanie rozumnej swobody, utrzymanie autorytetu, umiejętne kierowanie dzieckiem.

**Niekorzystne postawy rodzicielskie**, takie jak: jawnie odtrącająca, unikająca, nadmiernie wymagająca oraz nadmiernie chroniąca – zależnie od rodzaju postawy – niekorzystnie wpływają na rozwój intelektualny dziecka, opóźniają rozwój dojrzałości społecznej, sprzyjają kształtowaniu się agresywności, skłonności do buntowania się, niestałości emocjonalnej i innych zaburzeń zachowania, kształtują niedojrzałą osobowość oraz sprzyjają powstawaniu niepowodzeń szkolnych.

**Korzystne postawy rodzicielskie** stymulują rozwój sprawności intelektualnych dziecka, wpływają na oryginalność jego myślenia, na jego zdolność planowania, wytrwałość, poczucie bezpieczeństwa, na dojrzałość społeczną, w tym na samodzielność i uspołecznienie, poczucie zadowolenia w dziecku z własnego istnienia, na przystosowanie do szkoły i powodzenie szkolne oraz na kształtowanie się dojrzałej osobowości dziecka.