**Ата-анаға кеңес: «Балаға әке керек пе?»**

Жақын ортаңызға қараңыз - ажырасқан әйелдер көбінесе балалардың биологиялық әкесімен кездесуіне және араласуына үзілді-кесілді қарсы. Мұндай қатал позицияны «бұрынғы» күйеуі алкогольдік, есірткілік немесе қылмыстық ортамен нашарлаған қатыгез садист немесе антисоциалды тип болса, түсінуге болады. Бірақ, бақытымызға орай, олардың саны аз. Әкелердің көпшілігі балаларын жақсы көретін, олардың өміріне қызығушылық танытатын, олармен араласқысы келетін, олардың тәрбиесіне атсалысқысы келетін, мүмкіндігінше қаржылай көмектесетін қалыпты адамдар.

Әрбір ажырасқан әйелдің өз шындығы, баланы әкесіне жібермеу үшін өз себептері бар. Бірақ бұл дәлелдерді бір сөйлеммен қорытындылауға болады: «Мен баламның әкесімен кездескенін қаламаймын, өйткені...». Қайталап оқып шықсаңыз, бұл сөйлемдегі негізгі сөздер «МЕН ҚАЛАМАЙМЫН» екенін түсінесіз.

Бірақ баланың өз мүддесі туралы не деуге болады? Ажырасқан әйел ұлы немесе қызынан әкесімен сөйлескісі келе ме деп сұрайды? Ең бастысы - ол шынайы жауап естігісі келеді ме? Айтайын дегенім – шынымды айтсам, көптеген балалар күйзеліске ұшырап, ренжіген анасы үшін әкесін жақсы көрмейтінін, оны қажет етпейтінін айтып, анасының сөзімен әкесін ұрысады. Олар шынымен солай ойлай ма? Әкесі әрқашан қымбат, жақын, өте маңызды және оның өмірінде алмастырылмайтын адам болып табылатын баланың жан дүниесінде не болып жатқанын анасы болжай ма?

Әкеге балаларымен араласуға тыйым салу арқылы аналар қыздары мен ұлдарының өмірінен көптеген адамдар ешқашан оқи алмайтын немесе қалпына келтіре алмайтын өте маңызды өмірлік тәжірибе парағын өшіреді. Ең алдымен, бұл ұлдарға қатысты, өйткені олар үшін әке - бұл ерлердің қатал және жиі қатыгез әлеміне енуге көмектесетін көпір түрі. Ақырында, ұлына футболда пастың қалай өтетінін, құқық бұзушыға қалай қарсы тұру керектігін, қалай қырыну керектігін көрсететін әкесі...

Қыздарға да әке керек. Өйткені, бұл олардың өміріндегі бірінші адам. Қызын бағып-қағып, қорғап, тамсана қарап, күлкілі қызғанышпен қарайды. Дәл осында қыз өзінің әйелдік сүйкімділігін снзінеді, бұл болашақта оған басқа ер адамды кезіктіріп, отау құрғанға көмектеседі.

Әрбір психолог растайды: әкесіз өскен қыздарға ер адамдармен қарым-қатынас орнату, отбасын құру және оларға қамқорлық жасау әлдеқайда қиын, өйткені олар мұны қалай істеу керектігін білмейді, оларға мұны өз бетімен үйретпеген. Сондықтан олар жиі ажырасады.