MESLEK SEÇİMİNDE AİLENİN ROLÜ



Meslek seçimi, tüm bireyler için hayatlarında vermek zorunda oldukları belki de en zor kararlardan biridir. Çünkü bizler zamanımızın büyük bir bölümünü yapmış olduğumuz işle geçiriyoruz. Hatta öyle ki seçilen meslek insanın arkadaş ortamını, katılacağı sosyal faaliyetleri, hobilerini, nerede oturacağını, eş seçimini bile etkiliyor. Hal böyle olunca kişinin kendisine en uygun mesleği seçebilmesi önemli hale geliyor. Ayrıca mesleklerin çeşitlenmesi ve uzmanlığın artması da bu seçimi zorlaştırıyor.

Meslek seçiminde birey, dünyaya gözünü açtığı ve en yakın çevresi olan ailesinden tabiki de etkilenecektir. 17-18 yaşlarında gençlerin üniversite sınavına hazırlıkla beraber artık daha gerçekçi kararlar vermeye başladıklarını görüyoruz. Bu karar verirken çevresinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Fikirlerini önemsedikleri kişiler önce ailesi sonrasında ise okuldaki öğretmenleri oluyor genellikle. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki küçük yaşlarda çocukların aileden etkilenme oranları daha yüksek. Çocuklarınız yirmili yaşlarına geldiklerinde kendi başlarına karar


verme mekanizmaları daha çok gelişmiş oluyor. Çocukların hayatlarını etkileyecek böyle bir karar durumunda ailelerin kritik rolü, onları bazen olumlu bazen olumsuz etkileyebiliyor. Yazının devamında çocukların meslek seçerken ne gibi faktörlerden etkilendiklerini, ailenin süreci nasıl etkilediğini, yanlış meslek seçiminin doğurduğu sonuçları ve meslek seçiminde çocuklarınıza nasıl yardım edebileceğinizi göreceksiniz.



**Mesleğe Yönlendirmede Ailelerin Yaptığı Yanlışlar:**

Araştırmalar, ailelerin çocuklarını herhangi bir mesleğe yönlendirirken cinsiyetçi davrandıklarını ortaya koyuyor. Şöyle ki kız çocuklarına, çalışma saatlerinin daha uygun olduğu düşünülen, eve ve çocuklarına vakit ayırabileceği meslekler önerilirken; erkek çocuklarına böyle bir kısıtlama yapılmıyor.

Kızlara daha dar bir alanda seçme şansı tanınırken erkeklere daha özgürlükçü alanlar sunulmuş oluyor. Kızların özellikle eğitim ve sağlık alanına yönlendirildiklerini görüyoruz örneğin. Çocuklarımıza rehberlik ederken dikkat edeceğimiz nokta bu tür cinsiyetçi yaklaşımlarda bulunmamak olacaktır.

Bir diğer husus da çocukların yeteneklerine, neyi sevip sevmediğine bakmaksızın kendimizce uygun gördüğümüz mesleği seçmelerini beklemek. Meslek seçiminde en önemli şey gencin kişisel özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini çok iyi tanıması ve seçeceği alanın bu kriterlere uyumunun olmasıdır. Aileler bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu özellikleri gözetmeksizin çocuklarını kendi kafalarındaki mesleğe yönlendirdiğinde çocuk kendisini hiç ilgi duymadığı, yaparken mutsuz olduğu bir meslekte bulabiliyor.

Düşük gelire sahip ailelerde büyüyen çocukların da meslek seçerken öncelikle ekonomik güvence aradıkları görülmüştür.

Maddi imkânsızlıklar çeken aile bireyleri, çocuklarının daha rahat yaşamasını istedikleri için onlara yüksek ücret alabilecekleri işlere yönelmeleri konusunda ısrar edebilirler.

Burada yapılan yanlış başka hiçbir kritere bakmadan edinilen bu mesleğin ilerde daha büyük sorunlar ve mutsuz bir hayat yaratabileceğidir.



Baba otoritesinin hâkim olduğu kimi ailelerde baba mesleğini sürdürmek esastır ve çocuklara başka bir alternatif sunulmaz. Ailenin mesleğini devam ettirme misyonu çocuğa yüklenir ve çocuk da ailesini memnun etmek için aslında hiç de kendisine uygun olmayan bir hayatı yaşamak zorunda bırakılabilir.

Çocuklarımızın saygınlık duyulan bir meslek icra etmelerini birçok aile ister.

Çocukların ekonomik açıdan rahat olduğu, her istediğine ulaşabildiği, toplum tarafından saygı gördüğü bir iş yaptığını bilmek şüphesiz her aileyi mutlu eder. Fakat hukuk okuyup mezun olduktan sonra iş bulamayan, tıp fakültesini bitirmiş olsa bile işini icra ederken mutsuz olan, çocuklarla iletişimi iyi olmamasına rağmen öğretmen olan gençlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani sadece saygın bir meslek olması kişiyi mutlu etmeye yetmiyor. Yapılan işte başarılı olamadıktan sonra hangi bölümü okursanız okuyun o mesleğin nimetlerinden yararlanamıyorsunuz. Son olarak ailelerde gencin isabetli bir seçim yapamayacağı onun yerine daha yeterli olan kişilerin bu seçimi yapması gerektiğine dair yanlış inanışlar olabilir. Bu doğru bir yaklaşım değildir çünkü her genç kendi yaşamı hakkında karar verme özgürlüğüne sahiptir. Yetişkinlere düşen görev, yapacağı seçimde ona gerekli yardımı sağlayabilmek, kendi fikirlerini paylaşmak fakat bu fikirlere uyması konusunda genci zorlamamaktır.

**Yanlış Meslek/Bölüm Seçiminin Doğurduğu**

**Sonuçlar:**

* Üniversitenin ilk yılında başarısızlık
* Yıl kaybı
* Okul ya da bölüm değiştirme
* Öğrenimi yarıda bırakma
* Verimin düşmesiyle iş kazalarının artması
* Sevilmeyen bir işin yapılması sebebiyle hayat boyu sürecek gerginlik ve stres hali

**Ne Yapalım?**

Aileden alınan destek arttıkça gençlerdeki kararsızlık düzeyinin azaldığını ortaya konmuştur. Bu durumda çocuk, özgürce seçim yapsın diye onu tamamen başıboş bırakarak sorumluluğu üzerimizden atmak yanlış bir tutum olacaktır. Tercih yapacak gençler ailelerini yanlarında ne kadar çok hissederler ve kararlarına saygı duyulduğunu görürlerse o kadar isabetli tercihler yapacaktır.

Ailelere düşen onlara herhangi bir meslek dayatmamak, fikir vermeden önce çocuğunu iyi tanımak, yeteneklerini bilmek, nelerden hoşlandığını iyi gözlemlemektir. Meslek çeşitliliğinin çok olması sebebiyle onlara doğru bilgi kaynaklarını sunabilmek, çevrede farklı meslekleri icra eden kişilerle buluşturabilmek önemlidir. Eğer çocuk kendini yeteri kadar tanıyamamışsa, ilgi ve yeteneklerini keşfedememişse ve yardımlarınıza rağmen hala kararsızlık yaşıyorsa okul rehber öğretmeniyle görüşmesi için yönlendirebilirsiniz.



Unutulmamalıdır ki iyi bir meslek seçimi, kişinin özellikleri ve ilgileriyle toplumun içinde bulunduğu gerçeklerin maksimum düzeyde uyumunu sağlayabilmektir.

**AKDAĞMADENİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ**

**GÜLÜZAR BÜYÜKKAYA**

**Psikolojik Danışman Ve Rehber Öğretmen**