1.Tanqid va ayblash bilan hech narsaga erisha olmaysiz.Tanqid bilan yuraginggizni boʻshatib olarsiz lekin,u oʻzini oqlash uchun bahona qidirishga va sizni ayblashga urinadi.Suhbatdoshingizni salbiy emas ijobiy tomonlarini koʻring.Jaloliddin Rumiy aytganlaridek doʻst aybiga boqsak doʻstsiz qolasiz hech kimb beayb emas.

2.Odamlar bilan muloqot qilishninig buyuk siri oʻz oʻrnida qoʻllanilgan samimiy maqtovdir.Insoning obroʻ eʼtibori,nufuzi qadr qimmati boshqalar tomonidan eʼtirof etilganda oʻzini shu qadar baxtli xis qiladiki bu baxt uning hayotida oʻchmas iz qoldiradi.Odamlar eʼtirof uchun har narsaga tayyordir.

3.Suhbat davomida suhbatdoshingizni nuqtai nazaridan kelib chiqib,xuddi oʻz koʻzingiz bilan qarang va koʻring shunda u nima hohlayotganini bilasiz va unga shuni taqdim etasiz.Qanday qilish kerak?Nima qilish kerak?kabi sehrli soʻroqlarga javob suhbatni gʻalaba bilan yakunlash garovidir.

4. Siz qiziqsangiz sizga ham qiziqishadi

Qiziqarli boʻling

Siz sevsangiz sizni ham sevishadi

Sevimli boʻling

Siz eʼtibor bersangiz sizga eʼtibor qaratishadi

Eʼtiborli boʻling

Sizda doʻst orttirish niyati boʻlsa samimiy,begʻaras va xolis boʻling,agar buni haqiqatdan ham hohlasangiz.

5.Odamlarda yaxshi tasurot qoldirib,hayotda,oilada,ishda muvaffaqiyat qozonishni istasangiz shunchaki oddiygina ochiq chexra bilan samimiy tabassum qiling.Xuddi Aqsh prezidentlari Teodor Ruzvelt va Benjamin Franklin kabi.

6.Har bir inson uchun uning ismi juda katta ahamyatga ega,u hoh farrosh boʻlsin hoh prezident.Odamlar oʻzlarining nomlarini tarixning oltin harflari bilan yozilishini orzu qiladi istaydi.Buning uchun hamma narsaga tayyor.Masalan ixtrochi Gustav Eyfel.Piramida qurgan firavnlar.Amerikani kashf etgan Kalumb.

7.Suhbat davomida Suhabtdoshingizni har qanday holatda samimiy tinglang hoh gʻazabda boʻlsin hoh hursand.Gʻazab dardda boʻlsa yuragini boʻshatib oʻzini yengil his qiladi.Hursand boʻlsa uning baxtiga sherik boʻling.Siz bu onni unutishingiz mumkin lekin u bu dunyodan ketguncha unutmaydi.

8.Suhbat davomida suhbatdoshingiz biladigan,qiziqadigan va ishlaydigan sohasi boʻyicha gap boshlang.Bu misoli och baliqqa u yoqtiradigan xoʻrak tashlagan bilan barobar.Shunda baliqning oʻzi savatga tushadi.

9.Baxsda faqat bitta xolatda yutishingiz mumkin uyam boʻlsa baxsda ishtirok etmaslikdir.Mayli suhabatdoshingiz sizdan oʻzini ustun va ahamyatli deb hisoblayversin bu bilan siz hech narsa yoʻqotmaysiz.Suhbatdan maqsad maqtanish emas gʻalaba qozonish.

10.Hayot yoʻlingizni topish uchun diplomga ega boʻlib,qandaydir teoremalar haqida miyangizni qotirishingizdan koʻra harakter va suhbat yurita olish qobilyatingiz anchagina muhimroqdir.Zero barcha taʼlim tarbiya uchundir.

Deyl Karnegining „Qanday qilib doʻst

orttirish va odamlarga taʼsir etish

mumkin” kitobidan umumiy xulosa.

Hayotda muvaffaqiyat qozonib baxli yashashingiz uchun sizning boy yo kambagʻalligingiz, diplom bor yoʻgʻligi,dehqon yo oʻqituvchiligingiz umuman ahamyatga ega emas.Suhbatda asosiysi fikringiz bir xil boʻlgan masaladan boshlang shunda u ha deyishga majbur boʻladi,aynan mana shu ha javoblar suhbatni sizninig tomoningizga ogʻdiradi.Yoʻq javobi suhbatdoshingizni butun arganizmi bilan sizga qarshilik qiladi siz haq boʻlsangizda.Odamni hafa qilmasdan oʻzgartirishni istasangiz suhbatni maqtashdan boshlang,buyruq berish oʻrniga savollar bilan murojat qiling va uninig muvaffaqiyatiga yuqori baho bering.Deyl Karnegi bir necha bor takidlab oʻtganidek pisixolog va faylasuf Uilyam Jeyms ning soʻzlarni men yozishni lozim topdim."Biz qanday boʻlishimiz lozimligi bilan taqqoslaganda biz faqat yaraimigagina uygʻoqmiz.Aqliy va jismoniy resurslarimizning kichik bir qismidangina foydalanamiz.Inson minimal imkonyatlari doirasidan chiqmasdan yashayabdi.Inson xilma xil imkonyatlarga ega boʻlsada,odatda ularni qoʻllamasdan kelyabdi".Bu kitob bizda yashiringan xislatlarni ochishga xizmat qildi. Doʻst orttirish va odamlarga taʼsir etish uchun mohir soʻz ustasi yani yaxshi suhbatdosh boʻlishingiz kerak buning uchun sizdan doʻstona munosobat,samimiy va hayrihoh fikrlar,yaxshi maqtov, tabassum va haqiqiy insoniylik talab etiladi.Xulosa yakunida Zahiriddin Muhammad Boburning oʻgitini yozishni toʻgʻri deb bildim. Har kimki vafo qilsa,vafo topgusidir,

Har kimki jafo qilsa,jafo topgusidir.

Yaxshi kishi koʻrmagay yomonlik hargiz,

Har kimki yomon boʻlsa jazo topgusidir.