عنوان:

انشاالله تسویه(رفتار برابر) بین اولاد را که رعایت می کنید؟

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | t-316 |
| رده | تزکیه‌ای/علما و مواعظ/علمای ربانی/علمای معاصر/آیت الله بهجت |
| برچسب | تزکیه، خودسازی، آیت الله بهجت، داستان، خاطره |
| توضیحات |  |

هانیه می‌گوید: «شب به‌خیر»؛ و پتوی کوچکش را روی سرش می‌کشد.

«شب به‌خیر» گفتن را تازه یاد گرفته؛ و وقتی می‌بیند ما با شنیدنش چقدر ذوق می‌کنیم، خوشش می‌آید  و تکرار می‌کند.

می‌روم بالای سرش و آرام پتو را کنار می‌زنم. با اینکه خنده‌اش گرفته،  اما به زور پلک‌هایش را روی هم نگه می‌دارد که یعنی خوابش برده!

می‌بوسمش و پتو را دوباره روی سرش می‌کشم.

ناگهان چشمم می‌افتد به دختر بزرگ‌ترم. نکند بیدار باشد و به دل  بگیرد. اما سمتش نمی‌روم. با خودم می‌گویم: «من که به او هم کم محبت  نمی‌کنم.»

صبح می‌رسم خدمت آقا، سلام می‌کنم.

بلافاصله بعد از سلام، می‌پرسند:

«ان‌شاءالله تسویه(رفتار برابر) بین اولاد را که  رعایت می‌کنید؟»

گزیده‌ای از خاطرات شاگردان و اطرافیان آیت‌الله بهجت قدس‌سره

در خانه اگر کس است، ص ٣٣