**019** **Дарлин**

**Ана болып жүрген кезімде, мен үйренген төрт нәрсе.**

Қазір мен әжемін. Біздің үш балаларымыздың да өз үйлерімен, өз балалары бар. Мен қазір балаларымның кішкентай кездерін, әрі үйде болған кездерін еске алып отыратын жастамын. Сол кезде болған жағдайдың ең қызығы мынада, сізге қанша қиын болып, шаршасаңызда, тек қана олармен өткізген ең жақсы, ең ғажап уақыттарын еске алып отырамыз.

Жақында кейбір папкаларымды қарап отырып, кейбір файлдарымды тауып алдым, бұлар балаларымды тәрбиелеуде жазған сабақтарым болатын. Мүмкін, оларды жәй «принциптар» немесе «ережелер» деп атасақ та болады, өйткені мен оларды өмірде дұрыс қолдана алған жоқпын, алайда олар тәрбиедегі негізгі бағыт-бағдарды көрсететін принциптар деп ойлаймын.

1.Керемет отбасы дегеніміз, ол отбасы мүшелерінің әлсіз жері жоқ дегенді білдірмейді, бұл басқаларға сүйіспеншілігіміз жетпей жатса, сонымен қалай күресу керектігін білу. Басқаша айтқанда, мәсіхшілік отбасы толықтай кемелді бола алмайды, алайда сүйіспеншілік аса маңызды, өйткені Құдай өмір сүретін жерде, сүйіспеншілік болады. (Жоханның бірінші хаты 4:8)

2.Мен ата-ана ретінде бақташы емес, күзетші болғым келеді. Ия, кейде бізге ата-ана болғандықтан, заң мен тәртіпді қатаң ұстануымыз керек, бірақ мен бақташының жүрегіндей жасауға тырыстым, себебі ол әрбір қой үшін қам жейді, ешқайсысын жоғалтып алғысы келмейді.

3.Ана, отбасының жүрегі болғандықтан, мен позитивті, балалардың рухани жағдайының дұрыс болғанын қаладым, әрі олар уақытында өсіп, жедел жәрдем болып қана қоймай, егер сынып-шашылып жатса, оларды жинап алуымыз керек. Дұрыс жүрудің маңыздылығын қайта-қайта ескерту, тек қана тура жүруді ескертпейді сонымен қатар, дұрыс қадамдар жасауды үйретеді.

4.Балаларым менің не айтқанымды естеріне сақтап қалады ма, маған бәрі бір. Ең бастысы, шынайы өмір сүруі, әрі олар кімнен үлгі алса, соны жасайтыны.

Қызық, алайда мен ешқашан осы шындықтармен бөлісемін деп ойламаппын. Бірақ біз бір-бірімізден үйренеміз. Осылар сіздерге көмектеседі деген үмітім бар.