**Võ Hồng**

Một Ngày Cho Mẹ

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động

*Nguồn:* [*http://vnthuquan.net/*](http://vnthuquan.net/)
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.

**MỤC LỤC**

[Một Ngày Cho Mẹ](%22%20%5Cl%20%22bm2)

**Võ Hồng**

Một Ngày Cho Mẹ

Sáng hôm nay, chúng tôi vào lớp đựơc nửa giờ thì đoàn Thanh niên Phật Tử kéo đến đóng cọc chăng dây chiếm nửa sân trường . Tiếp tới, họ chia nhau căng lều đóng trại .
Tôi thì thầm hỏi Nhung:
--Không nghỉ lễ mà sao họ cắm trại ?
Nhung che miệng - sợ thầy ngó thấy - nói nhỏ:
--Ngày rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan .
Tôi mừng quá: ngày mai được nghỉ lễ .
Những em thiếu nhi quần sóoc xanh dương đậm, sơ mi màu da trời tíu tít đóng cọc, chăng dây theo lệnh của mấy anh huynh trưởng . Sau một giờ, họ đã hoàn thành hai dãy lều nhỏ thật gọn, thật xinh . Dãy nhà tôn ngày thường dùng làm chỗ để xe đạp, hôm nay được trang hoàng cũng thật nhanh . Khi chuông rung ra chơi thì dãy nhà tôn biến thành phòng triển lãm . Họ kéo vải trắng làm phông, họ phủ vải trắng hai bên dãy ghế dài làm chỗ trưng bày sản phẩm triển lãm . Chúng tôi bất chấp hàng dây neo to chăng làm ranh giới, chúng tôi cứ chui luồn dưới dây để vào xem .
Buổi chiều, các em Oanh, Vũ mang những cái hộp lớn kèm với những giỏ hoa . Tiếng loa phóng thanh lanh lảnh:
--Bông hồng cài áo! Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu . Báo hiếu trước hết cho Mẹ . Cho Cha rồi Ông Bà, tổ tiên . Ai vui mừng vì Mẹ còn tại thế thì xin cài một đoá hoa hồng . Ai xót xa Mẹ đã qua đời xin cài lên một đóa hoa màu trắng . Nơi giỏ hoa này, xin các bạn chọn . Bạn vui lòng bỏ vô hộp một ít tiền mà bạn có dư . Tiền đó sẽ giúp cô nhi viện .
Chúng tôi nghe nói giúp cô nhi viện thì rủ nhau đi xuống sân . Hai em Oanh, Vũ tiến lại gần chúng tôi:
--Chị cần hoa hồng hay hoa trắng ?
Nga nói:
--Hoa hồng .
Một em mỉm cười:
--Em xin chia nỗi vui mừng với chị .
Em thứ hai:
--Chị đưa hoa đây em cài lên áo cho chị .
Em bé đứng thấp nên Nga phải cong người xuống .
Đoá hoa xếp bằng lụa mỏng màu hồng tươi, cánh mướt trông mỹ miều như hoa thật . Khi hoa đã cài chắc lên áo, Nga mở nắm tay vào khe hộp bỏ một tờ giấy năm mươi đồng .
Phước Võ tiến tới chọn lấy ở trong giỏ một đóa hoa hồng . Và Phước Võ xếp nhỏ một tờ giấy bạc - tôi không kịp thấy bao nhiêu - nhét vào trong khe hộp . Tôi lặng lẽ nhặt một hoa trắng, ra dấu Mai cài lên áo dùm tôi . Không có đứa nào ngạc nhiên vì đứa nào cũng biết má tôi mất hồi tôi mới lên ba tuổi . Chúng nó chỉ biểu lộ nét buồn bằng sự im lặng . Tôi xếp một tờ giấy trăm đẩy vào khe hộp . Tiếp theo là Xuân, Mai, Thu lan . Đứa nào cũng cài hoa hồng . Tôi thầm cảm tạ Thựơng Đế đã bảo vệ một người Mẹ cho mỗi đứa .
Từ nãy giờ con Vĩnh Hiệp cùng đi với chúng tôi nhưng nó chỉ đứng im lặng . Xuân quay hỏi nó:
--Vĩnh Hiệp, mày không cài một đóa hoa ?
Thu Lan nhặt một đóa hoa màu hồng trao cho nó . Nó cầm lên rồi bỏ xuống giỏ . Chúng tôi ngạc nhiên vì thái độ thiếu thiện chí đó . Cùng đi với nhau mà nó không chịu hoà đồng với chúng tôi . Nhưng lạ nó không chịu rời tay ra khỏi giỏ . Rồi một lúc chúng tôi không ngờ nhất, nó cầm lên một đoá hoa trắng . Nó khẽ bảo Nga:
--Gài lên áo dùm cho mình .
Chúng tôi đều ngạc nhiên . Học chung với Vĩnh Hiệp hơn hai năm rồi mà chúng tôi không hề biết nó mất mẹ .
Nga cài hoa lên áo nó xong, nó xếp một tờ giấy một trăm đồng bỏ vào thùng . Chúng tôi tiếp tục đi nhưng ai nấy đều im lặng. Không biết nên nói cái gì vì cái gì cũng dư, cũng vô ích . An ủi nó chăng ? Tôi không biết nên chọn lời nào . Đành im lặng vậy . Đến lúc đó tôi mới chợt biết: chia vui thật dễ . Còn chia buồn ....
Chuông rung, chúng tôi vào lớp . Hai giờ toán trôi qua . Chúng tôi được nghỉ ra chơi . Chuông lại rung, chúng tôi vào lớp trở lại . Còn một giờ nữa, giờ chót của ngày hôm nay, giờ Hóa Học . Thầy Khang tươi cười bước vào lớp . Chắc thầy vừa nói chuyện gì vui với các thầy khác ở ngoài văn phòng nên thầy còn giữ nụ cười . Chúng tôi đứng dậy chào, thầy đứng ở bàn chào lại . Tôi chợt thấy thầy nhìn chăm chăm chúng tôi, vẻ ngạc nhiên lộ trên nét mặt . Thầy để tắt nụ cười, cho chúng tôi ngồi xuống . Hỏi bài cũ, giảng bài mới, công việt tuần tự trôi qua . Bài giảng xong, còn chừng mười phút thì hết giờ, thầy chợt nói:
--Hôm nay các em cài hoa ....
Nhiều cái miệng "ồ" lên một lượt:
--Dạ, Bông hồng cài áo, thầy .
Thầy gật đầu . Im lặng một giây, thầy nói:
--Tôi vui mừng thấy màu hoa hồng nở trên áo các em, và đau xót khi thấy một đóa hồng trắng . Trong lớp này hoa hồng nhiều mà hoa trắng chỉ có một, hai .
Chúng tôi đưa mắt nhìn về Vĩnh Hiệp .
--Rất nhiều người chưa cài hoa . Nhất là con trai . Con trai đi học không có sẵn tiền đem theo nên không có hoa để cài . Nếu tất cả đều cài thì tôi mong chỉ rặt một màu hồng . Hai, ba đóa hoa trắng trong một lớp đủ làm tâm hồn tôi u buồn . Tôi tha thiết muốn tất cả các em đều vui vẻ, sung sướng, bởi nếu mất đi một người mẹ thì ta không thể nào vui vẻ sung sướng được . Khi thầy ngừng nói, Yến chồm người tới hỏi:
--Lát nữa thầy cũng cài hoa lên áo chớ, thầy ? Thầy cài màu gì ?
Giọng thầy nói nhỏ lại:
--Màu trắng .
--.......
--...Chắc những người lớn như tôi đa số phải cài màu trắng . Và như vậy thì màu hồng sẽ nổi bật lên, mọi người sẽ bao vây để chúc tụng sự trường thọ phúc đức của mẫu thân người nào còn cài được đóa hoa hồng . Nhưng "Ngày của Mẹ" đặc biệt dành cho các em nhiều hơn . Bởi má các em còn sống và các em phải biểu lộ lòng hiếu .
Thằng Độ:
--Đi học nghèo mạt rệp, muốn ăn cà rem cũng xin tiền bả, muốn cúp tóc cũng xin tiền bả, muốn mua sách cũng đẽo tiền bả, mình nghèo kiểu đó thì lấy tiền đâu mà mua quà mà báo hiếu .
Nghĩa dơ một ngón tay xin nói:
--Năm đệ thất có học bài "Báo hiếu cha mẹ" rồi . Học giỏi là báo hiếu . Vâng lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ, thương yêu cha mẹ là báo hiếu .
Độ chống chế:
--Học trong bài là một chuyện, áp dụng thực tế ngoài đời là một chuyện . Nói như mày ai nói mà không được ?
Đúng là thằng Độ già miệng, lại còn nói dóc nữa . "Nói như mày ai nói không được" . Phải có thuộc bài thì mới nói chớ . Đâu có dễ ? Mà Độ thì chuyên môn cúp cua .
--Văn, Thơ, Nhạc, Họa ... đều ca ngợi người mẹ rất nhiều, - thầy nói tiếp - Ai cũng biết lòng mẹ là đại dương, bàn tay mẹ là dịu hiền, tia mắt nhìn của mẹ là trìu mến . Riêng tôi thì tôi thấy rằng càng lớn lên chúng ta càng cực nhọc lao khổ, nếu không cực thể xác thì tinh thần . Giữa những hồi mệt mỏi, chán nản như vậy, ta hay ngồi nhớ lại quá khứ, đoạn quá khứ nào êm đềm nhất của ta . Đối với mọi người, đoạn quá khứ êm đềm là đoạn ta sống bên cạnh mẹ ta . "Ngày của Mẹ" nhắc nhớ ta, khi còn nhỏ, đừng làm điều gì cho mẹ buồn . Chăm học, ngoan ngoãn vâng lời ... là những bổn phận hàng ngày . Khi ta lớn lên và mẹ ta đã già "Ngày của Mẹ" càng trở nên cần thiết .
--"Ngày của Mẹ" là ngày gì vậy thầy ? - Một tiếng cất lên hỏi cắt ngang câu nói của thầy .
--À, tôi quên chưa giải thích . Ở nhiều nước, người ta lấy một ngày trong năm, ngày chủ nhật thứ nhì của tháng Năm, đặt tên là "Ngày của Mẹ" . Trong ngày đó các người con tụ hội xung quanh mẹ để chúc tụng, để vấn an, để biểu lộ cụ thể lòng hiếu thảo của mình . Biểu lộ bằng hoa, bằng quà, bằng diễn từ, bằng tiệc mừng . Các em hiểu chưa ?
--Dạ hiểu .
--Lúc nãy tôi nói tới chỗ ta càng lớn mẹ càng già thì "Ngày của Mẹ" càng trở nên cần thiết . Đố các em có biết vì sao không ?
Không ai muốn suy nghĩ để trả lời hết . Ai cũng "dạ không" để trả lời lại câu hỏi của thầy, thầy đành tiếp tục:
--Bởi vì mẹ không còn nhanh nhẹn nữa . Không còn khoẻ mạnh nữa, không còn sáng suốt nữa mà chúng ta có một người mẹ nghễnh ngãng, đau ốm thường xuyên . Những lúc đó người con thường không còn giữ lòng yêu mến trọn vẹn như xưa, thậm chí có người còn bạc đãi mẹ, nặng lời với mẹ . Các em có thấy xung quanh mình những cảnh này không ?
Nhiều người nhao nhao trả lời "Dạ có" .
Thầy chỉ ngay Trọng hỏi:
--Em thấy "có" như thế nào ?
Trọng đứng dậy:
--Dạ ở gần nhà em có một ông công chức . Mẹ ổng già hơn tám mươi tuổi, bệnh liên miên . Bà vợ ổng ngán quá, than trời . Hồi nào ông công chức ở nhà thì đỡ, hễ ông đi làm là bà vợ mắng bà già sa sả . May bà già điếc nên cứ tha hồ mắng, bả chẳng trả lời .
Cần vừa giơ tay vừa đứng dậy:
--Dâu mắng còn đỡ . Đằng này thằng con trai cũng mắng mẹ nữa .
Thầy hỏi:
--Em thấy ở đâu vậy ?
--Dạ hồi ba em còn làm việc ở Ba Xuyên chưa ra đây, em có biết một ông chủ tiệm xe đạp . Bà mẹ ổng già mà sanh bệnh lở lói cùng mình . Ổng cứ rủa cho bả mau chết .
Thầy rầu rầu nét mặt và chúng tôi cũng thấy buồn lây .
Bửu vô ý nhất lớp, giơ tay hỏi thầy:
--Như vậy thì bày ra "Ngày của Mẹ" làm chi thầy ? Người lớn họ bất hiếu quá mà .
Thầy dịu dàng nhìn:
--Số người bất hiếu không nhiều như em nghĩ đâu . Mà thường thì khi lớn lên chúng ta bận rộn nhiều công việc, nhiều mối lo khiến ta không còn nhiều thì giờ để nghĩ đến cha mẹ, để trò chuyện âu yếm cùng mẹ, để săn sóc mẹ . Chính vì lẽ đó mà người ta bày ra "Ngày của Mẹ" . Nó nhắc nhở ta nhớ đến công lao của người đã mang nặng đẻ đau, người săn sóc bú mớm, người chăm lo từng li từng tí từ khi ta còn măng sữa yếu đuối . Cha dẫu thương con nhưng không nặng bằng tình mẹ . Cha dẫu làm việc nhọc nhằn nhưng quấn quít trìu mến thì mẹ hơn hẳn cha .
--Mình có thể lấy ngày Rằm tháng Bảy, - Ngọc nói .
--.... Như gia đình Phật Tử đang làm đó, - Thầy tiếp lời - Trong khi chờ đợi cho một ngày chính thức cho toàn quốc thì ta tạm lấy ngày rằm tháng Bảy . Phải đó, sang năm chúng ta sẽ thấy thêm thương mến người bạn nào mang đóa hoa màu trắng . Chúng ta dồn tất cả tình yêu của mình cho người bạn không may đó .
Chuông reo bãi lớp đã từ lâu mà chúng tôi không bồn chồn đi về như mọi lần khác . Thầy nhìn xuống đồng hồ rồi bảo chúng tôi :
--Thôi các em ra về . Thầy chúc các em một ngày lễ Vu Lan đầm ấm trong gia đình .
Chúng tôi rào rào xếp cặp đứng dậy lũ lượt ra khỏi lớp . Thầy đứng ở bàn nhìn theo và thầy ra sau cùng .
Trên đường về nhà, óc tôi cứ bị vấn vương về những điều thầy vừa nói . Một ngày lễ Vu Lan đầm ấm ! Thầy ơi, suốt cả đời con, sẽ không có một ngày lễ Vu Lan nào đầm ấm như lời thầy vừa mong ước cho chúng con đâu .
Võ Hồng

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.

Nguồn: DacTrung
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003