**Một ca giải phẫu sau 75**

**Bác Sĩ Lê Đình Thương**

Đi tù cải tạo được thả về tương đối sớm, nó vào làm việc lại tại bệnh viện Sùng Chính, Chợ Lớn mà trước 75 nó hay đến làm thêm để bù vào lương lính. Một hôm, y tá chạy vào bảo nó có một ông lớn tuổi đòi gặp gấp.

 Nó vừa bước ra thì một ông tóc đã bạc quỳ xuống " BS cứu con tôi!". Nó hoảng hốt nâng ông lên và nói " Bác đáng tuổi cha của con, xin đứng lên, nói rõ con làm được gì thì con sẽ cố gắng "

- " Con gái tôi bị tai nạn xe, đưa đến 2 bệnh viện rồi, ai cũng đòi cưa chân. Tôi nghe BS mới về đây, có người mách hy vọng BS có thể cứu được cái chân cho nó. Còn một chân thì đời nó còn gì !" Ông ta vừa nói vừa khóc.

Phản ứng đầu tiên của nó là lo không biết mình có làm nổi không đây. Nhưng sau khi đến xem vết thương thì nó thở phào nhẹ nhõm, trong đầu thắc mắc sao vết thương tuy nặng nhưng có gì đâu đến nổi phải cưa chân? Nó mới sực tỉnh : Saigon lúc bấy giờ không còn BS giải phẫu thực thụ nữa, ai cũng còn trong tù cải tạo, chỉ còn lại mấy BS già làm nội thương.

Sau 2 lần mỗ, vết thương lành tốt và cô ta đi đứng bình thường, chỉ có vết sẹo khá dài. Nó cũng không lấy thù lao như trước 75 nữa, ông bố bệnh nhân bèn tặng nó tấm bảng ghi ơn mà cha mẹ nó đem qua cho khi đoàn tụ.

Nghĩ lại cũng không lạ gì, Saigon sau 75 thấy nhiều thương phế binh VNCH nhưng tuyệt nhiên không thấy thương phế binh CSVN. Vì sao ? ◼