Tết

Khởi Điểm Của Bắt Đầu

**Mimosa**

Trong bốn mùa-xuân-hạ-thu-đông mỗi mùa là một bước chuyển của thời gian, và tôi thích nhất mùa xuân vì mùa xuân mang đến cho con người và vạn vật một sức sống tràn đầy. Cũng vậy, với những ai mang trong mình dòng máu *“con rồng cháu tiên”* thì mùa xuân còn là mùa gắn liền với ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thật đúng là như vậy! Ngày Tết có lẽ là một trong những điều đặc sắc làm nên văn hoá Việt Nam. Tết là lưu lại cái cũ và khởi điểm của cái mới vì thế ai cũng mong Tết, ai cũng thích Tết. Cứ nhắc đến Tết là biết bao cảm xúc ngổn ngang chợt ùa về. Gia đình sum họp. Bánh chưng bánh tét, cành mai, cành đào, bao lì xì, mâm ngũ quả, tiếng nhạc hân hoan, nhà cửa trang hoàng… những hình ảnh thân thương này có lẽ sẽ chẳng bao giờ mất đi hương vị của nó trong lòng bất cứ con dân Việt Nam nào.

Nhắc đến Tết là nhắc đến một sự bắt đầu. Cuộc đời cứ mãi là một chuỗi những bắt đầu. Nhưng sự bắt đầu của năm nay không giống như sự bắt đầu của năm trước. Tết là cái nguyên đán, cái tinh tuyền, tinh khôi. Nó đưa người ta vào một khung trời khởi động mới. Nó mời gọi người ta hướng đến một chặng đường phía trước với tất cả niềm hy vọng và hân hoan.

Thật vậy Tết là thời khắc của niềm vui. Niềm vui của sự sum vầy. Các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, trao cho nhau tình nồng quý mến. Bạn bè gặp gỡ trao duyên, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, cùng nhau nhìn lại một chặng đường, nhìn lại một quá khứ, nhìn lại quãng thời gian 1 năm, 10 năm hay 50 năm xa xứ. Niềm vui, nỗi buồn, sum họp, chia ly. Nhưng tất cả đã qua đi, tất cả đã phai tàn: thời gian và cả cuộc đời chúng ta nữa chỉ còn gói gọn trong năm chữ “Tất cả là Hồng Ân”.

Đã bao cái Tết trôi qua. Cái Tết nào cũng được mong chờ. Dù trên Đất Việt hay bất cứ nơi nào. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, năm mới đã phút chốc trở thành năm cũ mất rồi. Dòng thời gian cứ thế trôi đi theo quy luật của nó. Người ta bắt chộp lấy một vài khoảnh khắc ý nghĩa nào đó của nó để vui mừng, để kỷ niệm. Con người mong mỏi cái mới, cái đẹp. Con người khao khát một niềm vui vĩnh hằng. Cái Tết tuy tuyệt vời đấy, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Bao nhiêu rộn ràng, tấp nập nhưng cũng chỉ qua đi trong phút chốc. Khoảnh khắc giao mùa trôi đi nhanh quá, làm ta cứ có cảm giác mình thật nhỏ bé giữa dòng đời vô tình này. Ta chợt nhớ đến những cái Tết khi mình còn bé, mong chờ, háo hức đón Tết. Tết thì được nghỉ học, được đi chơi, được mặc đồ đẹp, được nhận lì xì, rồi tự hỏi liệu mình còn có thể được đón bao nhiêu cái Tết nữa đây. Liệu Tết năm sau có giống Tết năm nay không? Chắc chắn là không! Vì mỗi cái Tết qua là sự sống trong mình như ngắn lại. Niềm vui của người trẻ đã cướp đi tuổi thanh xuân của người già. Đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0 ý nghĩa của Tết đã mai một đi ít nhiều. Nó đã chiếm đoạt thời gian riêng tư của mỗi người, chúng ta không có giờ để nghỉ ngơi ăn tết, không còn thời gian Tết Cha thăm mẹ. Sự ồn ào mộc mạc xúm xuýt quanh bàn ăn của đại gia đình đã đi đâu mất rồi. Mặc dù cha vẫn còn chờ mẹ vẫn còn mong. Cái gọi là “đầu xuân năm mới”, hay “an khang cát tường”, “bách niên giai lão” có vẻ chỉ còn là những câu nói cho có hoa văn.

Tết cho ta biết: cái quý nhất trên đời là tình người và cái duy nhất có thể sưởi ấm nhân gian là sự yêu thương san sẻ. Tết nhắc nhở ta rằng mình cứ phải luôn bắt đầu, chẳng khi nào ngừng nghỉ. Tết vẽ ra trước mắt ta một khung cảnh tràn trề hy vọng, nơi mà cuộc sống hứa hẹn sẽ dành tặng cho ta một khung trời mới để tiếp tục thăng hoa và một cơ hội khác để làm lại cuộc đời. Ta vui Tết bằng một niềm vui ngập tràn sức sống: ai thật sự vui Tết, người đó không bao giờ già đi, người đó chỉ thấy mình mỗi ngày được bồi đắp nhiều hơn bằng sự khôn ngoan, bình an và ân sủng. ◼