Gia Đình

Nguyễn Quang Thông

“Cha mẹ thương con chưa chắc con hạnh phúc, nhưng cha mẹ thương nhau chắc chắn con hạnh phúc.”

Sinh ra lớn lên đến 14 tuổi thì bố gửi mình qua Mỹ du học, rồi sắp xếp giấy tờ bảo lãnh để mình nhập tịch luôn. Lúc đó nhìn mọi người xung quanh, anh em và bạn bè, thì mình thấy mình may mắn hạnh phúc lắm. Cứ nghĩ là do ra đời bố mẹ có điều kiện nên lớn lên học trường tư rồi đi nước ngoài, nhưng rồi có một cái tai nạn xảy ra sau khi qua Mỹ được 5 năm làm mình nhận ra điều làm mình hạnh phúc không phải vậy. Qua Mỹ bắt đầu học cấp 3 xong là được tin chính thức bố mẹ li dị luôn. Lúc đó trường đại học cho 150 ngàn đi học nha sĩ mà kiểu lớn lên sống vật chất nhiều nên không quan tâm lắm chuyện bố mẹ không dành tình cảm cho nhau nhiều. Lúc đó chỉ thấy bản thân và tương lai thôi. Năm 2 học nha sĩ thì hôm đó đi ăn tối với bạn về thấy khó chịu bụng. Đau lắm luôn chứ không phải khó chịu thường nữa mà bố mẹ mỗi người nơi không biết kiếm ai. Mặc dù nhỏ lớn gì cũng được bố mẹ cho nhưng ít khi nào dám hỏi cho bản thân điều gì tại hỏi là lại sợ bố mẹ bất đồng nữa. Cái cứ cắn răng chịu thôi. Tới 2h sáng đau quá rồi cái lúc đó cứ co lại chịu. Đau đến nỗi tê người không cảm giác được mặt mũi tay chân luôn. Cuối cùng thì nhắn thằng bạn thân nó đến chở vào bệnh viện thì bác sĩ cho uống thuốc giảm đau với xét nghiệm rồi đi về. Y tá nói này chắc trúng thực thôi không sao đâu. Lúc đó mình cũng kiểu không đồng ý với cái sự thờ ơ của y tá lắm mà biết làm sao giờ. 6h sáng về đến lúc đó kiểu 2 thằng thanh niên mới lớn cười qua chuyện rồi rủ nhau đi ăn sáng xong đi gym. 7h đang ăn sáng thì thấy khó chịu lại cũng nghĩ là do thuốc giảm đau tang nên cũng chịu, nhưng thằng bạn nó để ý nói thấy mình tái lắm. Không chỉ mặt mà còn tay chân nữa. Vừa lúc đó bên bệnh viện gọi kêu vào lại nhưng không nói gì nhiều chỉ kêu quay lại để vô cấp cứu ngay. Bạn thì 9h nó phải lên lớp nên thấy nó cũng có vẽ ngại. Mình bảo nó thôi để mình tự đi. Đau lắm mà tự lái xe lên đến bệnh viện tay chân không còn cảm giác gì nữa chỉ lết vào từ bãi xe đến phòng cấp cứu luôn. Lên ghế cấp cứu nằm cái là ngất luôn. Lúc dậy là khoảng 11h sáng trần chuồng nằm mình giữa phòng bệnh như trong phim ấy. Lúc đó kêu bác sĩ với y tá vào hỏi chuyện gì thì họ nói bị đau ruột thừa. Ruột thừa ca mỗ bình thường ở Mỹ có thể giải quyết khá nhanh trong vòng 20-30 phút thôi, nhưng vì không phát hiện kịp nên nó vỡ ra chảy đầy chất độc vào cơ thể nên trở thành một ca mỗ phức tạp hơn rất nhiều. May đến kịp với còn trẻ chứ trễ thêm chừng 2-3 tiếng nữa là muộn rồi. Giải thích xong họ hỏi người nhà để liên lạc thì lúc đó mới thấy lạc lõng và tủi làm sao. Có bố có mẹ thương lo mà không biết gọi ai.

Sau 2 ngày thì họ cho về và 3 tháng tới là phải uống thuốc kháng sinh với giảm đau. Mình lúc đó mất học cả tuần thì mới báo trường được. Gần cả tháng sau thì mới đi học lại được nhưng vì mất bài nhiều và sức khoẻ yếu quá nên phải huỷ lớp hết một học kì luôn. Bố mẹ đến lúc này thì cũng biết rồi nhưng mình cũng không kể rõ nên cũng không biết chi tiết. Buồn nhưng học kì sau vô lại mình quyết làm tốt thì dịch COVID-19 nó đến nên mình phải về lại bang ở với mẹ. Học nha sĩ lịch làm thí nghiệm mỗi tuần mà do luật cách li nên bị huỷ hết. Mình về gặp mẹ cũng chỉ cười vui như mọi chuyện vẫn ổn thôi vì không quen tâm sự với bố mẹ. Giờ mình mới biết lúc đó mẹ mình hiểu mình hơn mình nghĩ nhưng không giúp được nhiều. Mẹ chỉ luôn kêu giữ lễ này kia và đó thật sự là điều đã cứu mình đến ngày hôm nay. Vì cảm giác như là mất tất cả khi mà phải nghĩ học và cuối cùng bỏ luôn học bổng, mình thấy buồn và rất bất lực.

Bố mẹ “thương” con nhưng không thể cùng nhau để xây dựng một gia đình để con trở về chia buồn sẽ ngọt thì cũng như không. Lúc đó vì mẹ mà mình chịu đi lễ lại. Từng Chúa Nhật, từng lời cầu nguyện rồi Chúa đã ban cho mình lại rất rất nhiều điều. Rất rất nhiều điều. Từ sự sáng suốt để biết được là có một con đường khác phù hợp và tốt với mình hơn đến dụng cụ và phương tiện để đạt được nó.

Sau này mình hiểu chuyện hơn một chút nhờ sự cứu rỗi và ơn chúa thì mình mới hiểu được một điều này, “cha mẹ thương con chưa chắc con hạnh phúc, nhưng cha mẹ thương nhau chắc chắn con

hạnh phúc.” Mình muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng mình muốn đi xa thì phải đi với nhiều người. Để tạo được kĩ năng kết nối và nguyên liệu đầy đủ cho xã hội thì điều có được một cái gọi là “gia đình” là một sự thiết yếu. Mình đã từng ước gì lúc đau ốm hay gặp khó khăn trên con đường xây dựng sự nghiệp mà có “gia đình” để sẽ chia và động viên thì hay biết mấy. Rồi nhờ ơn Chúa mình đã có thể tự xây cho bản thân một “gia đình” mặc dù không giống những người khác nhưng không cần gì cũng phải như người khác. Người Việt mình xa xứ dễ đánh mất bản thân và đức tin, thì thông qua bài viết này mình hy vọng sẽ giúp được ai đó đang cảm thấy lạc lõng có thể biết tìm đến Chúa để Ngài giúp bạn xây dưng một “gia đình” để bạn có thể có đầy đủ nguyên liệu và kĩ năng để kết nối với xã hội sống một cuộc sống tích cực đầy ý nghĩa. ◼



Viễn Xứ

**Kiên Nguyễn**

Viễn xứ - xa quê đến nay chưa được năm mươi năm nhưng cũng được hơn một thập kỷ.

Trước khi đi mọi thứ bỏ lại, khi về lại mọi thứ vẫn như xưa.

 Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy mình thay đổi! Những suy nghĩ, những lời nói vẫn vậy, nhưng lại trong một ngôn ngữ khác. Giờ đây, những việc chưa quen hồi mới qua giờ cũng trở thành bình thường như quét lá, cào tuyết, cắt cỏ, và làm vườn quanh năm. Dần dần người xa đất lạ cũng trở thành người thân đất quen. Việt Nam trở thành quá khứ và cũng sẽ sớm thành viễn xứ. Nhưng trong tim chúng ta, Đất Việt luôn luôn chào đón mình như người mẹ chờ đợi đứa con ở xa về - đó là lý do ta gọi đó là Đất Mẹ. Vẫn còn những người chờ đón chúng ta là vẫn còn nhà. Giờ đây Viễn Xứ đã là nhà nhưng vẫn không bao giờ quên được Việt Nam. Chúng ta luôn tự tin và tự hào là người Việt Nam. ◼

