**Người Con Dâu**

Tôn Thất Đàn

Thành là đứa con trai học hành chăm chỉ, tốt nghiệp bằng kỷ sư điện toán, đang là “quản lý” một hệ thống điện toán tại một bệnh viện lớn ở thành phố New York.

Thành là con trai duy nhất trong gia đình, nên bà Mai cưng chiều lắm. Bà thường làm hết mọi việc trong nhà ngoài ngõ. Anh con trai chưa hề mó tay vào làm bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào trong gia đình này, từ rửa chén bát, hút bụi nhà, cắt cỏ, quét lá trong vườn. Anh như một người khách trọ, trong nhà ngoài ngõ mọi sự đều có người khác lo.

Một buổi sáng Chủ nhật, bà thấy Thành đem máy cắt cỏ ra ở sân trước nhà. Bà ngạc nhiên đứng nhìn đứa con trai đang hì hục vụng về đẩy chiếc xe cắt cỏ. Xưa nay anh chưa bao giờ đụng đến việc nhà, có nhờ được anh cũng khó, và chưa chắc anh đã làm. Anh cứ lần hồi mãi, rồi quên luôn việc người khác đã nhờ…Hôm nay bà thấy anh cắt cỏ rất cẩn thận, cắt đi cắt lại, nghiêng đầu ngắm nghía cho đến khi vừa lòng mới thôi. Bà Mai đứng âu yếm nhìn con:

-Sao hôm nay con của mẹ giỏi thế? Cắt cỏ giúp ba mẹ, lại cắt cẩn thận và đẹp nữa chứ! Thành nhìn mẹ cười và nói tỉnh bơ:

-Tuần trước Thu ghé đây chơi, thấy cỏ cao, bảo con sao không cắt cho đẹp vườn?

-Thu là ai?

-Dạ, là bạn gái của con đó mẹ.

Bà Mai hừ một tiếng nhỏ tức tối. Con của bà sinh ra, nuôi nấng, thương yêu, bà nhờ không được, bà nói không nghe, thế mà cái con Thu nào đó mới mở ra một tiếng, thì nó lại làm răm rắp. Trong lòng bà bỗng thấy không ưa cái con Thu nào đó, bà cảm thấy hơi buồn!

Sáng Chủ Nhật bà pha cà phê cho chồng, và pha luôn cho Thành một ly. Bà biết hai cha con đều ghiền cà phê và thuốc lá. Thấy anh con trai không buồn đụng đến ly cà phê, và chẳng còn hút thuốc lá nữa, bà hỏi:

-Sao con không uống liền đi, để nguội mất ngon?

-Thôi, con không uống cà phê nữa đâu, và con cũng bỏ thuốc lá rồi mẹ ạ!

-Sao vậy?

Thu bảo con bỏ cà phê, bỏ hút thuốc đi. Vì uống cà phê và hút thuốc lá nhiều thì không tốt, mà hôi nữa! Nghe con nói mà bà muốn điên tiết lên. Thu là con nào, có quyền hành gì, mà làm cho thằng con trai cưng của bà răm rắp tuân theo? Trong lúc bà khuyên lơn, năn nỉ, ỉ ôi nó bỏ thuốc lá từ năm này qua năm khác, mà có bao giờ nó chịu nghe đâu! Còn cà phê thì bà bảo đừng uống quá nhiều thôi, chứ uống vừa phải, thì cà phê cũng tốt cho sức khỏe, khỏi buồn ngủ. Thế mà anh con trai cưng của bà đánh trống lãng, rồi bỏ lên lầu, không đụng đến ly cà phê mà bà đã pha.

Bà nói với chồng:

-Thằng Thành nhà mình thế mà dại gái! Cha mẹ nói rát cả họng thì không nghe, còn cái con nhỏ vất vơ nào đó, nói ra cái gì, thì nó răm rắp nghe theo, thiệt là bực! Con mình sinh ra dạy dỗ, nuôi nấng mà nó không coi mình bằng người ngoài!

Kỳ này bà thấy Thành lại không hớt tóc theo kiểu cũ, lối tóc chổng ra như rể tre, mà hớt lối mới, trông gọn gàng, lịch sự hơn. Bà khen đầu tóc Thành đẹp, anh nói rằng, Thu không thích kiểu tóc cũ, trông bụi đời quá! Nghe mà phát tức cả mình, cái gì thằng con trai của bà cũng nghe con Thu là sao? Bà thấy tự ái của bà bị tổn thương nặng nề.

Nhà cha mẹ của Thu có kinh doanh cửa hàng ăn uống, nhưng cha mẹ Thu lại khuyến khích nàng theo học ngành “Dược Sĩ” để sau này giúp ích được cho nhiều người. Vì thế, hiện nay nàng đã có bằng “Dược Sĩ” trong tay, và đang làm việc cho một “Pharmacy” tại Tiểu bang New Jersey.

Một hôm em gái của Thành báo cho bà Mai biết:

-Mẹ ơi, con thấy anh Thành đang bưng phở cho khách tại nhà hàng ăn uống của ba má chị Thu! Anh còn xắt rau, nhặt tôm, phụ bếp nữa. Anh đến đó làm việc để lấy điểm với ông bà già chị Thu. Bà Mai mặt mày nhăn nhó, thở dài, thất vọng nói: “Đồ khôn nhà dại chợ, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Công việc ở nhà không đụng móng tay vào, ra ngoài thì làm mọi không công cho thiên hạ. Học hành cho giỏi, mà vẫn cứ ngu dại như thường. Ngay tức thì, bà kêu con gái lái xe đưa bà đi xem mặt mũi cái con Thu kia ra thế nào, mà sai khiến được ông con cưng của bà như vậy?!

Sau khi nhìn thấy mặt đứa con gái tên Thu, bà càng giận hơn. Trở về nhà bà bứt rứt, đi tới đi lui, chờ anh con trai về để “giũa” cho một trận:

Thằng ngu! Cái con Thu đó nó có đẹp đẽ gì đâu, da ngăm, mũi tẹt, mông teo, mắt lé. Mày đã ăn phải cái bùa mê thuốc lú của nó chưa, mà đi làm mọi cho gia đình nó? Cha mẹ nói thì không nghe, lại nghe lời đứa con gái vất vơ nào đó. Tưởng cành vàng lá ngọc gì cho cam, chỉ là con nhà bán cửa hàng ăn uống…

Mẹ đừng kỳ thị! Nghề nào cũng quý. Còn mẹ thấy Thu không đẹp, mà con thấy đẹp thì sao? Đẹp xấu tùy người đối diện! Con không cần vợ đẹp, con cần người con gái có duyên thì thu hút và hấp đẫn hơn đẹp! Mấy cô đẹp thường hay “chảnh”, kênh kiệu, và đòi hỏi đủ điều. Lấy mấy cô đó làm vợ mệt lắm, và chưa chắc đã được bền lâu!

Bà Mai ngạc nhiên nhìn con trai chòng chọc, bà nói:” Anh ăn nói như ông cụ non, thôi thì mẹ chịu thua”!

Chẳng qua vì bà quá thương, và cưng đứa con trai của bà. Bà không muốn con bà thương ai hơn, nghe lời ai hơn là nghe lời bà. Có những khi Thành đưa Thu về nhà chơi, bà Mai cố tình làm mặt lạnh, để lộ ra rằng bà không ưa cô. Bà còn nói bóng nói gió xa gần rằng, đàn bà không có ngực sau này khó nuôi con, đàn bà mông nhỏ sinh con khó, hiếm muộn v.v…Thu vẫn vui vẻ, bình thường, làm như không biết bà Mai đang ám chỉ mình. Thấy thái độ của mẹ, Thành không dám đưa Thu về nhà thường xuyên nữa! Ông chồng liền khuyên vợ rằng:

Bà càng tỏ ra chống đối, thì chúng nó càng khắng khít. Tình yêu là một thứ xúc tác kỳ lạ, càng có nhiều trắc trở thì càng nhiều nồng nàn, cháy bỏng! Bà cứ để cho chúng nó tự do tìm hiểu nhau, đừng gây khó khăn, cản trở mà sau này có hậu quả không tốt, con dâu nó xa lánh gia đình chồng, và mình cũng mất con trai luôn! Bà Mai cũng hiểu thế, nhưng cái ghét bỏ cô Thu vẫn tiềm tàng trong lòng bà, tại vì Thành nghe lời cô này răm rắp, mà không nghe lời bà là người mẹ đã dành hết tình thương cho con! Nó coi người khác quan trọng hơn bà.

Ông chồng bà Mai nói rằng, việc chi mà ganh tị tình thương? Khi còn trẻ, thì ganh với bà mẹ chồng, bây giờ thành bà mẹ chồng, thì lại ganh với con dâu. Dân Á Đông mình thì mẹ chồng nàng dâu cứ lục đục hoài, còn dân Âu Mỹ thì mẹ vợ và con rể chẳng bao giờ ưa nhau, cứ cái vòng lẩn quẩn này quay đi quay lại hoài, không được gì, mà chỉ gây thêm sứt mẻ, lộn xộn. Bà Mai nghe vậy mà vẫn còn ấm ức trong lòng!

Dù cho bà có bóng gió nói xấu cô Thu đến đâu đi nữa, cũng không làm suy giảm được cái tình si của anh con trai đã dành cho cô Thu! Bà mẹ cố dàn cảnh, giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái khác, đẹp hơn, giàu hơn, anh cũng không màng để mắt đến, một hai đòi cưới cô Thu cho bằng được. Bà Mai đành cắn răng chấp nhận cho Thành cưới Thu cho xong chuyện! Bà tiếc rằng, từ nay những bà bạn có con gái đến tuổi cặp kê, hết o bế bà, bớt nồng nàn, săn đón với bà hơn trước!

oOo

Sau đám cưới, Thành muốn dọn ra riêng để tránh cảnh “mẹ chồng nàng dâu” đâm ra khó xử cho vợ. Bà Mai xuống nước năn nỉ Thành khoan dọn ra riêng. Nhưng anh con trai không trả lời dứt khoát, và cho biết tùy theo ý kiến của vợ. Cũng lại nghe lời vợ nữa! Bà Mai phải nói thẳng với con dâu rằng, nếu các con khoan dọn ra riêng, thì sẽ tiết kiệm được một số tiền, mua nhà sớm hơn và tốt hơn. Bà không ngờ cô con dâu vui vẻ trả lời rằng:” Nếu ba mẹ cho chúng con ở chung trong thời gian đầu, thì chúng con mừng lắm! Được cha mẹ cho ở, cho ăn, và gia đình sum vầy thì vui hơn là tách biệt ra”. Câu nói của cô con dâu làm bà mát lòng mát dạ! Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, cô con dâu dần dần thích nghi với sinh hoạt của gia đình. Ban đầu bà Mai nghĩ rằng, lại phải hầu hạ thêm một cô nương nữa. Bà không ngại, miễn sao giữ anh con trai cưng của bà ở lại trong gia đình là được. Nhưng không, qua thời gian bỡ ngỡ lúc đầu, dần dần cô con dâu đã chứng tỏ được rằng, mình là một phụ nữ đảm đang, đủ sức lo cho chồng, và cả bố mẹ chồng nữa.

Mỗi buổi chiều đi làm về, cô quăng cái cặp vào phòng, chạy vội xuống bếp phụ mẹ chồng sửa soạn cơm tối. Cô phụ làm các việc lặt vặt, chỉ làm những chuyện mẹ chồng sai bảo. Có con dâu phụ bếp, dù không phụ gì được nhiều, nhưng làm cho bà Mai thấy vui trong lòng. Mỗi khi cô con dâu tự ý làm giúp ông bà việc gì, thì bà Mai nói nhỏ với chồng:

-Cô con dâu này ưa làm màu mè lắm! Ông chồng bà trả lời:

-Thà có đứa con dâu làm màu mè, còn hơn là đứa ngang ngạnh, không coi ai ra gì. Nhưng qua một thời gian dài sống chung với nàng dâu, bà Mai mới nhận ra rằng, người con dâu của bà nó khôn khéo, hiểu biết và lanh lẹ hơn thằng con trai của bà nhiều, bà thủ thỉ với chồng như vậy! Rồi bà biết con dâu của bà được giáo dục trong một môi trường văn hóa VN tốt, biết lễ nghĩa, biết kính trên nhường dưới. Nhất là nàng có bằng Dược Sĩ, hết lòng lo thuốc men cho hai ông bà, luôn đưa hai ông bà đi khám bác sĩ, kiêm luôn thông dịch viên. Nhất là biết đi thưa về trình, chào hỏi người lớn, mà văn hóa VN thế hệ của ông bà rất chú trọng đến điều đó. Từ đó bà thấy hơi bằng lòng nàng dâu của bà một phần nào!

Vào mỗi buổi sáng rất sớm, bà Mai đã nghe tiếng lịch kịch trong bếp. Hóa ra nàng dâu của bà đã dậy pha trà, pha cà phê cho chồng, cho bố chồng. Đồng thời nấu món cháo gạo lứt đặc rền ăn với cá nục kho khô có tiêu ớt, để ông bà ăn sáng trước khi cô đi làm. Cái món này làm ông bà Mai trở nên mê mẫn, cứ thích ăn hoài! Ông bà Mai cũng phải công nhận ăn cháo gạo lứt vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe, bớt được chất béo, chất đường.

Cô còn đề nghị bà Mai thỉnh thoảng để cho cô phụ trách nấu món phở truyền thống, hoặc món bún bò Huế, bún riêu, để cả nhà ăn chơi cho vui mỗi cuối tuần Đúng là:”Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, con của ông bà chủ kinh doanh cửa hàng ăn uống ra khác, mặc dầu cô quanh năm lăn lộn trong ngành Dược Sĩ. Cô nấu ngon không chê vào đâu được. Ông bà Mai ăn khen ngon rối rít. Bà Mai lại còn học thêm được những bí quyết nấu nướng của cô con dâu. Bà không ngờ cô con dâu của bà đã giỏi trong ngành y tế, thuốc men, mà lại còn giỏi trong công việc tề gia nội trợ nữa, nhất là đối xử rất tốt với bố mẹ chồng, và cả bên nhà chồng. Từ đó bà Mai bắt đầu thay đổi thái độ với nàng dâu, không còn nói xấu, nói móc nàng dâu của bà ta nữa, mà đi đâu bà cũng khoe nàng dâu của bà biết ăn biết ở, con người trí thức, hiếu biết và thảo kính với gia đình chồng, không những thế mà còn biết nấu ăn ngon nữa.

Bà còn khoe nhiều nữa. Bà khoe, nhiều hôm cô con dâu của bà đi ăn nhà hàng cùng các nhân viên trong hãng, thấy thức ăn ngon, bèn mua về cho cả nhà cùng ăn. Chưa vào tận nhà, cô dâu đã rối rít gọi lớn: “Má ơi, món ăn ngon quá, con mua về cho bố mẹ và cả nhà cùng ăn cho vui”. Không cần ăn ngon hay dở, nghe thế bà Mai cũng đã mát lòng mát dạ, và cảm động vô cùng! Xưa nay chồng bà, con bà chưa hề thấy ngon mà mua về cho bà bao giờ. Hơn thế nữa, vào dịp những ngày lễ Sinh Nhật, Tết Nguyên Đán, ngày Father’s Day, Mother’s Day v.v…cô con dâu của bà không quên mua những món quà đầy ý nghĩa để kính biếu bố mẹ chồng. Thật là một nàng dâu chí hiếu chí tình, mà suýt nữa bà đã để mất một cơ hội tốt cho gia đình bà, và làm cho con trai bà phải duyên tình lận đận! Từ đó, đi đâu bà cũng khoe bà có thêm một đứa con gái, có thêm một người bạn thân thiết để tâm sự. Bà còn nói, từ ngày anh con trai có vợ, gia đình thấy vui hơn, hạnh phúc và thương yêu nhau hơn! Bây giờ bà lại khen anh con trai khôn ngoan và khéo chọn bạn trăm năm. Bà không còn chê cô con dâu là trán ngắn, mắt lé, mông teo, miệng móm nữa!

Một hôm đã khuya, bà Mai thức giấc xuống lầu uống nước. Thấy có bóng người thấp thoáng ở sân sau, bà ghé mắt nhìn. Dưới ánh trăng thu vằng vặc, hai vợ chồng Thành ngồi tâm sự bên nhau trên chiếc ghế dài ngoài sân. Bà nghe tiếng thì thầm:”Đôi khi thấy mẹ anh thương và bênh em, làm anh phát ganh lên. Em làm gì mà mê hoặc được mẹ anh đến thế?”. Tiếng cô con dâu trong trẻo đáp lại:

-Chỉ có thương yêu và thông cảm! Mình đem hết tấm lòng ra mà đãi người, rồi sẽ được người đáp lại bằng tấm lòng! Nhờ em biết thương ba mẹ anh như ba mẹ ruột của em, thì ông bà mới thương yêu em như con ruột! Em có thêm một ông bố, một bà mẹ, một cô em, có thêm nhiều tình thương. Từ đó vợ chồng mình hòa thuận hơn!”.

Bà Mai nhẹ nhàng trở lại phòng, chép miệng và nghĩ rằng, bà đã già một đời rồi mà còn khờ khạo, cứ ganh ghét với gia đình chồng, ganh ghét với con dâu! Bọn trẻ con ngày nay, có nhiều đứa khôn hơn thế hệ của bà nhiều!!! ./.