**13/ KÝ ỨC TUỔI THƠ**

* **Trần Thị Mỹ**

Nhớ lại ngày đó nhỏ xíu đi học tôi luôn đi cả nhóm. Buổi sáng đi học đi thẳng xuống nhà nhỏ Ngọc, rồi lên nhà nhỏ Mai, rồi đi qua nhà Kiều, lên trường ghé lại nhà Mười Huýnh, rồi cùng kéo nhau vô lớp, mấy nhỏ chụm lại ríu ra ríu rít quấn quýt bên nhau, vô lớp ngồi chung bàn với Hoa và Cúc nhìn lên là bạn Thi, Thắm, Mười, ngoái lại sau thì Mai, Kiều, Ngọc, giờ đánh kẻng ra chơi, chụm lại lớp đánh nẽ, lớp nhảy dây, thoáng qua thì hết giờ ra chơi lại trở vào lớp, hết giờ học lại ra về, trên đường về thì rất đông, các anh chị lớp trên cùng về nên rất vui.

Cứ thế ngày ngày đến trường rồi hè lại đến, lại càng vui hơn.

Nhớ những buổi trưa hè, mỗi đứa có sẵn một cây keo thật to và dài, rồi đi bẻ khóm mít, giữ một mớ mủ mít để đi bắt ve ve, cứ thế mà trưa nào cũng lén rủ nhau đi.

Hết hè, đi học lại, buổi học đầu tiên đến lớp mới biết lớp mình học buổi chiều, buổi chiều nhà mình lại bận rộn, có lúc phải chạy mới kịp giờ đánh kẻng vô lớp, gần như hôm nào cũng vậy lo cho các em cùng ăn cơm để rồi đến lớp, thế nhưng các bạn Mai, Kiều, Ngọc vẫn đến nhà mình để chờ cùng đi, kỷ niệm đến bây giờ cũng còn nhắc lại.

Ôi tuổi thơ kỷ niệm thật nhiều, nhất là giờ tan trường đi ngược ra xóm ngoài, cùng đi với các bạn Pháp, Lệ, Hoa, Mỹ Nhung, chị Nguyệt trên đường ngan đám Mía, chừng ba bốn đứa ở ngoài canh còn lại rúc vô bẻ mía trộm chia nhau ra ăn cười lăn lóc trên đoạn đường về, có những lúc rủ nhau đi bẻ chuối, hái ổi đến mải mê, khi nhìn thấy khói lam chiều nhà nhà nấu cơm hay đốt lá khô, lúc đó biết là chiều lắm rồi đua nhau chạy về thôi.

Rồi thời gian trôi qua, tuổi thơ cũng qua đi chỉ có những kỹ niêm vui buồn thời đi học thì còn mãi trong tôi.

Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước được trở lại tuổi thơ thật hồn nhiên trong sáng, không có nỗi buồn của người lớn, không lo toan tính toán, thật vô tư đói thì ăn, khát thì uống, ngày ngày đến trường có thầy có bạn.

Ngoài trời chợt đổ cơn mưa, gió giật cánh cửa sổ đập mạnh làm giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ về tuổi thơ.

Thôi còn lại những gì đó nên để làm kỷ niệm để nhớ và nuối tiếc đi nhé.

(Một buổi chiều trời mưa to và rất to 02-10-2014.)