**14/ MỘT KỶ NIỆM**

* **Võ Thị Bảy**

Tôi sinh ra và lớn lên trong một xóm nhỏ có tên gọi là xóm Hòa An – Đông Yên – Duy Trinh – Duy Xuyên – Quãng Nam với bao kỷ niệm thời ấu thơ, vì vậy trong lòng tôi nhớ mãi cái thời mà con trâu đi trước cái cày đi sau, để cha mẹ nuôi con khôn lớn từng ngày và cắp sách đến trường làng Ngũ Thôn – Nam Thi.

Từ nhà tôi đến trường phải qua đường xe lữa bắt ngang, bên ngoài còn một gò mã lương rồi đi một đoạn đường dài qua cầu Bà Gia mới đến trường. Mỗi ngày đi học vì cũng xa nên buổi sáng mẹ thường gói cơm lá chuối với muối mè để tôi mang theo, tôi còn nhớ cứ mỗi buổi trưa tôi vào nhà bạn Mười (Nguyễn Thị Mười) ở lại, có bữa vui chơi đánh nẽ, nhảy dây, có bữa cắt lá chuối để nằm chờ tiếng trống vào lớp, tôi học hết lớp nhì, rồi chiến tranh trên quê hương càng ngày càng ác liệt, tôi phải rời xa thầy xa bạn, theo cha mẹ vào khu dồn, rồi cha mẹ gởi tôi ra Đà Nẵng cố tạo điều kiện cho tôi tiếp tục học nhưng không được bao lâu, vì hoàn cảnh nên việc học của tôi cũng gián đoạn, tuổi thơ cũng theo năm tháng qua đi, thầy bạn mỗi người một phương. Không ngờ có một ngày nọ bạn Hoa đến nhà trao cho tôi tấm thiệp mời họp lớp, cầm tấm thiệp tôi thấy trong lòng rất vui, biết rằng cuộc sống rất bận rộn nhưng vẫn mong đến ngày họp mặt, rồi từ đó tôi được gần gũi bạn, còn với thầy thì làm sao quên được những kỷ niệm không thể nào quên, nhiều lần tan trường lại nghe tiếng súng đạn, những người thầy che chỡ đưa các em về, nhưng giờ đây có thầy đã ra đi vĩnh viễn còn lại một hai thầy thì ở xa, chỉ có thầy Dương Tấn Hiền và thầy Hồ Tăng là tôi thường gặp. Rồi từ đó thầy trò chúng tôi gặp nhau trò chuyện nhắc lại thời ấu thơ nhiều lúc vui quá vui, tôi lại mơ hồ ước gì thời gian ngừng lại để thầy trò vui mãi như thế nầy, dẫu biết rằng ước mơ đó sẽ không bao giờ là hiện thực, bởi thời gian có ngừng lại bao giờ ….