**NGÀY MAI MẸ SẼ VỀ**

“ Alo, Alo… Xin kính mời toàn thể nhân dân nghe thông báo! UBND Thành phố Hải Dương cho biết, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào vẫn rất cao do dịch bệnh ở các địa phương khác vẫn còn diễn biến phức tạp. Người dân cần nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là quy tắc 5K. Từ 0h ngày 12/6/2021, thành phố Hải Dương cho phép các nhà hàng, quán ăn uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ**…”**

- Bà ơi bà! Bà ơi!... – Nga vừa chạy nhanh vào nhà vừa gọi to, vẻ mặt hớn hở

Bà vội vàng buông mớ rau đang nhặt dở đi nhanh ra ngoài cửa, vừa nói to:

- Ơi, bà đây! Sao thế cháu gái!

- Bà ơi, cháu vừa nghe trên loa phường mình thấy họ bảo gì mà “cho phép nhà hàng, quán ăn mở cửa…”, hết giãn cách rồi đấy bà ạ. Thế là mẹ cháu sắp về rồi! Mẹ sắp về rồi! Là lá la… - Nga vừa nói vừa vui vẻ nhẩy chân sáo chạy quanh bà.

- Cha bố cô! Làm bà cứ tưởng có chuyện gì. À, đấy là chính quyền họ đang thông báo, tạm thời kết thúc thực hiện theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn phải thực hiện theo Chỉ thị 15 đấy cháu ạ!

- Thế là thành phố mình vẫn chưa trở lại bình thường được hả bà? Trời ạ! Cháu chán lắm rồi! Cháu nhớ mẹ lắm! Sao mẹ vẫn chưa được về? Hu hu hu… - Nỗi nhớ mẹ suốt gần tháng nay khiến Nga bật khóc nức nở

Bà ôm lấy vai Nga, giọng cũng đầy xúc động:

- Kìa cháu! Mẹ còn đi làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ, đang lúc Hải Dương chúng ta còn đang lao đao vì dịch Covid-19 bùng phát, bác sĩ là lực lượng tuyến đầu tiên phong vào tâm dịch để cứu sống những người bệnh, góp phần ngăn chặn dịch bệnh đang lấy lan chứ cháu.

- Hu hu hu… Cháu không biết đâu. Mẹ phải về với cháu! Cháu nhớ mẹ lắm rồi! Hu hu hu… - Nói rồi Nga chạy biến ra ngoài sân ngồi một mình

Nhìn đứa cháu gái vùng vằng đi ra vườn bà có đôi chút buồn nhưng niềm thương với cháu lại cồn lên dữ dội. Khổ thân cháu gái tôi! Bố thì làm bộ đội đóng quân tận biên giới, năm về phép được đôi ba lần. Mẹ là bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa, may mắn là cũng được gần nhà. Ngày ngày ba mẹ con bà cháu ríu rít vui cửa vui nhà. Nhưng từ khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng nổ và Hải Dương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, cuộc sống mọi nhà lại như đảo lộn tất cả, không chỉ người lớn mà còn ảnh hưởng đến cả trẻ con. Chả nói đâu xa, trường Tiểu học nơi cháu Nga nhà bà theo học, thầy cô giáo và học sinh cũng nháo nhào vì thi định kì cuối năm phải chạy đua với Covid. Mới lớp 3 ngơ ngác đã biết gì đâu mà hôm ấy cái Nga cùng các bạn phải chuyển ngày thi vội, lại còn thi quá đến gần sáu giờ chiều mới xong. Thế rồi nghỉ hè luôn chả có gặp thầy gặp bạn, chả có tổng kết lớp, tổng kết trường gì sất. Nghỉ ở nhà suốt mà mẹ cũng là bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch đi suốt từ đợt ấy đến giờ. Nhớ mẹ, lại chả có ai chơi, cháu gái buồn là phải. Càng nghĩ đến cháu bà càng xót thắt cả ruột mà bỏ qua cho những dỗi hờn của cháu.

\*\*\*\*\*

- Nga ơi! Vào dọn cơm bà cháu mình ăn cơm tối thôi cháu! - Đang tha thẩn dưới gốc xoài lúc lỉu quả Nga choàng tỉnh khi nghe tiếng bà gọi. Bây giờ tầm 6 giờ 30, trời vẫn sáng, ăn cơm xong có khi mẹ sẽ gọi điện về cho hai bà cháu. Nghĩ thế, Nga lại vui vẻ trở lại và trả lời bà: “Vâng! Cháu vào ngay đây bà ơi!”

\*\*\*

Bà cháu ăn cơm xong, Nga lại xem bộ phim hoạt hình yêu thích “Doraemon”. Tập truyện dài “Cuộc phiêu lưu vào lòng đất” với những con vật từ thời cổ đại như khủng long, kì nhông… và đặc biệt sự mưu trí, dũng cảm, sự đoàn kết, yêu thương của nhóm bạn Doraemon làm cho em xem nhiều lần vẫn không chán. Nga vừa xem nhưng cũng không quên liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Gần 9 giờ rồi mà sao mẹ vẫn chưa điện thoại về, đã ba hôm rồi, mẹ bận quá hay có chuyện gì xảy ra rồi?

Đang chăm chú theo dõi đoạn kết của câu chuyện thì bà vui vẻ mang điện thoại ra gọi:

- Nga ơi! Mẹ cháu gọi điện về đây này!

Nga đón lấy điện thoại từ tay bà không quên nói lời cảm ơn. Em quay ra ríu rít nói chuyện cùng mẹ:

- Con chào mẹ ạ! Mẹ ơi, mấy ngày nay mẹ không gọi về, con biết mẹ bận nên cũng không dám gọi cho mẹ. Mẹ ăn cơm chưa mẹ? Mấy hôm nay mẹ có bận lắm không ạ? Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi!

Mẹ của Nga tuy nhìn khuôn mặt có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại bừng lên niềm vui hạnh phúc khi nhìn thấy con gái. Mẹ cười xòa nói:

- Con gái hỏi nhiều câu thế mẹ biết trả lời câu nào trước đây. Mẹ cũng nhớ con lắm! Bà cháu ở nhà tình hình thế nào con?

- Mẹ ơi, con với bà ở nhà buồn lắm. Con chả có ai chơi cả, mà cứ suốt ngày ở trong nhà. Bà bảo nào là thực hiện Chỉ thị 16, rồi không được đi đâu. Con chán lắm mẹ ơi! Sao mẹ không về với con? Mẹ đi làm lâu thế. Còn bao nhiêu bác sĩ thay ca nhau mà mẹ cứ phải làm mãi không về?

Như hiểu được tâm sự của Nga, mẹ nhẹ nhàng nói:

- Mẹ biết con gái của mẹ ở nhà rất buồn nhưng chúng ta vẫn còn rất may mắn vì mình đang an toàn. Con biết không, chiều nay mẹ vừa tiếp nhận điều trị thêm cho 2 bệnh nhân, là bạn Trang và mẹ bạn ấy đang nằm trong phòng cách ly, nơi điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 đấy con ạ!

- Ôi, bạn Trang trọ gần nhà mình hồi xưa, xong nhà bạn ấy xây nhà chuyển đi phường khác đấy phải không mẹ? Hồi nhỏ con thích chơi với bạn ấy lắm. Bạn ấy và mẹ có bị nặng lắm không mẹ?

- Tạm thời hai mẹ con bạn ấy vẫn được mẹ và các bác sĩ theo dõi sát sao, sức khỏe vẫn ổn định. Mẹ đang cố gắng hết sức mình để đưa ra những phác đồ điều trị tốt nhất cho mẹ con bạn ấy và những bệnh nhân khác.

Nga nhìn mẹ qua màn hình điện thoại mà em thấy tự hào quá. Nếu không có mẹ và các bác sĩ thì không biết mẹ con Trang và những bệnh nhân khác sẽ ra sao. Nhất là em đã xem trên chương trình thời sự đưa tin, đã có trường hợp mất mạng vì Covid-19. Nga nói:

- Mẹ ơi, con thương mẹ và các bác sĩ trong đấy quá! Mọi người luôn vất vả, hết mình vì bệnh nhân quên cả bản thân mình!

- Mẹ cảm ơn con gái đã hiểu cho sự vất vả của những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch. Mới vừa hôm qua thôi, bác Hương, cô Mai làm cùng khoa với mẹ đấy vì làm việc quá sức lao lực, cộng với phải mặc áo bảo hộ giữa thời tiết gần 400C đã bị ngất. Mẹ cũng choáng một chút nhưng nghĩ đến đồng nghiệp của mình đã cố gắng vì người bệnh, vì cộng đồng, luôn tự hào về nghề của mình mẹ lại càng cố gắng hơn. Hơn nữa, mẹ còn có bố con đang canh các chốt ở biên giới, bà con và cả con đều hiểu và ủng hộ nên mẹ lại có động lực để làm tiếp. Vậy con gái của mẹ, hãy cùng mẹ cố gắng nhé!

Nga hào hứng nói với mẹ:

- Vâng mẹ ơi, con ở nhà có chút buồn nên muốn mẹ về chơi với con. Nhưng bây giờ con đã hiểu rồi ạ! Mẹ cùng với bao nhiêu bác sĩ đã ở tuyến đầu chống dịch để thành phố mình sẽ không con covid nữa. Khi nào hết covid càng sớm thì mẹ càng nhanh về với con. Mẹ cứ yên tâm công tác mẹ nhé! Con ở nhà với bà sẽ ngoan, con sẽ tự tìm ra những trò chơi bổ ích, an toàn cho mình và thực hiện đúng 5K mẹ ạ!

- Con gái của mẹ giỏi quá! Nhưng con có nhớ 5K là gì không đấy? – Mẹ tủm tỉm hỏi đùa

- Mẹ ơi, con biết chứ ạ! Cô giáo dậy con rồi, mà loa phường mình cũng thông báo liên tục nghe rõ lắm mẹ ạ!

Chào tạm biệt mẹ từ lâu mà trong lòng Nga vẫn cảm thấy hân hoan hơn bao giờ hết. Em lan man nghĩ ngợi: “Bố đang ngày đêm canh gác biên giới không cho những người nhập cư trái phép vào lãnh thổ nước ta. Còn mẹ đang từng giờ, từng phút giành giật mạng sống của các bệnh nhân Covid ra khỏi lưỡi hái của tử thần. Công việc của bố mẹ quả là vinh quang, đều giúp ích cho người, cho đời. Mình bây giờ cũng đã lớp 3, sang năm lên lớp 4 rồi chứ còn bé bỏng gì đâu, mình sẽ bớt nhõng nhẽo đi để bố mẹ còn yên tâm làm nhiệm vụ. À, đúng rồi! Mai mình cũng phải nhắc cái Hân nhà hàng xóm không được đi chơi lung tung mới được, em đấy là hay đi chơi các nhà trong khu mà có khi còn không chịu đeo khẩu trang đâu!”.

Nói rồi, Nga nhẩy chân sao vào phòng mình, em còn hào hứng nói với ra với bà:

- Bà ơi, cháu đi ngủ trước ạ! Sáng mai cháu dậy sớm tập thể dục rồi dọn nhà giúp bà nhé! À, bà ơi! Cây xoài nhà mình có mấy quả chín rồi. Sáng mai cháu sẽ vặt xuống để bà thắp hương mùng 5 tháng 5 “giết sâu bọ” bà nhé!

- Cha bố cô! Cứ làm như mình lớn lắm rồi ấy! – Nụ cười tỏa nắng và ánh mắt hiền từ của bà dường như cũng theo cả vào trong giấc ngủ của Nga…