最想去的地方

我最想去的地方是我家，那個小小的，破破的，卻充滿溫暖的家。

時間悄悄溜走，我已經在台中生活8年多了，還是不習慣台中的燈紅酒綠，在家裡總是可以看到落日餘暉、聽到鳥鳴，說到閩南語，有種土味，卻是早已埋在我心裡的根，人們總是飄忽不定，沉迷與物質之中，到老或許才會漸漸想起那個記憶中的家鄉吧。

現在的我或許還在迷茫吧，像小草般搖擺不定，但我最想去的地方，始終我的家，有爸媽的家。

Nơi tôi muốn về nhất là nhà của tôi, một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng vô cùng ấm áp.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi sống ở Đài Trung đã hơn 8 năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa quen với những phồn hoa đô hội của Đài Trung. ở nhà tôi chiều nào cũng có thể nhìn thấy hoàng hôn, nghe thấy tiếng chim hót và cùng mọi người nói tiếng Đài. Không gian xung quanh thoang thoảng mùi đất, và mùi hương này dường như hạt mầm được gieo trong tim tôi. Con người ta đôi khi mông lung, chìm đắm giữa những sức hút vật chất, có người khi lão niên mới dần nhớ về quê nhà trong kí ức.

Tôi của hôm nay có lẽ vẫn có những mông lung, giống như ngọn cỏ non chu du trước gió, nhưng nơi mà tôi muốn trở về, không đâu khác, chính là nhà tôi, ngôi nhà nơi có bố mẹ tôi ở đó.