***Hồi ức “*MÙA HÈ XANH TRONG TÔI”**

“Mùa hè xanh” cụm từ rất đỗi quen thuộc và đẹp đẽ mà mỗi lần nhắc đến nó, chúng ta có thể cảm giác thật rõ ngọn lửa tuổi trẻ đang cháy trong tim mình. Tháng 7, những cơn mưa ùa về mang lại cho tôi một cảm giác se lạnh của tiết trời Tây nguyên. Không gian được phủ một lớp sương mù nhẹ khiến người ta mang một cảm giác thật dễ chịu. Dậy thật sớm, tôi cùng cán bộ, đoàn viên của Đoàn cơ sở Trung đoàn 28 khoác trên mình chiếc ba lô tình nguyện, hòa vào dòng người đang đổ về xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025.

Từ đơn vị đến nơi thực hiện chiến dịch cách khoảng 25 km đường mòn, toàn đơn vị mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ bước đi những bước chân vững chắc về với đồng bào vùng khó khăn; quanh co qua các sườn đồi thông bạt ngàn trên con đường vào xã Ngọk Bay, xen lẫn là chút cảm giác se lạnh sau cơn mưa và màn sương mỏng. Sau 4 giờ hành quân chúng tôi đã đến được vị trí trú quân làm nhiệm vụ; chào đón chúng tôi là những nụ cười và ánh mắt thân thiện của bà con nơi đây.

Cứ tưởng mình sẽ là một trong những người đầu tiên đến sớm nhất, thì trước mắt tôi, bóng áo xanh tình nguyện của đoàn thanh niên xã Ngọk Bay đã trải khắp nẻo đường, tất cả đang say sưa với công việc của mình. Ngay lúc ấy, trong tôi bỗng trào dâng lên một cảm xúc thật khó diễn tả bằng lời.

Thấy chúng tôi đến, các đồng chí trong Ban chỉ huy chiến dịch và các bạn thanh niên lao động gần đó vội ra đón. Những lời thăm hỏi, động viên, những món quà nho nhỏ trao nhau, tiếng cười nói ríu rít… cứ thế vang vọng khắp không gian của sân UBND xã Ngọk Bay. Đây có lẽ cũng là kỉ niệm khó quên trong tôi, một kỉ niệm ấn tượng từ khi ra trường về đơn vị công tác của tôi và nó cũng là cánh cửa mở ra những cuộc hành trình mới của tôi và đồng đội sau này.

Trong không khí nhộn nhịp, hăng say, ai đó cất lên câu hát, rồi từng người, từng người hùa theo để bài hát cứ vang xa khắp cả núi rừng: “...Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi, đi lên thanh niên, làm theo lời Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên...”, tiếng hát như thôi thúc tuổi trẻ chúng tôi hãy đóng góp thật nhiều hơn nữa chút công sức nhỏ bé của mình cho gia đình, cho quê hương, cho đất nước.

Kỷ niệm mùa hè xanh tình nguyện trong tôi, không chỉ có những cơn mưa bất chợt, mùi trái chín đầu mùa thơm lựng… mà còn có màu xanh tình nguyện, tiếng em nhỏ ê a giữa trưa hè, mùi mồ hôi hòa với mùi thơm của đất bazan,… Màu xanh tình nguyện mang trong lòng từng đoàn viên ấm áp lên theo từng ngày.

Kết thúc chiến dịch, chúng tôi ngồi lại với nhau bên ánh lửa trại, tâm sự, chia sẻ về những ngày vừa qua, rồi cùng cười phá lên khi ai đó nhắc lại khoảnh khắc nào bối rối đến buồn cười của mình, để rồi lưu luyến phút giây chia tay, tạm biệt bà con, tạm biệt bản làng, chúng tôi về lại đơn vị thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo.

*Bài viết: Đại úy Nguyễn Đình Thể - phó Bí Thư đoàn Cơ sở Trung đoàn 28*