---

Hồi lớp 11 có lần viết báo tường, mình viết về cụ ăn xin ngay ngã Tư Bảy Hiền đối diện trường mà sáng nào mình cũng chạy ngang qua. Thỉnh thoảng may thì ngừng ngay lúc đèn đỏ vừa bắt đầu, để có thể gửi cụ vài đồng lẻ trước khi cụ ngước lên (vì đợi tới lúc đó, mình lại thấy chạnh lòng hơn). Đa phần thì bị dính đèn đỏ ở xa lắc, không rướn lên đưa tiền được. Mà đèn hiện xanh thì nguyên một dòng người bay lên, đâm ngang dọc như Yamanote line của Nhật, không có chỗ để tấp lại gửi cụ gì. Dù là biết mấy đồng lẻ không làm cụ đỡ khổ hơn chút nào, nhưng chỉ thấy nếu không đưa cụ hay thầm cầu chúc điều gì đó cho cụ trong ngày, mình vào trường lại thấy lòng nặng hẳn.

Lớn lên, cũng đã đi qua bao nhiêu con đường ở quê hương, đi qua những thành phố đắt đỏ của các nước tiên tiến, nhiều cảnh mỹ lệ, xa hoa, nhưng chưa đâu là mình không thấy người nghèo. Họ ở mọi nơi. Người nghèo ở chỗ giàu thì cũng không khác người nghèo ở chỗ mình mấy. Dù họ văn minh hơn, cả suy nghĩ và cách hành xử, nhưng cơ bản họ vẫn là những người nhỏ bé, họ thui thủi, lo sợ, họ nhạy cảm, bất lực, thiệt thòi và họ cô đơn.

Vào những ngày tháng Covid này, TV, báo chí nói nhiều về những người làm tình nguyện, phân phát gạo, lương thực…, hỗ trợ người nghèo khắp nơi, mình cũng quyên góp một vài đoàn hội đây đó một chút, rồi lại ngồi nhà thầm chúc và cầu nguyện…. Nhưng chắc là “Tụi mình có thể làm hơn thế!”, chị Ruby từ công ty – người chị rất đam mê công tác thiện nguyện – dõng dạc tuyên bố, rồi lôi mình cùng Hằng – người chị Hà Nội có trái tim rất đẹp, rồi chị lôi Hảo – người bạn cứ hay vắng mặt các buổi offline của nhóm do bận rong đuổi các chương trình tình nguyện xuyên tỉnh.. Bốn người tụi mình họp bàn, rong xe máy len qua các con hẻm, đường phố Sài Gòn vào đêm (không quên luôn cách nhau 2 mét) để mong khi quyên góp được chút tiền, sẽ tự tay đến từng con hẻm đó để trao cho các cô bác. Tụi mình sợ có ai đó trong số họ vì tật nguyền, vì chậm chân, vì không biết thông tin, vì quá yếu để di chuyển,.. nên mãi những chỗ phân phát gạo miễn phí, những nơi trao lương thực,.. hoài là những niềm khát khao…

Dù hiểu không thể giải quyết nghèo đói chỉ bằng những hoạt động nhỏ lẻ này, nhưng tụi mình tin và hy vọng nó sẽ lan tỏa. Cảm ơn bạn đã đọc post, và nếu đã nán lại tới bây giờ, xin hãy giúp nhóm mình gieo 1 chút yêu thương tại:

“tài khoản của Hảo” – xin nhận quyên góp tới 26/04/2020

* Bọn mình có website để tri ân các mạnh thường quân và sẽ minh bạch trong các hoạt đồng sau khi nhận quỹ. Nếu còn dư sau khi chia phát các phần quà, nhóm mình sẽ gửi cho các tổ chức địa phương phần còn dư.

--

Nếu có thể, xin hãy tag 3 người bạn có trái tim đẹp. Mình đã tưởng tượng được những nụ cười chan chứa của các cụ, các bác, các em dưới cái lạnh của đêm, khi họ nhận được trái tim của mọi người. Vì dù có sóng gió đến đâu, thì “Đủ nắng, hoa sẽ nở …”

#tinhnhieudelamgi

# # more hashtag