

# ME VIÊT 

day con buoc cecnc TOȦNCÂU

#  ME VIET <br> DẠY CON BƯỚC CU̇NG toancád 

Tái bản lần 10

Guốn such này ducoc viết dianh tañg Spinh Shhuê, cô con gái nhỏ là nguî̀n cảm hiéng vâ $\tan$ ciax tôi trien hành trinh sống wà làm me otày hanh ngộ!

## muclue

Lời mở đầu ..... 15
Lời cảm tạ dành cho "Tôi của quá khư" ..... 19
Thay lời muốn nơi - Tôi đã viết cuốn sách này như thế nào? ..... 23
"Người mẹ" - Vẻ đẹp khiêm nhường tựnhiên! ..... 29
Phần I
HỌC CÁCH TƯ DUY TOÀN VẸN
Chương 1: Con đường tuệ giác để đồng hành cùng con ..... 35

- Nếu con là hoa sen hãy biết hàm ơn bùn ..... 37
- Tách trẻ ngủ riêng sớm - tập quán không thuận tự nhiên ..... 39
- Huấn luyện cho con phẩm chất của chim đại bàng ..... 50
Chương 2: Từ bỏ thói ngụy biện vì đứa trẻ của bạn cẩn được hưởng một tình yêu tuệ giác! ..... 53
- "Xây đáp niềm tin" - cơ chế của bản năng tự vệ ..... 55
- Từ cô vịt xấu xi, tôi biến thành nàng thiên nga! ..... 57
- "Sự thật - chân lý" thường khắc nghiệt và khó chấp nhận ..... 60
- Ngụy biện - con rắn hổ mang tráo trở ..... 62
- Để dạy con, tôi quyết tâm cai nghiện thói ngụy biện như thế nào? ..... 67
- Từ bỏ dẩn thói ngụy biện con đường vững vàng nội lực ..... 71
- Ứng phó với thói ngụy biện khi nó là áp lực ngoại cảnh trên hành trình đồng hành cùng con ..... 78


## Phần II

## QUY LUẬT SINH TÔN TỰ NHIÊN - HẸ XƯƠNG SỚNG CỦA TRIÉT LÝ DẠY CON SÁNG SUỚT

* Tinh mẫu tuệ giác - cơn mưa bất tận ..... 93
- Mẹ tin con dù con không hoàn hảo ..... 95
- Mẹ Thiên Nhiên dẫn lối tôi đi ..... 100
- Dạy con - nghệ thuật dẩn dắt chứ không chỉ là áp dụng phương pháp ..... 107
- Đừng biến trẻ thành thùng chứa kháng sinh ..... 112
* "Giáo dục sớm" - xin đừng ngộ nhận ..... 123
- Bàn thêm vế trào lưu giáo dục sớm ..... 132
* Đừng "hy sinh", hãy tận hiến
và tận hưởng hành trình yêu thương ..... 141
- Những tác hại lâu dài khi trẻ bị
cách ly với môi trường tự nhiên ..... 146
- Đừng vui vì trẻ luôn vâng lời! Đừng hài lòng vì trẻ tự do vô kỷ luật! ..... 150
- Mẹ thỏ, mẹ khỉ và mẹ Việt ..... 156


## Phần III

## MƯỜI TÁM NĂM KIM CƯƠNG

Chương 1: Kỷ luật mềm ..... 167

- Giúp trẻ bối đáp năng lực tập trung toàn bộ ..... 169
- Bối đáp năng lực "một mình" cho trẻ ..... 175
- "Không có việc gì dễ dàng!" ..... 179
- Vú giả, bìm và xe đẩy - thủ phạm của nhiểu chứng tật khó sửa ở trẹ! ..... 184
- "Thấy cô là người bình thường!" ..... 201
Chương 2: Kỷ luật tình thương ..... 209
- Con đường bối đắp hoan hỉ nội tâm cho trẻ ..... 211
Chương 3: Kỷ luật nước mắt ..... 221
- "Kỷ luật không nước mắt" - cơn hoang tương trả giá bằng nước mắt ..... 223
- Năng lực chữa lành vết thương: 20 năm và 3 tháng ..... 237
- "Kỳ luật nước måt" - con đường tình yêu tràn đáy tuệ giác ..... 246
- Một tình huống và triết lý dạy con khác nhau của ba người mẹ ..... 256
- Hiểu quy luật sinh tồn và thái độ cùng chịu trách nhiệm ..... 260
- Minh Khuê đế nghị mẹ viết sách "Mắng con thế nào cho hiệu quả?" ..... 269
Chương 4: Kỷ luật nội tâm ..... 273
- Để bữa ăn trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ ..... 275
- Làm trỗi dậy bản năng hướng thượng năng lực kết nối xã hội ..... 280
- Muốn trẻ tập trung cao độ trong học tập, hãy giúp trẻ hiểu biết vể bản năng tính dục từ sớm nhất ..... 290
Chương 5: Bồi đắp phẩm chất cốt lōi bền vững
như kim cương ..... 295
- Dạy trẻ biết kiểm soát cảm xúc ..... 297
- Đừng so sánh và hãy luôn so sánh ..... 300
- Dạy trẻ giá trị của tình yêu lao động và năng lực lao động bển bỉ ..... 317
- Loại bỏ những suy nghĩ mặc định ..... 322
- Phẩm chất và kỹ năng - muốn thuẩn thục phải rèn luyện bển bì ..... 327
- Nhật ký hành trình ..... 330
- Dạy trẻ năng lực chung sống với áp lực hiệu quả và vui vé ..... 335
- 17 cách chúng tôi rèn luyện và thực hành hàng ngày để đáp ứng với áp lực mà vẫn vui vé ..... 338
- Chấp nhận cạnh tranh ..... 341
* Thành công là giá trị nển tảng để trẻ hạnh phúc! ..... 343
- Tôi dạy Minh Khuê kỹ năng sống như thế nào? ..... 350
- Thuyết phục trẻ không làmnhững điểu sai lầm mình từng mắc 356
- Khi con vào tuổi teen
"Trẻ cá tính" - Không phải là thói xấu ..... 360
- Tuổi teen của con: Quả bóng "mong muốn bày tỏphản kháng" và chiếc van an toàn của mẹ363
v Tuổi teen yêu dấu của con:
Mẹ cầu thị để được làm bạn cùng con ..... 367
- Cẩn hạn chế bạo lực trong đời sống đẻ dạy trẻ tốt hơn ..... 374
- Bài học từ những bó hoa trong thùng rác ..... 383
Phẩn IV
HỌC ĐỂ TÃNG CƯỜNG TỚ CHẤT CHỨ KHÔNG VÌ CÓ TỚ CHÁT MỚI HỌC
Chương 1: Bồi đắp phẩm chất "nhân văn và văn học" ..... 395
- Hãy nói với con bằng ngôn ngữ trái tim! ..... 397
- Rèn luyện năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ ..... 403
- Các bài luyện hiệu quả để bôi đắp năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ ..... 413
- Dạy văn là dạy trẻ học cách sống đẹp ..... 428
- Bổi đắp phẩm chất văn cho Minh Khuê như thế nào? ..... 441
- Đọc sách là con đường tự trưởng thành ..... 460
Chương 2: Để môn toán không còn là nỗi sợ hãi ..... 475
v Luyện tập năng lực tập trung cao độ để học toán ..... 477
Chương 3: Tiếng Anh làm chủ ngôn ngữ thứ hai như tiếng mẹ đẻ ..... 493
- "Chúng tôi" chỉ học thứ tiếng Anh chuẩn! ..... 495
- Chủ động "sáng tạo" cơ hội giao tiếp: cách dễ nhất để trẻ hấp thụ tiếng Anh sinh ngữ hiệu quả! ..... 507
* Tiếng Anh sinh ngữ cấn có thời gian đế "chín" cùng với trải nghiệm và tri thức trên nhiếu līnh vực! ..... 514
- Học để thi thố hay học để ứng dụng ..... 526
- Lộ trình ưu tiên để củng cố bốn kỹ năng ..... 535
Chương 4: Làm quen và khổ luyện với một loại nhạc cụ ..... 547
- Trả lời 6 câu hỏi mấu chốt để cùng con bắt đẩu học piano ..... 549
- Để thấy và trò hợp nhau ..... 563
Chương 5: Làm chủ một môn thể thao ..... 565
- Dự án bảy ngày biết bơi và những bài học lớn hơn: Dạy trẻ băng cách của trè! ..... 567
Chương 6: Học vẽ - giúp trẻ bồi đắp tố chất tư duy não phải ..... 573
- Tự do biểu đạt nội tâm đấy cá tính và sáng tạo ..... 575
Phẩn V
GIÁO DỤC GIỚ TÍNH BÅT ĐẤU TỪ O TUỚı
- Tuối thơ tự nhiên hốn nhiên! ..... 605
- Trực quan sinh động những khái niệm trừu tượng ..... 607
- Giúp con cấm cương vững vàng tuổi vị thành niên ..... 613
- Hướng dẫn con kiểm soát và quản lý "tiếng gọi của hormone dục" ..... 622
- Cây tình yêu ..... 628
- Tôi đã vẽ đường cho hươu chạy như thế nào? ..... 641
- "Là mẹ thì dứt khoát phải nữ tính nhé!" ..... 646
- Con đường của tự nhiên chủ động hiểu biết và lành mạnh ..... 649
Phần VI
THỰC DƯỠNG VÀ CÂU CHUYệN ƯƠC MỚ BAY XA
- Mở rộng ả̉m thực là nâng cánh ước mơ cho con bay xa! ..... 663
- Cuộc cách mạng ăn uống mang tới nhiều lợi lạc! ..... 666
- Mở rộng ấm thực là mở rộng tâm hổn con bay xa ..... 674
- Thực dưỡng - lắng nghe cơ thể - giúp bạn thực hành cùng đửa trẻ trong niểm tin sâu sác! ..... 679
- Thực đơn bữa sáng "cưng chiểu não bộ!" ..... 688
Phần VII


## NGÀY NÀO CŨNG LÀ NGÀY CỦA ME

- Người thẩy đấu tiên không có quyền miễn nhiệm! 701
- Mẹ cũng đang trưởng thành! 719


## Gláo dục gia đinh là nén táng!



Day đé tăng cường tó chát cho tré chư không vì có tơ chất mới dạy!


Néu bạn chắc chán rà̀ng bạn đã luôn đông hành bên đưa tré của bạn cho đén khi no 18 tuơi, thé thì bạn hoàn toàn không phải lo nghĩ về tuơng là của nó!


Không cơ bát cứ nến giáo dục phơ cập nào hoàn toàn "khớp" và hoàn hảo với đưa tré của bạn, dù đó là nền giáo dục Anh, My̆, Nhật hay Do Thái...,
đó là lý do đé khảng định giáo dục gia đinh phải là trụ côt, luôn quan trong và mang tính quyết định đến an vui và thành tựu trên hành trinh trưỏng thành của đưa trè!


## LỜI MỞ ĐÂU

## Thú Sáu ngày $13^{1}$

## Cá chép vượt vũ môn! ${ }^{2}$

Đó là tháng 12 năm 2013. Cách đây đúng 365 ngày!
Hôm ấy là thứ Sáu ngày 13 . Ngày mà trường Harvard thông báo kết quả tuyển sinh đợt Early Decision (ED) vào lúc 3 h chiều theo giờ Massachusetts, Mỹ (tức là 3 giờ sáng ngày14 tháng 12 theo giờ Hà Nội). Tôi cố gắng tỏ ra bình thản vì biết con gái đang rất hồi hộp, lo âu và căng thẳng.

Chiều muộn, tôi gợi ý với Minh Khuê: "Mẹ con mình dạo một vòng phố xá đi!". Hai mẹ con đi lung tung, không có chủ đích nào, đi chỉ để quên thời gian, chỉ để "quãng đường" đến khoảnh khắc $3 h$ sáng không dài lê thê, bồn chồn và ngộp thở vì thắc thỏm.

Đã luôn bên con gái, nhiều lần bên con những khi con đối diện với vô số cuộc thi, những buối trình tấu piano đầy áp lực, trước thời khắc nhận kết quả, tôi đều nói với con: "Chúng ta đã lao động rất chăm chỉ. Chúng ta đã nỗ lực từng giây, từng khắc. Chúng ta đã

[^0]làm tất cả! Bây giờ, dù kết quả thế nào, chúng ta cũng rất đáng tự hào về bản thân, con ạ! Hạnh phúc - không chỉ là kết quả khi cán đích, mà còn là cảm nhận tự tôn bản thân trên từng chặng hành trình, phải không con?"

Lần này, tôi cũng nhắc lại với con những lời ấy. Bề ngoài, tôi thể hiện điềm đạm, chuẩn bị trước cho con tâm lý để đón nhận thực tế, nhưng đó cũng là cách tôi tự nhắc nhở, trẫn an bản thân, để vững vàng cùng con trong mọi trường hợp.

Đêm đó, một đêm không thểngủ. Hai mẹ con thức chong chong đễn giờ nhận e-mail theo lịch hẹn trả kết quả của trường Harvard.

3h sáng, kết quả bắt đầu được trả cho các thí sinh. Trên diễn đàn của các thí sinh dự tuyển vào Harvard toàn thế giới, những thông báo từ các thí sinh "bị từ chôî" cứ dày dặc, liên tục update không dừng... khiến không khí như căng ra và thời gian dài đễn vô tận. Tôi bảo Minh Khuê, con ra ngoài hít thở đi, mẹ canh chừng màn hình cho, hễ có thư mẹ sẽ báo ngay.

Mãi đến 3:29 thì hòm thư điện tử của Minh Khuê nhấp nháy chấm đèn vàng nhỏ xíu, báo hiệu: "Có thư", tôi gọi Minh Khuê. Và, đó là thư của trường Harvard! Niềm vui vỡ òa khi lá thư được mở, bung ra với dòng chữ to, in đậm: Chúc mùng Khuê Lã đã trúng tuyển vào Harvard University! đính kèm với hình ảnh logo truyền thống của trường!

Cứ ngỡ, hai mẹ con sẽ nhảy cẫng lên, reo lên, hét toáng lên vì sung sướng, nhưng thực ra, niềm vui đến thật điềm đạm và không khỏi có chút bùi ngùi, lắng đọng. Hai mẹ con ôm nhau, lặng lẽ để những giọt nước mắt chảy trên má.

Tôi thầm thốt lên trong lòng: Thếlà con đã đạt được ước mo của mình, con gái yêu của mẹ! Thếlà mẹ đã hoàn thành chặng hành trình 18 năm ơông hành bên con, luôn bên con.

Đêm ẫy, Hà Nội rất lạnh giá!
Nhớ lại bao tháng ngày đã thuộc về quá khứ; bao tháng ngày con đã học hành, làm việc, nỗ lực trong lặng thầm và bền bỉ đến
kiên gan! Bao tháng ngày con không ngừng tự đặt mình trước từng ngưỡng khó, để con nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, như cá chép bơi ngược dòng, ngược thác.

Mẹ cũng không thể nhớ bao nhiêu ghềnh thác con đã vượt! Bao nhiêu giới hạn bản thân con đã vượt! Để rồi, qua mỗi lần vượt, có nhiều lần thành công, cũng không ít lần chấp nhận thất bại, con nhận thấy mình ở một tầm cao mới, cả về trí tuệ và bản lĩnh. Nhận ra mình có sức mạnh nội lực sâu thẳm thế nào! Cũng như, sau mỗi lần vượt, con lại nhận ra những thiếu hụt của bản thân cần bồi đắp, sửa chữa. Và, trên từng ngưỡng, từng chặng ấy, mẹ luôn bên con.

Mẹ cảm nhận từng nỗ lực của con, sự nỗ lực luôn khiễn trái tim mẹ xúc động! Là khi con vượt qua cơn buồn ngủ để hoàn thành bài vở ở trường khi đã bước sang hơn 2 giờ sáng; là khi con vượt qua cơn ốm bệnh, dù sức yếu vẫn tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố và đưa về một giải Nhì với sự bình thản như thể đó là điều bình thường giản dị nhất; là khi con trong vóc dáng bé nhỏ kiêu hãnh trên sân khấu trong vai trò pianist cùng với 50 nghệ sỹ trình tấu thành công bản concerto No. 13 của Beethoven.

Và còn biết bao lần khác nữa, biết bao lần mà sự nỗ lực lại chính là những khoảnh khắc vượt qua nỗi ngại sợ, vượt qua sự biếng lười bản thân, giản dị thế mà sao cần nhiều nghị lực và lòng can đảm! Giản dị thế mà mẹ luôn cảm nhận và thấu hiểu con trong xúc động sâu sắc, mẹ luôn bên con trong từng bước trưởng thành cứng cáp của con. Chưa bao giờ mẹ nói ra điều ấy, nhưng mẹ đã khóc vì xúc động mỗi khi chứng kiến sự nỗ lực, can đảm đến bình thản của con.

Cuộc sống, cho ta sự thấu hiểu, rằng: có những niềm vui lại khiến trào nước mắt! Bởi niềm vui ấy được kết trái từ rất nhiều nỗ lực để sáng tạo, vượt khó, vượt qua chính mình, được kết trái từ bao mồ hôi của lao động khổ luyện, từ bao công sức phụng sự. Nghĩ lại mà trân quý làm sao!

Có câu nói rất hay: "Thành công hôm nay là kết quả lao động, sáng tạo của quá khú nhưng lại là thách thức của tương lai". Nhớ lại
"Thứ Sáu ngày 13 " của tháng 12 năm 2013, đúng vào thời khắc khi mẹ viết những dòng này, bây giờ, để chúng ta thêm tin yêu và bền chí bước tiếp, con gái thân yêu của mẹ!

Nhớ lại, để suy ngẫm và tiếp tục bước lên phía trước, vì chúng ta không bao giờ tự mãn - vì sống, là một hành trình, phải không con?

2h ngày 14 tháng 12 năm 2014

## LỚ CẢM TẠ DÀNH CHO "Tôi của quá khứ"

## Lã Hồ Minh Khuê

"13/12/2014: Tồi cảm thấy choáng ngọp, ngạc nhiên khi nghĩ về nhũng điêu tôi đã trải qua trong 365 ngày vì̀a mới qua, hay nói cách khác, rằng tôi đã thay đổi thếnào khi lúc này đây, tôi đang ở một noi cách nửa vòng Trái đất với nơi mà tù đó tôi ra đi...

Đó là Thứ Sáu ngày 13, lúc $3 h 29$ chiều (giờ Harvard), khi lá thư đến nơi, và nó làm tôi không thốt nên lời.

Chúng tôi ôm nhau, tôi có thể cảm nhận nhịp tim mẹ rộn lên vì vui sướng. Tồi đã nghĩ tôi sẽ hét lên, tôi sẽ nhảy lên, sẽ gọi cho mọi người tôi biết vào lúc $3 h 30$ sáng (giờ Hà Nội). Nhưng mẹ đã từng nói, "Khi con đã dốc toàn tâm toàn ý trong từng công việc, thì hạnh phúc của sự thành công sẽ đến một cách điêm tĩnh". Trong tôi, lúc đó trào dâng một sự rộn ràng, chen lẫn nhũng hình dung khá mo hồ về điều sắp tới, một nỗi lo lắng nhưng cũng đầy háo hức được dấn thân trong thư thách đang chờ phía trước. Tất cả nhũ̃ng gì tôi có thểlàm lúc đó, là dụi đầu lên vai me yêu, nhue một đứa tré.

Nhưng ngày cuô̂ cùng của kì học đầu tiên tại Harvard đang trôi qua kẽ tay tôi. Tôi nhìn lại chúng, băn khoăn rằng, tôi đã cống hiến được gì trong mỗi thời khắc đó, và tôi đã nhận lại nhũng gì?

Không ngôn ngũ nào có thể diễn tả trọn vẹn bốn tháng tuyệt diệu đã trải qua, hay có thê kể hêt đưọ̣c về nơi đang dõi theo tùng bưóc truởng thành của tôi, hay nhüng người mà sự hiện diện của họ làm tôi trân trọng hon bất cú gì!

Tôi đã tìm thấy bản thân minh ở nơi đây và tận hưởng niêm hạnh phúc nhìn thấy sụ̣ trưởng thành của bản thân, từng chút, từng chút một. Tôi cảm thấy biêt on tất cả những nguời đã giúp tôi đurợc ở đây ngày hôm nay.

Tôi biết on Mẹ, người bạn tri kỉ và nguời đông hành tuyệt vời nhất của tôi, ngườ luôn đặt lòng tin vào tôi ngay cả khi tôi hoài nghi bản thân mình nhất, nguời không bao giờ hỏi tôi về tình yêu của tôi dành cho bà ấy ngay cả trong những giây phút ương bướng, nổi loạn nhất của tuổi dậy thì.

Một nguoò̀ đặc biệt tôi gặp ở Harvard đã có lân nói với tôi: "Tôi làm việc chăm chỉ đê' 'một tôi thành công' của tuoong lai sẽ nhìn và cảm on 'tôi của hiện tại'.

Vâng, đây là lời cảm ta cho "tôi của quá khư", vì đã luôn lao động và học tập chăm chi, hy sinh nhu có thể, để tôi có được "tôi của hôm nay".

Và, tôi đã sẵn sàng cho tất cả để chào đón nhũng thách thức và khó khăn đ̉ang chờ tôi phía trước, bởi thành công của ngày mai sẽ đặt tên cho công việc tôi làm ngày hôm nay".

Nguyên văn bản tiếng Anh:
December 13 ${ }^{\text {th }}, 2014$
It astounds me to think about how far I have gone down the road in 365 days, or how much I have been changed by a place half the globe away from where I come from... It was Friday the 13 th, 3:29 pm Harvard time that the email came, so phlegmatically that it made me speechless. We hugged; I could feel Mom's heart beat fast in joy. I thought I would scream, would engage in a frantic dance, would call up everybody I know at 3:30 am in the morning. But Mom once said that, when you have worked hard enough, the happiness of success will come in a composed manner. There was an excitement but also uncertainty about what would come ahead; a worry but also a thirst for whatever challenge will be there waiting. All I did was rubbing my head against her shoulder, as a child.

The last days of my first semester at Harvard are slipping through the spaces between my fingers; I look at them wondering how much of myself

I have dedicated to each of them, and how much of them I have absorbed into my own being. No word can describe those four incredible months, nor the place that is now watching over me as I grow, nor the people whose presence in my life I appreciate more than anything. I have found myself here, and enjoy that happiness of watching myself blossom little and little over time. I am thankful to all those who have helped me to get where I am today. I am thankful for Mom, the greatest friend and companion I can ever ask for, who always has faith in me even when I doubt myself, who never questions my love for her even when puberty turned me into a rebellious and stubborn child.

A special person I met at Harvard once told me, "I work hard so that the successful future me will look back and be thankful to my present self." Here is my thank for myself in the past, for having worked so hard, and sacrificed so much, that I have gotten where I am today. And here's to all the challenges and difficulties that welcome me ahead, for tomorrow's success will entitle my work today.

## THAY LƠI MUÓN NÓ

## Tôi đã viết cuốn sách này như thế nào?

Tôi nhớ, một ngày nào đó tầm cuối năm 1997, khi ấy, Minh Khuê tròn một tuổi, vị sếp của tôi, một bí thư chi bộ, đồng thời luôn ân cần như một người anh, gọi tôi vào phòng làm việc, anh nhắc nhở: "Em phải phấn đấu đi nhé, sắp tới có lớp Cảm tình Đảng, anh định cử em đi học, rồi sau đó phấn đấu vào Đảng đi!". Anh nói quá chân tình, nhưng anh đâu hay, suốt đêm qua tôi không ngủ được, vì cứ loay hoay tìm kiếm thông tin khoa học để lý giải hiện tượng thiếu hụt can xi máu ở trẻ, cách bổ sung như thế nào?

Tôi ngập ngừng giây lát rồi mạnh dạn nói với anh: "Anh ạ, em cảm ơn và trân trọng sự nhắc nhở rất chân tình của anh, nhưng lúc này điều em cần hơn một lớp học dạy cách làm mẹ!"

Chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi trở nên xúc động đến thế, có lẽ vì thái độ chân tình của vị sếp, nên tôi nói luôn một mạch:
"Anh thấy đấy, bất cứ một vị trí công việc nào, một 'đời chức' nào cũng cần được bồi dưỡng đào tạo công phu, thế mà để làm mẹ, làm 'thiên chức' thì em cứ phải tự mày mò, tự học mà chẳng được qua trường lớp dạy dỗ, hướng dẫn nào cả. Thật là nghịch lý!"

Dường như, trong lời tôi nói có điều đúng đắn và một sự nổi giận đích thực, tôi nổi giận với chính sự kém hiểu biết trong cách tôi làm mẹ, tôi nối giận vì mình không có được một gợ ý nào về một lớp học hoàn hảo để tôi có thể làm mẹ tốt hơn. Sự "nổi giận" thật thà cầu thị̈, nên tôi nhận được cảm thông của sếp. Chí ít là tôi không bị sếp ghét sau vụ cự cãi ấy, thậm chí dường như tôi đã truyền tới anh ấy một hiểu biết về những nỗ lực của việc "Làm mẹ Thiên chức".

Nhưng rồi, hơn 18 năm làm mẹ, dấn thân trong mọi khoảnh khắc yêu thương, tận hiến, tận hưởng cuộc đời trong vai trò thiên chức ấy, tôi nhận ra rằng, con gái tôi, đứa con bé bỏng ấy chính là người thằy dẫn dắt tôi, đầy động lực nhưng cũng tô cùng nghiêm khắc, để tôi dần dần trưởng thành, để tôi vượt qua lân lượt nhũng kỳ sát hach làm mẹ một cách vinh quang. Vòng nguyệt quếmà nguời mẹ thiên chức nhận được tù con cái có không it mồ hôi, nuớc mắt với tất cả tâm hồn và trí tuệ.

Làm mẹ - làm "thiên chức", con đường tự học và tự trưởng thành; con đường phúc lạc và đòi hỏi nhiều phẩm chất hơn tất thảy mọi "đời chức", đòi hỏi sự kiên nhẫn học hỏi không ngừng, đòi hỏi sự khiêm nhường và nhạy bén, đòi hỏi sức khỏe nội lực và lòng can đảm, thế nên, làm mẹ là con đường xúc động và lay động chân thành.

Ngày con gái Minh Khuê được trường Harvard nhận với suất học bổng mơ ước, nhiều người khuyên tôi nên viết một cuốn sách kiểu như Em phải đến Harvard học kinh tếcủa Lưu Vệ Hoa - một bà mẹ Trung Quốc chia sẻ những trải nghiệm thành công về việc làm thễ nào để nuôi con thành tài? Hay làm nổi sóng tranh luận như cuốn sách Khúc chiến ca của me Hổ của Amy Chua - nữ luật sư trường Yale - người mẹ Mỹ gốc Hoa với những quan điểm nuôi dạy con hà khắc kiểu truyền thống Trung Hoa, cuối cùng đưa hai cô con gái của bà bước vào hai ngôi trường đại học danh giá thế giới: Harvard và Yale!

Lúc đó, có rất nhiều nhà sách, nhà xuất bản mời tôi cộng tác trong dự án ấy, điều đó làm tôi suy nghĩ mông lung lắm. Và thực sự, tôi chưa vững tâm, chưa chắc chắn về sự thành công của việc tôi đã áp dụng những hiểu biết khoa học, những mày mò tìm tòi rồi đưa vào sáng tạo trong việc hướng dẫn con gái Minh Khuê. Tôi chưa thật vững tâm lắm, cho dù con gái đã đặt chân đến vương quốc trí tuệ Harvard.

Nếu con người chọn lô̂i sống an phận, không bao giờ nỗ lự, không có ý chí vưon lên, không dám dẫn thân, can đảm và khổ luyện; con người luôn luôn chấp nhận thực tại dù nó thế nào, con người đó không bao giờ
có được chứng ngộ bừng nở trong nội tâm, không có khai sáng nào và không bao giờ hạnh phúc tột bậc. Tất nhiên là nhu thê?

Nhưng, con người luôn vươn tới, luôn khao khát rồi đạt tới đỉnh cao vinh quang bằng mọi giá thì đỉnh vinh quang chua hẳn đã là nơi khiễn cho người đó hạnh phúc đích thưc! Vâng, thành tựu - vinh quang có vầng hào quang của nó, nhưng chưa hẳn đó là ánh sáng bì̀ng nở của hoan hi và bình an nội tâm!

Do đó, khi con gái Minh Khuê bước vào cổng trường Harvard, tôi vẫn còn chưa hoàn toàn vững tâm và tự tin để chia sẻ những hiểu biết của chúng tôi với cộng đồng.

Vì sao vậy? Vì triết lý nuôi dạy con của tôi, trước hết là đảm bảo đứa trẻ đó được hạnh phúc từng ngày, được dạy dỗ tăng tiến từng ngày, được tập dượt từng ngày, trong từng tình huống sống để đáp ứng với lộ trình gia nhập dần dần vào đời sống xã hội tốt nhất. Vì triết lý nuôi dạy con của tôi là trao tặng cho con một tình yêu vô điều kiện, ân cần tỉnh thức dẫn dắt con đi trong suốt 18 năm đầu đời, rồi thả cho con bay vào bầu trời của nó - nơi mà nó chung sống với người dưng, chứ không phải là tổ ấm của riêng chúng tôi nữa.

Sau gần bốn tháng tại Harvard, tháng 11 năm 2014, nhân dịp sinh nhật tôi, Minh Khuê đã viết cho mẹ bức thư, có đoạn:
"Mẹ thân yêu! Nếu mẹ nghĩ 18 năm qua mẹ đã sống dẫn thân, đãa tư nghiên cứu, đã nuôi con để đến ngày con bước chân vào cổng truờng Harvard - đó là tất cả hạnh phúc và thành công của mẹ! Nếu mẹ chỉ nghĩ thế thôi, thì mẹ sai rồi!

Mẹ thân yêu, con đang đúng nơi đây - trường Dại học Harvard - và sau một thời gian chưa thật dài, con vẫn có thể nói rằng, nhũng gì me dành cho con 18 năm qua, nhũng gì con nhận đurợc tù sự dạy dỗ của mẹ, thự sự có ý nghĩa với con gấp 10 lân hoặc hơn thế nũa, so với việc con đực nhận vào trường Harvard.

Me thân yêu! Me vẫn dạy con, "sống là một hành trình dẫn thân không mệt mỏi" và Harvard chỉ là một chặng đường con cần đi qua.

Tù nơi đây, khi chỉ có con tự lo cho chính bản thân mình với tất cả mọi áp lực của Harvard, mà bất cú sinh viên nào cũng hiểu là wô cùng to lớn, từ nơi ấy, con tìm được chỉ dẫn từ nhưng bài học hàng ngày của mẹ, để con thu xếp, giải quyêt hoàn hảo hàng núi công việc. Con vẫn có được cuộc sống hoan hỉ, an vui giữa môi truờng áp lực khủng khiếp ây, con càng thây biết ơn me rô cùng.

Mẹ hãy tin rằng, suốt 18 năm qua, mẹ đã dành tặng cho con nhũng bài học làm người $i \hat{o}$ cùng quý giá, nhũng bài học về nghị lưc, ý chí, tình yêu thuoong và biê̂t cách chung sống thật tuyệt vời!

Con muốn nói rằng, con yêu mẹ thật nhiêu!"
Thú thật, khi đọc những dòng con gái dành cho tôi, tôi đã lặng lẽ để những giọt nước mắt lăn chan chứa trên má. Đó là nước mắt hạnh ngộ vô cùng.

Minh Khuê đã vào Harvard và cô bé hạnh phúc, vui vẻ nơi cuộc sống, học tập, nghiên cứu có vô vàn áp lực, điều này làm tôi yên tâm hơn. Bởi lẽ, tôi vẫn luôn theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin trên trang web của trường Harvard và nhận thấy, không phải bất cứ sinh viên nào học tại Harvard cũng có được tâm thế an nhiên, vững vàng, hoan hỉ, dù họ rất xuất sắc và ưu tú vượt bậc về trí tuệ.

Minh Khuê là một nữ sinh khiêm nhường về mọi phương diện, cô bé không có gì là đặc biệt xuất sắc, nhưng cô bé có ý chí nội lực vững vàng, có năng lực thu xếp công việc và thu xếp cuộc sống, để có thể làm việc hiệu suất nhất, vui vẻ nhất, cống hiễn nhất bằng năng lực của bản thân. Và đó là những phẩm chất mà tôi đã dày công huấn luyện cho con gái, ngay từ thuở thơ bé.

Khi trao đổi với con về dự án viết một cuốn sách làm nổi bật triết lý "Giáo dục gia đình là nền tảng", Minh Khuê rất ủng hộ tôi.

Cô bé nhấn mạnh:
"Mẹ là một nguời đam mê sụ̣ nghiệp giáo duc con nguời, me đã dành trọn 18 năm và con biêt, còn hơn thếnũa, đê tìm ra một triết lý soi sáng con đường me đi, me hãy viêt hêt ra, me a a.

Mẹ hãy viết để mọi nguời mẹ Việt Nam đều thấy họ có trong đó, rằng họ đang làm nhũng việc cho đứa trẻ của họ nhu cách mẹ đã làm cho con, chỉ có điêu họ chưa gọi được tên, chưa hệ thống tẫt cả thành một triết lý tường minh, mach lac nhu me.

Mẹ hãy can đảm viết tất cả nhũng gì chúng ta đã trải qua, thẳng thắn và chân thành như là vốn thế và đó là giá trị riêng có của mẹ!

Thành công của con và danh tiếng của ngôi trường Harvard có chăng chỉ nên là nhũ̃ng tình huống tham chiếu để minh chứng cho nhũng triết lý mà mẹ đã vũng tin, đã thực hành bền bỉ, chứ không phải biểu tượng duy nhất, cao nhất, hay đáng mơ uớc nhất của sụ̂ nghiệp làm mẹ; và nếu chúng ta bị mắc dính vào điều này, cuốn sách sẽ bị giảm giá trị đi rẫt nhiêu me ạ! Nhũng gì mẹ truyền lại cho cộng đông còn lớn honn rất nhiêu, trước hết bởi đól là tâm huyết suốt cuộc đời tràn đây khát khao tù ái, yêu thuơng của me."

Vâng cuốn sách này tôi viết để trả ơn cho đời những gì tôi đã tích tụ, kết tinh thành tuệ giác của mình! Trả ơn đời sau gần 50 năm dấn thân sống như thể giây phút nào cũng là giây phút quý giá nhất! Trả ơn cuộc đời những đam mê, hiểu biết và chứng ngộ quý giá tôi có được trên hành trình thực hành "thiên chức làm mẹ" thiêng liêng!

Tôi là người mẹ bình dị với một đứa con gái nhỏ không có gì đặc biệt "Made in Việt Nam".

Hành trình chúng tôi đi là hành trình chân thực:
"Sống và làm việc tận tâm, khiêm nhuoờng như không từng có mặt trên thế gian, và khi xuất hiện là khi chúng tôi thật lòng cống hiến!"

## "NGƯỜI MẸ"

## Vẻ đẹp khiêm nhường tựnhiên!

Điều tôi luôn tự hào, đó là dù con gái khi ra đời rất nhẹ cân, lại gặp nhiều rối loạn vê ăn uống, ngủ và bài tiết, kéo dài trong nhiều năm đầu đời. Song, do tôi thấm thía sự cần thiết phải dành cho con gái cơ hội phát triển lành mạnh, khỏe mạnh về cơ thể cũng như sự phát triển hoàn hảo của hệ thần kinh và não bộ - "sự hoàn hảo" trong diễn đạt này, là khái niệm có giá trị so sánh với chính bản thân đứa trẻ đó, giả định nó không được dày công chăm sóc tốt bằng, đặc biệt quan trọng ở bốn năm đầu đời, sau sinh.

Do đó, tôi rất cố gắng, tỉnh táo, hiểu biết để nuôi Minh Khuê một cách có khoa học, chăm sóc đúng và tận tâm. Nhờ sự nỗ lực ấy, Minh Khuê luôn đạt ngưỡng rất tốt về sức khỏe, rất ít khi bị ốm vặt và hạn chế tối đa dùng kháng sinh.

Suốt thời kỳ nhũ nhi, qua thời kỳ ấu nhi, Minh Khuê không bao giờ bị sụt cân, cho dù lên cân chậm, cho dù mọc răng hay bị sốt theo mùa, bị lên sởi hay thủy đậu... Cân nặng và chiều cao luôn đạt chuẩn.

Đặc biệt, cô bé luôn vui tươi, dí dỏm, đáng yêu và có những phát hiện về thế giới xung quanh bằng trực quan hết sức ngộ nghĩnh. Ý thức kỷ luật tự giác của Minh Khuê được chủ động huấn luyện và hình thành sớm, ngay từ bé.

Từ trải nghiệm bản thân, tôi luôn trăn trở và muốn truyền tới cho các mẹ trẻ Việt niềm tin rằng, với những đứa trẻ có thể trạng sau sinh tốt, hoàn hảo, thì việc nuôi dưỡng và huấn luyện chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chắc chắn việc huấn luyện sẽ hiệu quả
hơn rất nhiều, nếu chúng ta có nỗ lực, có quyết tâm và hiểu biết khoa học toàn diện.

Làm Mẹ là một hành trình tự hoàn thiện của người đàn bà, của phái đẹp nói chung và đây là con đường tôi đã trải nghiệm hoan hỉ lắm.

Tôi muốn nhắn nhủ cùng các bà mẹ trẻ rằng, không gì giá trị, không gì đẹp hơn là phẩm chất "Mẹ" ngày càng tràn đầy theo năm tháng Làm Mẹ. Không gì hạnh phúc an lạc hơn khi được đồng hành, được làm bạn cùng con cái. Và, không gì hãnh diện hơn, khi con cái đã trưởng thành, chúng muôn vàn hoan hỉ, khẳng định với mọi người "Mẹ là người bạn tốt nhât, tri kỷ nhất của con!".

Giá trị của một cuộc đời có nhiều cách để nhận ra, nhựng cách nhận ra trong vai trò Làm $M e ̣$ - đó là một giá trị thật tự nhiên và hợp tự nhiên, nên khiêm nhường mà đẹp và an lạc lắm.


## Self-portrait / Chân dung tự hoạ

Tác giả: Lâ Hồ Thị Minh Khuê
Chất liệu: Sơn dầu trên vải
Kích thước: $60 \times 80 \mathrm{~cm}$
Năm sáng tác: 2013


HỌG CÁCH
TỦ DUY TOȦN VẸN

Đưa tré là một tiểu vũ trụ diệu kỳ và toàn vẹn, là tơng hòa của mọi mố quan hệ tự nhien và xâ hội. Do đó, đẻ dân dá́t đưa trẻ đén trương thành, vững vàng hoan hỉ và lọ̣i lạc, chúng ta cân học cách tư duy khoa học - nhân học toàn vẹn!


## Chương 1

## CON ĐƯỜNG TUẸ GIÁC ĐỂ ĐỒNG HÀNH CÙNG CON

## Nếu con là hoa sen

## hãy biêt hàm ơn bùn

Ngày con chập chững bước vào lớp 1, con đã bi bô đọc nhưng câu ca dao thế này:

Trong đâm gì đep bằng sen
Lá xanh bông trắng lai chen nhuy vàng
Nhuy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Giọng trẻ ngây thơ, nhắc đi nhắc lại những khái niệm, triết lý khó hiểu đối với tuổi thoo. Riêng với mẹ, chưa bao giờ mẹ thừa nhận câu ca dao đầy dấu ấn áp đặt và phản tự nhiên này.

Những lối hiểu truyền thống về câu ca dao đều chỉ dẫn đến một thông điệp thế này: Hoa sen cao quý và là biểu tượng của sự thanh tao, chính bởi nó ở trong bùn nhưng không nhiễm tanh hôi bẩn thiu của bùn!

Tất nhiên, ai cũng muỗn được ví giống với hoa sen theo cách hiểu này vì nó dường như ngụ ý đến phẩm chất đạo đức và bản lĩnh của nguời quân tử trong xã hội. Đây là giáo lý mà theo mẹ, từ trong cốt lõi nó không đúng quy luật tự nhiên.

Mẹ tự nguyện tạm xếp lại nghiệp bút nghiên, tạm xếp lại những riêng tư của mình, để bước vào hành trình làm bạn cùng con, dài lâu và bền bỉ; để giúp con dần hiểu, rằng hoa sen đẹp bởi hoa sen được bùn nuôi dưỡng; củ sen được bảo vệ an toàn và trường tồn
trong lòng bùn, dưới lớp bùn sâu đến hai, ba mét; rằng bùn chính là bụng mẹ, là bào thai để sen vươn lên, sen nở, sen ngát hương.

Cả một bài ca dao được bao đời tán tụng, được đưa vào giáo trình giảng dạy phổ thông, nhưng đối với mẹ thì đó là những điều mất tự nhiên như thế.

Giờ đây, sau 18 năm mẹ đi bên con, dẫn dắt và không ngừng giải thích, chắc chắn con đã hiểu sen hàm ơn bùn thế nào, tựa như con hàm on bụng mẹ, nước ối và dây cuống nhau vậy.

Bùn và bụng mẹ là bào thai ôm ấp, dung dưỡng, bảo vệ mầm sống, cái đẹp của sự sống.

Con và hoa sen là nhưng kết tinh được hoài thai, trưởng thành và nở hoa tỏa hương từ nơi bụng mẹ, từ bùn, từ nước ối cuống nhau.

Những tanh hôi đó không đối lập, không tách rời mà nối liền đến thơm tho tinh khiết là con và hoa sen đó. Ngẫm đi con, đấy là cái nhìn thật tự nhiên, thật toàn vẹn và khai sáng về cái đẹp.

Hoa sen không thể tồn tại, chứ nói gì đến trưởng thành và bừng nở trên kim cương và vàng bạc; cũng như con không thể được hoài thai trong gấm vóc lụa là!

Nhận biết vẻ đẹp của phẩm giá trong toàn bộ tiến trình với ánh sáng tràn đầy khoa học từ Mẹ Thiên Nhiên như thế, con sẽ không lo sợ mắc sai lầm.

Chỉ khi nào tâm trí ta bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài, khi chúng ta quan sát thế giới bằng cái nhìn chia cắt, không toàn vẹn, siêu hình, cực đoan, chủ quan, áp đặt, thì lúc đó những điều dối trá, ngụy biện không thực chất sẽ có cơ hội lên ngôi.

## Tách trẻ ngủ riêng sớm tập quán không thuận tự nhiên

## Đứa trẻ 4 tuổi với đêm dài lắm mộng!

Nửa đêm, đứa trẻ 4 tuổi của bạn vẫn chưa thể ngủ được. Nó trân trân nhìn vào tấm rèm đung đưa theo từng con gió lùa qua khe cửa. Ngoài trời, sấm chớp nhùng nhoằng, làm khung cảnh trong bóng đêm chốc chốc lại lóe lên đầy bí hiểm, đáng sợ.

Bỗng, trong bóng đêm vang lên một chuỗi tiễng kêu của con mèo đang kỳ động dục, nghe như tiếng người khóc, khiến tâm trí đứa trẻ càng bấn loạn, sọ hãi. Cưỡng lại không được nỗi sợ, đứa trẻ tuông cửa chạy sang phòng bố mẹ, vừa chạy vừa khóc.

Tiếng cửa kẹt mở cùng với tiếng đứa trẻ thút thít, khiễn bố mẹ tỉnh dậy. Ông bố nghiêm nghị hỏi:

- Sao giờ này con không ngủ mà còn sang phòng bố mẹ làm gì? Con không biết lịch sự là gì sao?

Đứa trè:

- Ngoài kia sấm chớp, con sợ, con không ngủ đượ!

Bà mẹ trẻ lên tiếng:

- Thôi được, chỉ tối nay thôi con nhé. Con cần phải biết chế ngự nỗi sợ và tự lập chứ nhỉ, phải thế không con trai?

Để đạt thỏa thuận ngay lúc này, đưa trẻ đáp lại "Vâng a!". Tuy nhiên, tâm trí nó đầy xung đột với những điều khó hiểu. Khi được bố mẹ cho nằm lọt thỏm giữa hai người, nó thấy ấm áp và yên ổn làm sao! Đứa bé bắt đầu hỏi bố mẹ những câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu nó:

Đứa trẻ:

- Vî sao người lớn được ngủ với nhau còn trẻ con lại phải ngủ riêng?

Bà mẹ:

- Người lớn trong câu hỏi của con là bố mẹ đúng không nào? Vi bố mẹ là vợ chồng nên ngủ cùng nhau.

Đứa trẻ:

- Ngày mai con cưới mẹ làm vợ để con được ngủ cùng với mẹ!

Ông bố:

- Không được, mẹ là vợ của bố rồi! Lớn lên con sẽ cưới một cô gái làm vợ!

Đứa trè:

- Bao giờ thì con lớn hả bố?

Ông bố:

- Là khi con tự kiễm ra tiền!

Hoạt cảnh ngắn trên chắc chắn đã diễn ra trong nhiều gia đình, lúc này lúc khác ngay cả điện ảnh Hollywood cũng đôi khi lặp lại mô típ quen thuộc này.

Bạn có thể dễ dàng nhận ra, sự chỉ dẫn và nhắc nhở đứa trẻ về ý thức tự lập dường như rất hiển nhiên. Bạn cũng thấy cách giải thích của bố mẹ đứa trẻ là hoàn toàn trong "kịch bản" mà các nhà tâm lý học, sách giáo khoa cơ sở về giáo dục tré ở gia đình đã chỉ dẫn.

Do đó, bạn cũng thẫy thái độ của cha mẹ đứa trẻ khá thoải mái, không vướng bận suy nghĩ gì, vì họ tin, cách ứng xử ấy, mô hình cuộc sống ấy là chuẩn mực và không có điều gì cần bàn cãi!

Tuy nhiên, bạn có thể cảm nhận được nỗi bất an của đứa trẻ. Nó $s o ̛ ̣ ~ h a ̃ i ~ đ e ̂ m ~ t o ̂ ́ i ~ v a ̀ ~ n h u ̛ ̃ n g ~ đ i e ̂ ̀ u ~ b i ́ ~ a ̂ ̉ n ~ c u ̉ a ~ đ e ̂ m ~ t o ̂ ́ i . ~$

Nó sợ hãi đêm tối vì trong sâu thẳm tiềm thức, nó cảm thấy khát khao được nằm bên mẹ, cạnh mẹ để được cảm nhận bình yên sâu thẳm, không thể cắt nghĩa.

Nó đã tìm cách để được nằm với mẹ hàng đêm, nhưng bố đã trả lời "Mẹ là vợ của bố".

Tất nhiên, nó đành thua lý lẽ và luật lệ mà bố mẹ đặt ra, nhưng niềm khao khát được bình yên khi không phải nằm ngủ một mình, đã khiến nó "bám lấy" câu trả lời của bố: "Lớn lên con cũng cưới một cô gái làm vọ!" Nó mong muốn nhanh chóng cưới vọ để không phải nằm một mình: "Bao giờ thì con lớn?" (ý nó là mẫy tháng nữa, hay mấy tuần nữa để nó cố gắng vượt qua nỗi sọ!) Thế rồi người bố trả lời: "Là khi con tự kiếm ra tiên!".

Lời giải thích của ông bố trẻ càng khiến đứa trẻ bị trả về đúng nơi nó xuất phát: sự lo sợ và những nỗi sợ mơ hồ càng nhiều hơn, những câu hỏi vang lên trong tâm trí nó và nó trở nên bối rối hơn với những khái niệm: tự lập, cưới vọ, kiếm ra tiên, v.v... Trong khi, điều nó khao khát duy nhất là được nằm ngủ an ổn bên cạnh mẹ nó, nỗi thèm khát rất bản năng của những cá thể con non chưa đủ cứng cáp để tự tách mẹ.

Tội nghiệp đứa trẻ, nó đã trải qua một đêm dài nhiều mộng, nhiều câu hỏi và trăn trở, trong khi ông bố và bà mẹ vẫn vô cùng thản nhiên, an ổn vì luôn tin rằng, họ đã làm đúng cách để yêu thương con mình!

Từ sau đêm đó, trong đầu đứa trẻ hình thành một lới suy nghĩ, "minh không được quyèn mơ uớc ngủ bên cạnh mẹ nũa, minh hãy nghĩ đến một nguời khác để thay thế mẹ".

Và bắt đầu từ đó, đứa trẻ tội nghiệp đã hướng suy nghĩ kết nối của nó với một người khác, xa lạ, chưa rõ hình hài, nhưng dứt khoát là một người khác giới tính (vì trong hiểu biết nơi gia đình nó, chỉ có vọ chồng mới ngủ cùng nhau thôi!); một người ngoài tổ ấm gia đình nó lúc này, để mong có được người thứ hai ngủ cùng cho đỡ sọ!

Vồ hình trung, tập quán tách trẻ ngủ riêng sớm và nhũng hình ảnh trực quan lọt vào trong mắt nó, cùng những lý lẽ của cha mẹ đã thôi thúc đứa trẻ nhanh chóng dậy thì, vì tâm trí của nó bắt đâu vọng tuởng hình ành vợ chồng ngủ chung!

Điều này đã chứng minh, vì sao những trẻ bị tách ra ngủ riêng sớm lại trở nên lạnh nhạt với cha mẹ hơn? Chúng thường có thái độ "cứng rắn" hơn trong quan hệ gia đình? Chúng có xu hướng dậy thì sớm hơn, quan hệ tình dục sớm hon những tré tách mẹ muộn hơn.

Ở Mỹ và phương Tây, để giải quyết hệ lụy cho tập quán văn minh "tách tré ngủ riêng phòng" sớm, thì đi kèm theo đó, là một nghi lễ tạm gọi là trưởng thành được ghi dấu trong chính dịp sinh nhật 12 tuổi của đứa trẻ. Ngày đó cũng đồng thời đánh dấu mốc cho việc đứa trẻ 12 tuổi có quyền hẹn hò với bạn khác giới và không loại trừ xu hướng có khả năng quan hệ tình dục!

## Tim về quy luật tự nhiên

Bạn hãy tìm về quy luật của Mẹ Thiên Nhiên để có thêm tham chiếu, thêm lời gợi ý nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương, tuệ giác mà không kém phần nghiêm khắc của Mẹ. Hãy nhùn con gấu mẹ, con hổ hay con ngựa, con sư tử cái, v.v..., những loài động vật hoang dã ngoài tự nhiên, khi làm mẹ, chúng tận tụy và canh giữ con vô cùng nghiêm ngặt. Lúc này, kể cả con đực cũng nên biết điều tránh xa.

Bản năng bảo tồn nòi giống, bản năng làm mẹ, khiến con cái trở nên sắc sảo, quyết đoán, nhanh nhẹn và mềm dẻo hơn con đực vì nó có bổn phận bảo vệ và canh chừng đàn con; chăm sóc, huấn luyện, truyền thụ kỹ năng giống loài cho đàn con, một cách tận tâm cho đến ngày cá thể con trưởng thành và tách mẹ.

Do đó, nhu cầu được ngủ bên mẹ, trong đám lông ẫm áp của con mẹ là một nhu cầu thuộc về bản năng sinh tồn, được ghi dấu trong đại não của những loài động vật cao cấp, trong đó con người không là ngoại lệ.

Con người là loài động vật cao cấp, chúng ta vẫn mang mọi dấu ấn, những thuộc tính cơ bản của động vật trong vỏ đại não. Hơn thế nữa, con người là loài động vật cần có thời gian để hoàn chỉnh một cá thể trưởng thành toàn vẹn, đầy đủ về mặt sinh học cũng như về mặt xã hội, dài nhất trong các loài động vật cao cấp: 18 năm!

Gợi ý: Khi mới lọt lòng, những con vật thuộc động vật cao cấp khác cũng chỉ mất 30-40 phút để vượt cơn sang chấn lọt lòng, sau đó dù có thể chưa mở mắt, con con cũng biết bò tìm vú mẹ để bú, riêng con người, trẻ lọt lòng nếu không được người mẹ chăm sóc đưa bầu sữa đến cho bé, thì bé sẽ không có khả năng tự tìm kiếm vú mẹ!

Do đặc tính hoàn thiện sau sinh của loài người khá dài, đương nhiên, thời gian mà người mẹ cần theo sát, canh chừng, bảo vệ, huấn luyện những kỹ năng cơ sở cho đứa con bé bỏng cũng dài tương đương.

Dòng chảy cuộc sống thuyết phục bạn:

- Bạn có thể phản biện rằng, loài người cao cấp hơn loài vật chính là ở chỗ: biết xây nhà, có cửa cổng chắc chắn để đảm bảo sự an toàn, cớ sao phải "canh chừng bảo vệ" sát sao như con vật? Điều này, chỉ có ý nghĩa khi cá thể đã trưởng thành để có tư duy lý trí vững, ngược lại, khi còn thơ bé, nỗi hoang mang, lo âu, bất ổn vẫn chế ngự, bất chấp nhà kiên cố, cửa chắc chắn đến đâu, bởi đó là nỗi lo sợ bản năng tiềm thức.
- Bạn có thể phản biện rằng, trẻ cần tách mẹ sớm để không bị chiếm đoạt khí thở trong lành do phải hít chung cùng mẹ nó. Nhưng Mẹ Thiên Nhiên nhiều triệu năm rồi đã thuần thục cách để con cái và con con nằm bên nhau không vấn đề gì về thở. Bóc tách sự toàn vẹn tốt đẹp của việc được cảm giác an ổn, hạnh phúc khi nằm cạnh mẹ, để nhặt ra một bất lợi nho nhỏ về hít thở thì bạn đang lấy cái chi tiết để đánh đổi giá trị toàn vẹn, thật lãng phí vô cùng!
- Bạn có thể có niềm tin rằng, đứa trẻ cần được ngủ tách mẹ sớm, để rèn luyện tính tự lập!

Xin chia sẻ cùng bạn một số gợi ý sau: "Tự lập" nên được hiểu là một phẩm chất đã toàn vẹn khi trẻ được huấn luyện chu đáo 18 năm và bước vào tuổi thành niên.

Vào tuổi đó, nếu nội tâm, nội lực và những phẩm chất cốt lõi của trẻ đã được trui rèn khá thuần thục, đứa trẻ tự tin gia nhập đời sống xã hội với đầy đủ thách thức, cơ hội để học nghề hay lao động
kiếm tiền như một nhân cách trưởng thành đích thực, lúc này, mới nên gọi đứa trẻ của mình có phẩm chất tự lập.

Tôi nhấn mạnh cách hiểu khái niệm "tự lập" bởi, khá đông thanh niên, qua tuổi thành niên nhiều rồi, nhựng vẫn sống ỉ vào cha mẹ về mọi mặt, kể cả năng lực tự kiếm sống lẫn những năng lực giao tế xã hội khác. Oái oăm thay, những bạn này, thuở bé được tách mẹ ngủ phòng riêng khá sớm với một vài kỹ năng cơ học như biết đi xe đạp, biết đi chợ mặc cá, biết tự úp mì ăn một mình, v.v... đã được cha mẹ khen là "Tụ lập sớm!".

Nếu bạn hiểu khái niệm tự lập chỉ là nhưng kỹ năng co học khá đơn giản như tự đánh răng, rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, thì quả là cách hiểu rất nông, mà bỏ quên bản chất cốt lõi, giá trị cốt lõi cần giúp đứa trẻ đạt tới.

Tôi từng gặp nhiều cháu ngủ tách mẹ sớm, thế nhưng, ngay cả với những kỹ năng cơ học, thì sự thực hành của bạn ấy cũng chỉ mang tính hình thức. Dù là con gái của một gia đình trí thức trung lưu lớp trên, bạn ấy vẫn bị hôi miệng vì sâu răng, điều này rất ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp xã hội; tóc tai bù xù, vụng vê trong ứng xử sao cho đúng với một thiếu nữ được dạy dỗ chu đáo.

Tôi tìm hiểu, thì được biết, bạn ấy đánh răng, rửa mặt, làm vệ sinh thân thể, v.v... rất qua loa, không đúng kỹ thuật: "Vì mẹ cháu chỉ nhắc, chứ không làm mẫu, không huoớng dẫn cụ thểa! Cháu tự làm thôi". Do đó, bạn trẻ ấy thiếu sự tinh tế, khéo léo, thuần thục, đôi khi bộc lộ sự vô duyên khá đáng tiếc, do không được người mẹ uốn nắn, chỉ dẫn thường xuyên, bền bỉ suốt quá trình lớn của bạn ẫy.

## Không tách con ngủ riêng sớm là một thách thức đối với tình yêu vô điều kiện của người mẹ

Đôi khi, bạn chủ động tách con sớm như một cách để tạo khoảng cách cần thiết, một bức tường chắn, che khuất những điều bạn không muốn con bạn nhìn thẫy, vì điều bạn dạy con thông qua những giáo điều, lại trái ngược với những gì bạn hành xử.

Chẳng hạn, bạn dạy con phải ngủ đúng giờ, nhưng thực ra, trong phòng riêng của mình, bạn mặc sức chơi game hoặc cùng chồng xem phim người lớn!?

Để con ngủ chung phòng, Nguời Mẹ trở nên một tấm gương trong, không góc khuất! Cô ấy phải luôn luôn nỗ lực sống và sinh hoạt, thực hành những kỹ năng một cách chuẩn mực, trung thực để đứa trẻ bắt chước làm theo! Và, không một lớp day kỹ năng nào sinh động và thuyết phuc như việc làm hàng ngày, lời chỉ dẫn hàng ngày của nguời me bồi đắp lên phẩm chất đứa tré!

Để đứa trẻ ngủ chung với mẹ, không chỉ là cách để trẻ lớn lên trong an hòa, học được nhiều kỹ năng một cách tự nhiên nhất, mà chính là cách để bạn nỗ lực trưởng thành, sống chân thật tràn đầy trong từng hành vi cuộc sống!

Có bạn phản ứng khi tôi chủ trương không nên cho trẻ ngủ tách mẹ sớm như sau: Chẳng may bố mẹ bị chúng bắt gặp khi đang "yêu" thì làm thế nào ạ? Giải thích là một hiện tượng sinh lí ạ?

Xin các bạn hãy bình tâm để tránh bị rơi vào cái bẫy của thói quen ngựy biện đang thịnh hành ở Việt Nam. Tức là, bạn không nhìn vào vấn đề trọng tâm của bài viết, bạn không dành thời gian suy ngẫm để thấu đáo vẫn đề của bài viết, mà bạn rất nóng vội chuyển hướng sang một vấn đề khác bạn quan tâm hơn.

Sự nóng vội đó, dễ khiến có cảm nhận, bạn lấy quan hệ vợ chồng là trung tâm của cảm hứng gia đình, trong khi đó việc "đồng hành dẫn dắt nhũng đứa trẻ" trong vai trò là Người Thầy đâu tiên của cha mẹ, đã bị bạn xem nhẹ.

Thực ra, hạnh phúc gia đình phải được nhìn trong sự hài hòa, thấu hiểu, trí tuệ và bền vững. Do đó, mọi suy nghĩ và hành vi cẩu thả trong lối sống, đương nhiên sẽ phải trả giá!

Nếu bạn được thuyết phục việc không nên tách trẻ sớm là rất quan trọng cho sự trưởng thành bền vững, hài hòa, an ổn, tràn đầy tình yêu của đứa trẻ, vậy thì, mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng
chắc chắn sẽ có những giải pháp khoa học, hợp lý tùy theo điều kiện kinh tế mỗi nhà.

Chẳng hạn, nếu gia đình bạn có điều kiện kinh tễ mạnh, ngoài chuyện trẻ có phòng chơi riêng, bố mẹ cũng nên có hai phòng riêng, thông báo công khai tối nào con ngủ cùng mẹ, tối nào thì "bố được phép ngủ cùng mẹ", tạo nên tính dân chủ, được bàn bạc và cởi mở, vui vé, dí dỏm!

Người Đức có câu: Hãy thuyết phục tôi vì sao tôi nên làm việc này! Nhũng vấn đê còn lại sẽ không còn là trở ngại với tôi!

Do đó: Một đứa trẻ, mà ngay ở giai đoạn nhũ nhi không được mẹ cho bú, không được mẹ ngủ cạnh ôm ấp, vuốt ve vỗ về, thủ thỉ những lời ngọt ngào bên tai, thì trong vỏ đại não sẽ liên tục tiết ra hoạt chất dẫn xuất thần kinh, báo động liên tục về tình trạng thiếu an ổn. Đây là cơ chế của Mẹ Thiên Nhiên - bạn không có cách gì can thiệp được ngoài việc thuận theo chỉ dẫn của Mẹ Thiên Nhiên.

Đứa trẻ chưa đủ năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ để giãi bày, bạn thì hành động theo số đông, nên đứa trẻ rơi vào não trạng lo lắng triền miên. Đến 4-5 tuổi, sau một vài lần chất vẫn, được cha mẹ trả lời như đoạn hội thoại trên, khiến đứa trẻ hình thành trong suy nghĩ một hành trình lớn đầy cô đơn, hướng ngoại, hướng kết nối người khác giới sớm và hệ lụy là một xã hội đầy ắp cảm hứng dục tính, tổn thương, bất an và mơ hồ triền miên!

## Lợi ích của việc đứa trẻ được ngủ cùng mẹ

- Đứa trẻ được ngủ cùng mẹ thường an ổn, bình tâm hơn do bản năng an toàn sinh tồn được đảm bảo đúng quy luật của $M e$ Thiên Nhiên.
- Đứa trẻ được ngủ cùng mẹ nghĩa là nó được sử dụng chung không gian ấm áp, nó được mẹ huấn luyện các kỹ năng cuộc sống rất kịp thời, ngay trong những tình huống xảy ra như: rửa mặt, đánh răng, sắp xếp đồ dùng, chải đầu, tắm gội, v.v...
- Đứa trẻ được ngủ cùng mẹ sẽ đồng thời học được những
giao thức tình cảm, gắn kết mối quan hệ mẹ con, gia đình bền vững hơn rất nhiều.
- Đứa trẻ không bị tách mẹ sớm, sẽ có hiểu biết về giới tính một cách tự nhiên ngay khi còn rất bé, thông qua nhưng sinh hoạt tự nhiên, không khiên cưỡng, không gây sốc. Ví dụ, bé gái sẽ nhận ra cơ thể nó khác với cơ thể mẹ như thế nào? Và mẹ nó sẽ rất tự nhiên để giải thích đến năm 18 tuổi thì cơ thể con sẽ giống mẹ!

Bé trai, dưới 3 tuổi vẫn nên ngủ cùng phòng với mẹ, nó cũng có được quan sát về sự khác nhau giữa cơ thể nó với cơ thể mẹ. Và người mẹ có thể rất thoải mái để giải thích với nó rằng, những khác biệt ấy chính là dấu hiệu để phân biệt con là con trai, mẹ là con gái!

Sang tuổi thứ 4 , bé trai nên ngủ cùng bố. Sự gần gũi sẽ kết nối hai người đàn ông, việc kết nối được chủ động tạo ra từ sớm, khi bé còn nhỏ sẽ thuần thục, tự nhiên và dễ dàng hơn. Điều này cũng khuyến khích giao thức tình cảm, sự cơi mở giữa bố và con trai một cách tự nhiên, ngay khi đứa trẻ chưa hình thành cá tính riêng rõ rệt, là cơ sở để người bố hướng dẫn con trai những điều cần thiết khi trẻ đến tuối dậy thì.

Ví dụ: hiện tượng cương cứng của dương vật vào ban mai có thể được người bố giải thích cho con trai một cách dễ dàng vì cả hai cùng trải nghiệm mỗi sáng.

Bé gái được ngủ cùng mẹ, bé trai được ngủ cùng bố, khiến chúng cảm nhận sự' kết nối, gắn bó tự nhiên và mô hình gia đình toàn vẹn, an ổn.

Đương nhiên, quá trình được ngủ cạnh bố hoặc mẹ khiến đứa trẻ được bồi đắp lòng tự tin vào bản thân, vì cảm nhận sâu sắc được cha mẹ thương yêu và bảo vệ. Điều đó khiến chúng sống cởi mở hơn, bộc lộ bản thân nhiều hơn, trao cho cha mẹ nhiều hơn những cơ hội để hướng dẫn chúng kỹ năng sống hiệu quả; cũng như dễ hơn trong việc dẫn dắt chúng thấu đáo về giới tính thông qua việc giải thích những hiện tượng sinh lý hàng ngày mà chúng gặp phải, ngay từ khi còn bé.

Những giao thức qua lại đầy tình cảm, thân thuộc, những lời chỉ dẫn kịp thời ngay khi hành động của trẻ đang diễn ra, sự va chạm thường xuyên với cơ thể cha, mẹ một cách rất tự nhiên, những cử chỉ âu yếm, vuốt ve, vỗ về của cha mẹ thực hành hàng ngày, giúp xả bỏ hết nguồn năng lượng (nhân điện) trên da, tạo cảm giác bình an.

Ngược lại, nễu nguồn nhân điện này bị tích tụ lâu ngày, gây nên tình trạng căng thẳng giới tính, sẽ dễ tạo luồng xúc cảm tựa như luồng điện. Cú "sét" xúc cảm khi đụng chạm với người khác giới là nguyên nhân gây ra những cơn "say nắng" khó lòng kiểm soát đối với trẻ, khi chúng bước vào giai đoạn dậy thì.

Được cha mẹ thẫu hiểu cơ chế sinh lý của tuổi đang lớn, dẫn dắt ân cần và tự nhiên, liên tục, thì quãng tuổi "nhạy cảm" này sẽ trải qua một cách nhẹ nhàng, bình yên, để lại những dấu ấn đáng yêu.

## Mấy tuổi thì trẻ nên được tách ngủ riêng?

Đương nhiên, ngay khi trẻ lọt lòng, bạn nên tạo một góc không gian riêng cho đứa tré. Bạn và mọi thành viên khác nên tôn trọng không gian đó của trẻ - một không gian gần gũi, không khuôn cứng, đóng kín, cách biệt, khiến đứa trẻ cảm nhận được mô hình gia đình là không gian tình cảm liên kết, gắn kết, sự phân chia mang tính gián cách, vừa tinh tế, vừa khá mạch lạc, không mơ hồ.

Cô bé Minh Khuê được mẹ thiết kế một căn phòng riêng rất xinh xắn và cô bé được thỏa sức bày biện, thể hiện mọi ý tưởng trong căn phòng "thần tiên" đó. Điều duy nhất mẹ thường nhắc nhở là sự bừa bãi hay cẩu thả, nếu có. Cô bé vui chơi, học tập, đọc sách, ngủ trưa, v.v..., nhưng tối đến lại rúc lên giường của mẹ và hai mẹ con cười đùa khúc khích, trước khi cả hai đi vào giẫc ngủ êm ái.

Bạn luôn chuẩn bị một khoảng riêng tư cho đứa tré, nhưng không ép buộc chúng ngủ tách vào bất kỳ̀ thời hạn nào. Bạn cú sống tràn đây, hướng dẫn chu đáo, ân cần, tình thương và trí tuệ, đến một ngày, đứa trẻ thấy hoàn toàn an ổn, nó sẽ tụ tách bạn. Có bé gái sẽ
tách mẹ khi 6 tuổi; có bé trai sẽ tách bố khi 6-7 tuổi; nhưng có bạn, đến khi đi du học mới tách mẹ, như Minh Khuê.

Như vậy, thời gian nào trẻ tự nguyện tách cha mẹ là tùy thuộc vào từng cá thể, tuy nhiên, bạn sẽ hoan hỉ vì đó là một quyết định mang tính tư nguyện, được đứa trẻ đưa ra khi nó tự nhận thấy những phẩm chất của bản thân đã vững vàng hơn theo năm tháng.

Đó là con đường thuận theo tự nhiên, từ ái và nỗ lực không mệt mỏi của cha mẹ vì sự lớn khôn khỏe mạnh của những đứa con yêu.

Ghi chú: Tôi dẫn lại lời chia sẻ chân tình của một bà mẹ trẻ trên Facebook về những hồi ức ấu thơ từng bị ngủ tách mẹ sớm:
"Mình có em lúc 2 tuối. Tù đó mình ngủ với bà nội cho đến khi bà mất thì ngủ một mình. Em gái được ngủ cùng cha me đến 8-9 tuối.

Thật sụ̣ rất nhiêu đêm thèm ngủ cùng mẹ, cùng em xem cảm giác thế nào. Trong đâu luôn luôn hỏi vì sao em được như thế còn minh thì không? Có hôm nằm chơi cùng, mình giả vờ ngủ quên đê được ngủ chung. Nhung lại bị... ãm sang trả bà nội. Nằm trên tay đêẽãm vễ phòng bà mà lòng vã vụn nhưng chẳng dám xin.

Giờ đến lớn, mình vẫn không thể nào gằn gũi me bằng em gái. Ki úc tuổi tho chủ yếu gắn với hình ảnh của bà. Giờ mỗi lân mình vễ quê, việc đâu tiên là lai bàn thờ bà thắp nén nhang, dâng lên bà món quà bà thích ăn nhẫt...

Có lúc tự trách mình không được như thế nữa. Nhưng hôm nay đọc được bài của chị Hồ Thị Hải Âu, cảm thấy được trải lòng, được soi sáng vì sao mình nhue thế.

Thuận theo tự nhiên chưa bao giờ là sai!"

# Huán luyện cho con phảm chất của chim đại bàng 

Nếu là tình yêu tràn đầy, hãy để tình yêu bay đi! Yêu con bằng tình yêu tỉnh thức - xác định việc huấn luyện hoàn tất và giúp con cất cánh ngay tù khi con còn tho bé!

Một cô bé đã nhặt về chú chim non bị rơi khỏi tổ. Chú chim run rẩy, mong manh và khó lòng sống nối khi thiếu đôi cánh ấm áp chở che của chim mẹ. Thương cảm và bao dung, cô bé ấp chú chim non vào ngực mình, truyền hơi ấm và tình yêu của mình cho nó.

Đồng cảm với tấm lòng từ ái của cô bé, người mẹ ra sức hỗ trợ cô con gái nhỏ chăm sóc cho chim non.

Cô bé đặt tên cho chim non ấy là "Tình Yêu".
Ngày lại ngày, Tình Yêu cứng cáp hơn. Nhũng chiếc lông mọc dần, phủ kín thân thể, mượt mà, khỏe khoắn, hứa hẹn một ngày không xa nữa, chú sẽ tập bay và biết bay như bao con chim kiêu hãnh khác. Một hôm, nhìn thấy cô bé đang loay hoay đan chiếc lồng để nhốt Tình Yêu, mắt ngấn nước, nghẹn ngào nói: "Con phải nhốt Tình Yêu lại, nếu không Tình Yêu sẽ bỏ con mà bay đi mãi mãi".

Người mẹ liền cúi xuống, ân cần nói với con gái:
"Nếu thực sự là một tình yêu lớn lao và tràn đầy, một ngày nào đó, con phải để "Tình Yêu" của mình bay đi, vì bầu trời là khát khao và hạnh phúc của Tình Yêu con ạ! Hãy can đảm lên, cho dù điều đó khiến con đau khổ thế nào! Một ngày không xa, mẹ cũng sẽ dành cho con một tình yêu như thế con gái ạ!"

Câu chuyện này, mẹ đã viết trong nhật ký cho chính mình hơn 12 năm về trước. Bao nhiêu năm qua, mẹ quán chiếu tâm mình trước chính điều mình viết ra, để mẹ can đảm hơn, soi sáng con đường mẹ đồng hành cùng con, miệt mài hướng dẫn và vững tâm trên con đường ấy.

Hãy bay đi trên đôi cánh hân hoan và bình yên, con yêu nhé!


Trước ngày chia tay mẹ dể sang Harvard, khi được hỏi về tâm trạng và suy nghĩ trong những ngày xa mẹ, xa Tổ quốc sắp tới, Minh Khuê đã nói rất xúc động:
"Ngay từ khi còn bé, mẹ em luôn dạy em rà̀ng, Đại Bàng - loài chim can đảm và dũng mãnh. Loài chim có sải cánh rộng nhất, có tầm mắt tinh tuờng nhìn xa trông rộng, là loài chim bay cao và bay xa nhất. Nhưng đó cũng là loài chim luôn biết tìm đường trở về dỉnh núi - nơi nó được sinh ra!"

Có lê, hình tượng dẹp đẽ, sâu sắc đó, đã hình thành và được bồi đắp trong tâm hồn Minh Khuê, từ ca khúc mà cô bé được mẹ dạy hát từ khi lên 5 tuối và trở thành bài hát truyền thống của gia đình. Chúng tôi hát lên giai diệu này trong mọi cơ hội gần nhau, gặp mặt, hội ngộ hay chia tay, như là cách bồi dắp lòng kiêu hãnh vươn lên của những thành viên trong tổ ấm: "Bay lên đón mặt trời, đại bàng con hãy vút cao, qua núi đồi, hãy luớt tới bao chân mây. Dù ngàn bão tố nơi đây, vượt hiểm nguy với bao thác ghềnh, niềm thương yêu nâng cánh chim đẹp tuyệt vời".

## Đại Bàng Con (Dân ca Nga)



Chuơng 2

TỪ BỎ THÓI NGƯY BIỆN Vì Đ̛̛́a TRÉ CỦA BẠN CẦN ĐƯỢC HƯỞNG MỢT TİNH YÊU TUẸ GIÁC!

## "Xây đắp niêm tin" cơ chê của bản năng tự vệ

Khác với các loài động vật cao cấp đã có đời sống xã hội bầy đàn mà ở chúng, những nguyên tắc bầy đàn được mỗi cá thể thực hành dựa trên bản năng sinh tồn, dựa trên năng lực nhạy bén, nhạy cảm của các giác quan, con người cá nhân, trong mối liên kết với xã hội của mình, rất nhiều phần dựa vào những niềm tin. Niềm tin có giá trị như một công cụ, giúp cá nhân phân biệt và kết nối xã hội. Do đó, xây đắp niềm tin-là cách thức mang tới cảm giác an ổn: khi bạn tin vào ai đó, vào điều gì đó, bạn cảm thấy an ổn, vui vẻ; ngược lại, khi mất niềm tin, lập tức bạn rơi vào cảm giác bất an, lo lắng và cơ chế tự vệ của bản năng sinh tồn được huy động ở mức báo động, kích hoạt và sẵn sàng tham chiến. Như vậy, cơ chế niềm tin là cơ chế của bản năng sinh tồn, bản năng tự vệ.

Niêm tin dựa trên sự nhận thức khách quan bằng tuệ giác khoa học - đó là niềm tin được thắp sáng từ bên trong nội tâm - nội lực; là vẻ đẹp của "cái tôi" khiêm nhường, nên nhận thức và hiểu biết khách quan được thấm vào bản thể; niềm tin dựa trên sự can đảm tự phủ định cái chưa thấu đạt để đón nhận sự thấu đạt sâu sắc hơn - để hiểu biết luôn là một dòng chảy tươi mới, lấp lánh, không tù đọng. Do đó, niềm tin của tuệ giác là niềm tin dựa vào sự khai mở hiểu biết và tôn trọng quy luât của tự nhiên, quy luật của khách quan.

Ngược lại, nếu niềm tin chỉ dựa trên những chuẩn mực có sẵn, được quy nạp bằng lới nghĩ cảm tính, chủ quan, niềm tin dựa vào những thói quen "quy định thế giới bên ngoài" trong cái hiểu thô sơ của bản thân - rồi đem những hiểu biết chủ quan ấy đồng nhất với
chân lý khách quan, thì niềm tin ấy chính là cái nôi nuôi dưỡng thói ngụy biện, đồng thời, nó đóng chặt mọi cánh cửa, khiến trí tuệ cá nhân không thể vươn xa và tâm hồn không bao giờ có được tự do dựa trên nền tảng của sự thấu đạt chân lý khách quan!

Xã hội Việt Nam còn hằn sâu dấu vết lịch sử dài lâu sau đây:
Tập quán canh tác tiểu nông, manh mún; khoa học cơ bản, khoa học thực tiễn đa ngành không phát triển, không có đỉnh cao; không có hệ thống triết học, tinh thần triết học rất mờ nhạt; xã hội nhiều nghìn năm không có tinh thần học thuật đích thực nên tâm lý xã hội lâu nay mang cảm hứng cảm tính, duy tình, thiếu lý trí, mọi kiễn thức xã hội hay ứng dụng sản xuất chủ yếu theo con đường truyền kinh nghiệm, áng chừng, không tường minh, lâu dần tạo nên lới tư duy khá mơ hồ, đại khái.

Chế độ phong kiến tập quyền lưu cữu, vua trở thành cha mẹ muôn dân, độc tôn, nên vua và lời vua đồng nghĩa với chân lý không bàn cãi. Từ chỗ áp đặt, hăm dọa trừng trị tàn khốc đến chỗ tâm lý cộng đồng quy thuận hoàn toàn, lâu dần biến thành tâm lý "sùng bái cá nhân" mê muội.

Sự học trong xã hội Việt Nam từ nghìn đời vẫn chỉ là "tầm chương trích $c u ́ "$ di cảo, phát ngôn của vua chúa, thánh hiền, nên không có nền tảng nào cho tinh thần sáng tạo, phản biện khoa học được nẩy nở. Căn bản, phần đông người Việt hay lo nghĩ theo những quy chuẩn định sẵn, quy ước cộng đồng hương xã, v.v..., do đó, mỗi cá nhân thiếu năng lực và lười tư duy độc lập.

Trong một xã hội với những đặc tính kế thừa thói quen nghĩ theo khuôn mẫu, đóng, thiếu dân chủ, thiếu cởi mở, thì rõ ràng "niềm tin" của mỗi cá nhân, cũng như của cộng đồng, chủ yếu dựa trên những quy ước, quy chuẩn định sẵn, có sẵn, tù túng.

## Tư co vịit xáu xí,

## tôi biến thành nàng thiên nga!

Ngày tôi 18 tuổi, tôi đã có một đóa hồng tình đầu rất thơm tho. Ấy là khi một bạn trai "say nắng".

Có lẽ, bạn ấy say tôi vì tôi rất khác biệt với bạn ấy: Bạn ấy cao lớn, tôi thấp bé. Bạn ấy ngông nghênh, nghịch ngợm, tôi lại rụt rè. Bạn ấy lười học ham chơi, còn tôi rất chăm học và chăm làm việc. Bạn ấy là người Hà Nội phố cổ, còn tôi là người xứ khác về định cư.

Hai năm đầu cấp Ba, tình bạn của tôi và bạn ấy cứ chỏng lỏn, cứ chua chát như trái ổi, trái sung ương, dù ngày nào cũng có ý đợi, để nhìn thấy nhau cuối con phố nhỏ. Trong khi, hội của bạn ấy thường tìm cớ réo gọi tôi là "con ngố nhà quê" thì tôi nghe bạn ấy gây gổ với họ "kệ nó, chúng mày để cho nó yên!" - và tôi ghi nhận lời nói thô kệch ấy của bạn là một sự bênh vực và trìu mến!

Thế rồi, tôi đã dành cho bạn ấy nụ hôn môi đầu đời khi tôi là sinh viên năm thứ nhất. Nụ hôn vụng dại, nhưng thơm tho, ngọt ngào tuổi mới lớn, mãi còn trong tim tôi như một báu vật đẹp đẽ. Nhưng, có lẽ nó đẹp mãi, bởi ngay sau đó, bạn ấy đã rời xa tôi.

Bạn ấy đi rất xa và biền biệt không một hồi âm nào cả. Tôi đã rất buồn. Tôi đã khóc trong những hoàng hôn, khi nhìn về phía mà ngày ngày bạn ấy vẫn đi về từ hướng đó.

Nhưng, cũng trong những khi lặng lẽ ngồi nhớ bạn, tôi chợt nhận ra một hiểu biết rất sâu sắc rằng: "Bạn ấy đã rời xa tôi, vì một điều sâu thẳm, rằng tôi không thật xinh xắn và ngọt ngào như bao bạn gái khác cùng lứa. Bạn ấy thương mến tôi, nể phục ý chí, nghị lực và sự ngoan hiền của tôi... Nhưng tình yêu đối với bạn trai còn
rất cần ở bạn gái sự duyên dáng, xinh xắn, ngọt ngào nữa. Mà lúc ấy, những vẻ cuốn hút về hình thức thì tôi chẳng có gì".

Ngày ấy, tôi là một con gà tây tồ tệch, béo chũn chũn, đen nhem nhẻm, mặt mũi đầy nốt mụn trứng cá, tóc tai cắt ngắn cũn cỡn lại cháy nắng, khét lẹt vì ít gội.

Nhận ra hiểu biết này, tôi càng buồn hơn, có chút tủi thân. Và đau khổ thì rất nhiều.

Nhưng hiểu biết ấy cũng giúp tôi sáng suốt để sống có nghị lực, có ý thức trau dồi bản thân hơn. Tôi đào bới trong mọi thư viện, tìm kiếm những hiểu biết khoa học thông qua những tài liệu, tạp chí khoa học, thông qua những người có chuyên sâu thuộc các lĩnh vực khoa học thực hành ứng dụng.

Dần dần, bằng nỗ lực không ngừng, tôi chữa lành những nốt mụn trứng cá, tôi tìm lại nước da trắng trẻo bẩm sinh cho gương mặt. Tìm lại mái tóc màu hạt dẻ mềm mại mà cha mẹ cho tôi khy sinh thành. Tôi chăm chỉ tập thể dục, lắc vòng, booi lội để tạo vòng eo thon thá.

Tôi dành nhiều thời gian đạp xe đạp để khắc phục nhược điểm đùi bé. Tôi tập nói âm vực sâu để chữa thói quen nói giọng bẹt. Tôi tập đi để có dáng đi thẳng, lưng thẳng, đầu gối duỗi thẳng mỗi khi bước. Tôi tập cười nhiều hơn. Tôi nghiên cứu về nghệ thuật cắm hoa, nghệ thuật ẩm thực, kiên trì thực hành hàng ngày thói quen thực dưỡng. Tôi đọc nhiều sách tâm lý học phương Tây ứng dụng để khai mở hiểu biết nội tâm, khai mở hiểu biết về sự chuyển biến nội tâm và sinh lý bản thân.

Và, chính những hiểu biết khoa học tường minh phương Tây, những gợi ý của các nhà khoa học phương Tây, đã dẫn dắt tôi tìm về với triết học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong sự hiểu biết, thấu đạt có lý giải khoa học thuyết phục, nên tôi dần có được tâm thế an hòa, không mê muội, mơ hồ. Tôi thực hành tất cả trong sự kiên trì, khiêm nhường lặng lẽ.

Tôi đã từng chút trưởng thành để đến một ngày, một ngày sau đó 4 năm, tôi trở thành nàng thiên nga xinh xắn.

Như vậy, sự thất bại trong mối tình thoảng nhẹ đầu đời, con sang chấn tâm lý vì bị bỏ roi khi chớm 18 tuổi, thực sự, đã là một con sốc điện giúp tôi tỉnh thức.

Tồi đã may mắn không roì vào cái bẫy nguy biện, tôi đâ không đổlỗi cho bạn ấy phu bact tôi. Tồi đã không ôm khu khư nỗi hận tình vào lòng mà tự nhìn nhận nhưng hạn chế của bản thân một cách thực tế nhất. Vâng, tôi đã mổxẻ nhüng hạn chế cuaa mình, tôi nhin nó, quan sát nó, rồi tìm mọi giải pháp để dân khăc phucc, chuyển hóa.

Bạn có biết vì sao tôi kiên trì, bền bỉ để khắc phục những hạn chế của bản thân không? Vì tôi rất yêu đờ! Vì tôi rất yêu bạn ấy. Dù không nghĩ rằng, tôi sẽ gặp lại bạn, nhưng tôi luôn muốn bạn ấy hiểu rằng: Bạn - mối tình đầu hoa hồng Hà Nội của tôi - mối tình thương mến đó, nụ hôn tho ngây và sự chia tay bất ngờ, đã làm tôi trường thành nhiều lắm; đã giúp tôi nhận ra một chân lý sâu sắc:

Đùng đôl lỗi! Hãy khiêm nhường nhin lai bản thân, hãy khiêm nhuờng học hỏi, hãy nỗ lực hành động, hãy bền chí, hãy tin tương vào việc mình làm khi đã có thấu đạt của nhận thúc. Đến một ngày nào đó, một ngày không khác mọi ngày thuờng, bỗng nhiên, bạn nhận ra phẩm chất trong bạn được chuyển hóa tuyệt vời, bạn được nâng lên ở một tằng nấc cao hon cả về nội lực, nội tâm và hình hài bên ngoài.

Vâng, tôi đã không cam lòng chấp nhận "niềm tin có sãn", hình hài có sẵn một cách thụ động, không chấp nhận nghĩ theo lối mòn vốn được nhiều ủng hộ trong xã hội. Tôi đã lắng nghe tâm hồn, lắng nghe nỗi tổn thương của bản thân, lắng nghe rất thành thực, đau thành thực mà không đổ lỗi - để rồi tôi nỗ lực vươn lên, khiêm nhường học hỏi. Để rồi, có một ngày, soi mình vào bóng nước dòng Hồng Hà dưới chân, tôi nhận ra mình - cô vịt bầu xấu xí đã biến thành nàng thiên nga, theo nhiều nghĩa biểu dụ của ví von này!

Con đường tự tỉnh thức, tự giải phẫu bi kịch, không đổ lỗi ngoại cảnh, khao khát khai phóng tuệ giác bản thân và luôn nỗ lực với niềm tin có minh chứng khoa học - đó là con đường của "cảm nhận nội lực sâu sắc và tràn đầy hoan hi" mà tôi đang bước!

## "Sự thật - chân lỳ" thường khác nghiệt và khơ chấp nhận

Thế đấy, bạn có đồng ý với tôi không, rằng phần lớn sự thật và chân lý không hẳn là điều dễ đón nhận và nhìn nhận trong tỉnh táo và tuệ giác. Do đó, ngụy biện càng trở nên sắc bén, hữu dụng như liệu pháp an thần dành cho người đang bệnh, giúp cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn, dù thực bệnh không bao giờ được chữa lành bởi thuốc an thần.

Một câu chuyện ngụ ngôn thiền rất sâu sắc thế này:
Một đại phú hộ giàu có nhưng hiếm muộn lắm. Phải chữa trị mãi, khi đã ngoài 50 tuối ông ấy mới sinh hạ được một mụn con trai. Ngày đầy tháng, ông ấy mở yến tiệc thịnh soạn và mời những bạn bè thâm giao chí cốt tới ăn mừng.

Có bốn người bạn thân cùng đến bên nôi đứa trẻ và nói những lời chúc tụng đẹp đẽ nhất.

Người bạn thứ nhất: "Cậu bé này trông rất khôi ngô tuấn tú, chắc chắn sau này sẽ thông minh học hành thành đạt, đỗ ngôi trạng nguyên!"

Gia chủ nghe vậy lấy làm vui lắm!
Người bạn thứ hai: "Cậu bé này trông rất tướng mạo, uy quyền ẩn sau đường nét đồng ấu, sau này chắc chắn sẽ làm quan to, quyền bính lẫy lừng."

Nghe thế, gia chủ hết lời xuýt xoa cảm tạ!
Người bạn thứ ba: "Cậu bé này vượng khí tràn đầy, chắc chắn sau này sẽ giàu có không gì đếm xuể, của cải nhiều như nước sông nước biển!"

Gia chủ tấm tắc thán phục sự anh minh của người bạn tốt!
Đến lượt mình, người bạn thứ tư đứng ngắm nhìn cậu bé hồi lâu, mỉm cười bao dung rồi chậm rãi nói: "Cậu bé này có thể có được mọi phẩm chất như ba vị đã nói, có thể cậu bé sẽ thọ đến trăm tuổi, thế nhưng kiểu gì rồi cũng sẽ chết!"

Người bạn thứ tư vừa dứt lời, lập tức gia chủ tím tái mặt mày, nổi giận đùng đùng, họ lao vào xua đuổi người bạn chí cốt bằng mọi lời thóa mạ, sỉ nhục "Cút đi đồ con lợn!", "Đồ khốn thối tha!" kèm theo cả gạch đá và gậy gộc!

Câu chuyện ngụ ngôn vô cùng sâu sắc, lột tả sự nham hiểm của thói ngụy biện và sự yếu đuối hoảng sợ của con người vốn quen sống trong ngụy biện, khi tiếp nhận một sự thực, một chân lý hiễn nhiên nhưng tâm trí cứ dứt khoát kháng cự lại và không chịu thừa nhận.

Ba lời nhận định trên về tương lai đứa trẻ là lối ngụy biện đồng nhất thực tại chưa có gì vơi "tương lai giả định mo hồ nhưng huy hoàng" đã khiến gia chủ cảm thấy an lòng. Trong khi, lời nhận định cuối cùng mang tính tỉnh thức, đúng quy luật sinh diệt, đúng quy luật vòng đời hoàn hảo của con người thì lại trở nên khó chấp nhận!

Câu chuyện ngụ ngôn nhiều tầng nấc ý nghĩa, mỗi lần đọc lại mở thêm cho tôi một nhận thức mới, hiểu biết mới về tính nguy hiểm, nham hiểm của tập quán tư duy ngụy biện, bởi nó tạo nên một vòng quyền biến khép kín, tăm tối: ngụy biện này cộng hưởng thêm năng lượng cho ngụy biện sau, cứ thế nó biến thành vực xoáy, hút mọi suy nghũ, tâm trí ta xuống vực sâu, không bao giờ có được khả năng khai phóng và cảm nhận phúc lạc của tự do vì thẫu đạt hiểu biết!

## Ngưy biện con rắn hơ mang tráo trở

Trong minh triết phương Đông, tâm trí và sự lắt léo của tâm trí con người được biểu dụ bằng hùnh ảnh "con rắn". Hoạt động của tâm trí luôn tự bao biện, ngụy biện chẳng khác nào một con rắn hổ mang độc hại nằm ngay trong não bộ, nó có thể "cắn chêt"" mọi hiểu biết.

Biểu dụ tâm trí ngụy biện lắt léo nham hiểm như con rắn và khuyên chúng ta dùng phép "quán chiễu tâm" để ứng xử với con rắn như sau:

Chủ động quan sát "con rắn" trong thinh lặng, không khơi thêm ý niệm nào, dừng dứt suy diễn $\Rightarrow$ mục đích là bỏ đói, không tiếp thêm "thức ăn" cho con rắn. Đây chính là cách thực hành rẫt hiệu quả để dừng đứt thói quen ngụy biện mà triết học - tâm lý học hướng nội của Đức Phật khuyên chúng ta.

Diễn đạt nội tâm như sau: Nếu chúng ta không động chạm gì đến rắn (thói ngụy biện) - nghĩa là không bị nó tác động, không bị nó kích động dẫn đến phản ứng ngụy biện tiễp theo $\Rightarrow$ do đó, con rắn (ngụy biện) theo quy luật tự nhiên, nó sẽ đi theo con đường của rắn. Do đó, dù bản chất của rắn (ngụy biện) có độc hại đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu tâm trí thôi không đến gần (ám ảnh, nghĩ đến) hay đụng vào rắn (sử dụng ngụy biện) thì rắn chẳng thể cắn chúng ta.

Rắn hổ mang hoạt động theo bản năng, nó trở nên nhiều năng lượng, bị kích động, nham hiểm, độc tố mạnh khi bị khiêu khích, bị thúc bách và bị đem ra làm công cụ tấn công ai đó. Rắn hổ mang
không bao giờ biết khái niệm trung thành, tương tự như thế, khi bạn dùng "con rắn hổ mang ngụy biện" để tấn công ai đó, nó lập tức quay lại đồng thời cắn chết bạn.

Bây giờ thì bạn đã thấu hiểu, vì sao minh triết phương Đông biểu dụ sự lắt léo, ngụy biện của tâm trí bằng hình ảnh con rắn hổ mang. Cơ chế vận hành của thói quen ngụy biện cũng giống hệt con rắn hổ mang!

Rất nhiều khi, trong cuộc sống, hẳn là bạn từng nghe những lập luận thuyết phục kiểu này:
"Ôi dào, cúu hút thuốc, cứ uống rượu đi, đời đáng mấy mà phải kìm hãm khoái khẩu. Đấy cú như ông A bà B mà tôi quen, sống cự kỳ điêu độ, không hút thuốc, không rượu bia thế mà đùng một cái phát hiện ra bị K phôî, $K$ gan là tạch thôi. Đây, đò̀i có số rồi, đâu phải vì ruợu, vì thuốc mà mỗi người một số."

Đây là dạng ngụy biện cho những thói nghiện ngập của bản thân. Ru ngủ bản thân khi "nhặt ra" hoặc "vớ" được một trường hợp không phổ biến như người không hút thuốc, không nghiện bia rượu mà vẫn mắc ung thư gan, ung thư phổi để bao biện cho nội lực và nghị lực yếu đuối, không thể từ bỏ những thói quen xấu.

Trong khi làm mạnh lên, nổi bật lên trường hợp cá biệt "có lôi sống lành mạhh mà vẫn chêt vì bệnh" - đồng thời làm mờ đi nhưng bằng chứng khoa học cho thấy khả năng tăng nguy cơ nhiễm bệnh lên tới $30-40 \%$ do những tác hại của hóa chất hướng thần kinh lên cá thể cu thê - tức là nguy cơ tăng lên so với chính bản thân anh ta, nếu anh ta không hấp thụ hàng ngày các loại hóa chất hướng thần kinh đó!

Hệ lụy: Tự ru ngủ tâm trí bằng một thói quen ngụy biện, lấy khách quan đánh tráo vấn đề, phủ nhận vấn đề của bản thân, đã dẫn tới số người tử vong, số người có chất lượng cuộc sống thấp kém vì nghiện ngập ngày một gia tăng!
"Ôi dào, học hành cho lắm mà làm gì, nhìn xung quanh thấy toàn nhũng kẻ it học, it chũ nghĩa thì đêu thành đạt như ông $A$ hay bà $B$ đẫy,
còn nhu bác mày, dì mày cũng toàn cỡ tiến sỹ, thacc sy rồi cũng chỉ là thằng làm thuê mà thôi."

Đây là dạng ngụy biện đang làm thui chột những tiềm năng phát triển bản thân, làm tha hóa phẩm chất và nội lực của bản thân mà biểu hiện đầu tiên là thái độ tiêu cực, nhụt ý chí và cam phận thấp kém trong hiểu biết. Ngụy biện này rất nham hiểm, nó phóng chiễu một mô thức xã hội, một xu hướng tiêu cực của cộng đồng xã hội nào đó, trong một thời kỳ ngắn hạn nào đó, để khái quát thành chân lý đương nhiên: Ít học, ít hiểu biết thì giàu có thành đạt - có học, có hiểu biết chỉ là người làm thuê, nghèo nàn của cải vật chất!

Dạng ngụy biện này rất phổ biến trong xã hội hiện tại. Nó thuyết phục tâm trí bằng những trường hợp có thật trong đời sống, khi xã hội còn nhiều bối rối, thiếu mạch lạc. Đồng thời làm lu mờ một thực tế huy hoàng hơn, một thời đại rộng mở, toàn cầu và ước mơ khát vọng của mỗi cá thể có quyền vươn rất xa đễn những vùng miền khác nhau, không nhất thiết giới hạn, là thời đại mà những kiểu tự sướng như thế này: "Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đưc ao nhà vẫn hơ!!" không còn giá trị nữa.

Nó thuyệ́t phục tâm trí bằng cách: đồng nhất tiền bạc với thành công và hạnh phúc; đồng nhất quyền chức với phúc lạc mà không hay, tiền bạc, quyền lực, vật chất, v.v... là những thành tố, còn phúc lạc là cảm nhận trọn vẹn bao trùm, đòi hỏi nhiều giá trị cốt lõi khác: giá trị bản thân; lòng yêu thương từ ái, ban tặng cho đi; năng lực chung sống khiêm nhường vì hiểu biết, v.v..., tất cả mới thực sự là nền móng bền vững cho cuộc đời hoan hỉ.

Hệ lụy: thói ngụy biện này nham hiểm vì nó làm mất niềm tin, mất phương hướng của những thế hệ đang lớn. Lẽ ra, nễu không bị thói quen ngụy biện "ru ngủ, đánh lạc huớng", thế hệ trước luôn cảm thấy phúc lạc và sẵn lòng "cho phép" thế hệ sau đứng lên vai mình, coi thành tựu, hay trải nghiệm của cuộc đời là bài học công khai, là hiểu biết cần truyền lại, để chúng có khả năng nhìn nhận thế giới rộng mở hơn, thì ngược lại, chúng bị đóng chặt cánh cửa khám phá
nhận thức bởi những ngụy biện đầy tiêu cực và hướng nhìn xuống vực thẳm vô nhận hiểu về bản chất của phúc lạc!

Con rắn ngụy biện đang làm suy yếu các thế hệ bởi nó dẫn dắt người nghe đi ngược với quy luật tự nhiên, ngược với xu thế của nhân loại văn minh.

## * TìNH HUỐNG NGỤY BIỆN

Đấy, bác sỹ thận hẳn hoi nhá, ông ấy (bà ấy) có bài việ̂, phát biểu rõ ràng rằng, thận của trẻ nhỏ chưa phát triển đầy đủ đến khi trẻ tròn 3 tuổ, nên xi đái ị sẽ kích ứng thận làm việc quá súc, sẽ hại thận. Kết luận là không nên xi trẻ mà nên dùng bỉm, tây nó dùng tốt thế, văn minh thế, có làm sao đâu?

Đây là dạng ngụy biện tinh vi, nham hiểm vô cùng. Bao trùm bên ngoài là chiếc áo mang danh khoa học, nó đang làm mạnh lên một chi tiết vốn hiển nhiên không ai phải bàn cãi: cơ thể con người, mọi cơ quan chức năng sống, mọi bộ phận hợp thành, chưa thể hoàn chỉnh cho đến trước tuổi thành niên, đâu riêng gì thận. Mọi bộ phận cơ quan sự sống, trong tính toàn vẹn khăng khít mật thiết không thể bóc tách, có sự quan trọng ngang nhau trước sự sống - đã bị người viết bài cố ý tách riêng làm mạnh lên, để nhấn mạnh và phục vụ cho mục đích quảng cáo: Bỉm là sản phẩm không thể thiếu khi nuôi trẻ nhỏ.

Những người Mẹ Thiên Nhiên hàng nghìn năm đã sử dụng cách xi đái ị cho trẻ để luyện tập phản xạ có điều kiện cho thần kinh trung ương và não bộ ngày một hoàn chỉnh và thuần thục là một minh chứng. Rằng, chỉ cần sau khoảng 3-5 ngày, bà Mẹ Thiên Nhiên đã có được hiểu biết đầy đủ về quy luật ăn, ngủ, ị đái của nhũ nhi và cô ẫy có sự tự tin tuyệt đối để có thời gian biểu xi đái ị cho con, sao cho đúng với quy luật tự nhiên của đứa trẻ, nhằm giúp đứa trẻ lớn lên trong an lành, tự nhiên, đồng thời huấn luyện bền bỉ cho đứa trẻ sự khỏe mạnh của hệ thần kinh cũng như nhũng nếp hằn thói quen mang tính kỹ năng xã hội trong vỏ đại não của đứa trẻ! Đó mới thực sự là một bà mẹ yêu con đầy tuệ giác và thông thái!

Một bài báo núp dưới danh nghĩa khoa học, để ve vuốt thói quen lười biếng, thiếu khoa học và thiếu từ ái. Nghiêm trọng hơn, nó ngụy biện để phục vụ cho chiến lược mở rộng kinh doanh sản phẩm thương mại. Đây là thói ngụy biện nham hiểm có chủ đích, rất đáng vạch mặt và lên án. Vì nó tinh vi, nên nó có thể thuyết phục và khiến nhiều người nhầm tưởng đó là chân lý. Trong trường hợp này, quả đúng là "Con rắn ngụy biện đang quay lại nhả nọc độc vào đời sống một cách nhẫn tâm và tàn ác"!

Ngụy biện - thói quen đang rất phổ biến, và có chiều hướng chuyển thành "chân lý đuoong nhiên" khá thịnh hành trong tâm lý xã hội.

Nhìn nhận từ lợi lạc cho bản thân và chất lượng cuộc sống, ngụy biện thực sự là "con rắn hổ mang" tráo trở, phản chủ, nó đang dẫn dắt những cá nhân đi trên con đường lắt léo, nó dụ dỗ tâm trí thấm và ngấm độc tố của nó như một thứ thuốc an thần, nó đang làm sự hiểu biết của chúng ta ngày một thấp kém hơn.

## Đé dạy con, tôi quyêt tâm cai nghiẹn thoí ngự biện như thé nào?

## Có phải con là nguyên nhân làm mẹ vất vả?

Đây là câu quen thuộc mà các bậc cha mẹ thường nói với đứa trẻ của mình, hoặc chia sé với nhau như là cách giãi bày rằng, chúng ta đã rất nỗ lực để tạo dựng hạnh phúc cho con cái:

- Bây giờ chúng nó sướng, muốn gì được nấy! Đúng là chả có gì sướng bằng trẻ con, chả phải lo nghĩ gì?
- Con thử nhìn lại mình đi, bố mẹ thì làm việc đầu tắt mặt tối để kiếm tiền cho con ăn học, con còn muốn gì nữa, sướng thế còn đòi hỏi gì nữa?

Và, bản thân tôi từng một lần nghe Minh Khuê, lúc ấy 8 tuổi, thủ thỉ bên tai, khi hai mẹ con đã lên giường ngủ: "Mẹ ơi, có phải vì con sinh ra mà khiến mẹ khổ và vất vả không hả mẹ?".

Tôi chết lặng.
Giây lát, tôi hiểu, mình đã làm điều gì đó sai lầm trầm trọng, khiến con bé cảm thấy có lỗi, nó nghĩ mình là nguyên nhân khiến mẹ vất vả. Tôi trấn tĩnh, hồi lâu rồi ôm chặt con vào lòng, nói ân cần: "Con yêu, mẹ đã làm con buồn và nghĩ sai rồi. Thực ra, con chính là nguồn hạnh phúc, là nguồn sức mạnh của mẹ. Con khiến mẹ thấy sống là rất ý nghũa vì mọi việc mẹ làm đều vì mẹ rất yêu con! Nhưng có lẽ mẹ hay cáu kỉnh, hay than vãn trước mặt con nên con đã nhầm tưởng rằng, vì con mà mẹ vất vả. Mẹ xin lỗi con nhé, con gái của mẹ!"

Đêm ấy, tôi đã khóc. Sau đó tôi vào phòng tắm, rửa mặt. Nhìn sâu vào ánh mắt của mình trong gương, tôi tự độc thoại rằng: Một người me phải làm gì để yêu con? Phải làm gì để yêu con? Phải làm gì để yêu con?

Có phải cứ lao đầu vào kiếm thật nhiều tiền? Có phải cứ đáp ứng mọi nhu cầu vật chất để con luôn bằng những đứa trẻ xung quanh? Có phải tôi nên dành nhiều thời gian ở nhà với con?...

Hàng trăm câu hỏi đặt ra. Câu hỏi nào cũng cần tôi trả lời, câu hỏi nào cũng tha thiết, câu hỏi nào cũng không thể bỏ qua. Đứa trẻ cần ở tôi mọi thứ, đó là điều tự nhiên! Ánh mắt tôi trong gương nhìn tôi đầy bối rối. Tôi gục đầu xuống giữa hai tay chống trên bàn rửa, như một cử chỉ muốn buông xuôi... Nhưng rồi, chỉ một thoáng, tôi lại ngẩng đầu. Ánh mắt tôi trong gương chợt khác hẳn, cương nghị và mạnh mẽ lắm, tôi tự hứa: Mình sẽ nỗ lực hơn, sẽ dấn thân hơn và thôi không đặt ra những câu hỏi rời rạc nưa!

Cuộc sống, tình yêu dành cho con cái là sự toàn vẹn, là tất cả, như cơn mưa rào trường thiên tưới mãi mát lành niềm từ ái lên cuộc đời con trẻ, không bao giờ dừng dứt. Mọi câu hỏi đều chỉ cần một câu trả lời: Mẹ yêu con bằng tình yêu thiên chức, khiêm nhường, hàm ơn vì sự hiện diện của con đã cho mẹ hiểu mẹ là ai trên hành trình sống. Mẹ sẽ thôi không đổ lỗi, không bao biện cho bản thân nữa!

Thế đẫy, dù bạn không chủ ý, nhưng mỗi khi mệt mỏi, chán nản, những khi chùng lòng vì bão tố cứ dồn đến trên đôi vai bạn, đôi khi bạn trở nên ngụy biện rất thành thực bằng những lời đổ lỗi, oán thán, than thân trách phận, hằn học ngoại cảnh, khiến đứa trẻ phải hứng chịu, phải đau khổ âm thầm. Và đến một ngày, nó sẽ tự oán trách nó, nó tự buộc trách nhiệm về mọi nỗi cay đắng vất vả mà cha mẹ gặp phải. Nó sẽ triệt tiêu dần tình yêu với bản thân nó. Mà bạn đâu muốn đứa con mình trở nên như thế!

## Làm mẹ chủ động và dấn thân, không đổ Iỗi cho xã hội, dù ngoài kia thế nào!

Trong cuộc đời làm mẹ tràn đầy hạnh ngộ, tôi đã trải qua nhiều cuộc sát hạch thẳng thắn của con gái. Sau mỗi lần sát hạch, tôi có co hội nhìn lại chính mình. Nhận ra những hạn chế, thiếu khuyết trong phẩm chất của bản thân, để khắc phục. Vâng, chỉ có một tình yêu không điều kiện, tha thiết mới trở thành nguồn động lực mạnh mẽ giúp tôi trưởng thành và sửa chữa bản thân:

Mẹ cần con đêtrưởng thành, Con là sức manh trong vành nôi ngoan.

Yêu con đê me vũng vàng, Dìu con tập bước me càng lớn khôn.

Sửa chữa thói quen ngụy biện và đổ lỗi, đó không phải là một việc dễ dàng. Đầu tiên, đó là khả năng tự thú nhận, tự thừa nhận mình mang thói quen đó. Rồi, tôi lần lượt nhìn lại, nhận ra mình đã phải hứng chịu, đã đánh mất bao cơ hội công việc, đánh mất bao mối bạn bè chân tình chỉ vì thói ngụy biện mà phôi phai mãi mãi. Rồi tôi thay đổi dần dần, từng chút, từng chút một.

## Làm mẹ là chắc chắn có lúc mắc sai lầm, nhưng cầu thị thì nhanh chóng tìm được giải pháp sửa chữa và nỗ lực hơn!

Gần đây, trong sự kiện nói chuyện khá lớn với các cha mẹ trẻ ở Hà Nội, một người bố đã thẳng thắn hỏi tôi rằng: Giờ đây, nhìn lại, có khi nào chị nhận ra, mình đã mắc sai lầm trong cách dạy con không? Nếu có thể, chị muốn làm lại điều gì?

Tôi rất ấn tượng với câu hỏi này. Nó làm tôi xúc động. Nó làm tôi như sống lại từng khoảnh khắc đã trôi qua. Hẳn là người bố đó không hay biết rằng, tôi hàm ơn anh ấy đã đặt ra một câu hỏi hay đến thế, bởi tôi tin điều này sẽ giúp tôi chia sẻ kỹ hơn với các bạn!

Tôi đã trả lời người bố đó rằng, trong hành trình làm mẹ, rất và rất nhiều lần tôi đã chân thành, cầu thị nói với con gái bé bỏng của mình rằng: "Minh Khuê, mẹ chỉ là một người mẹ rất bình thường, nên sẽ nhiều khi mẹ mắc sai lầm, kiểu như quát tháo, cáu kỉnh, nhận xét quy chụp. Mẹ biết đó là sai lầm con ạ. Và mẹ muốn con hãy tha thứ những khi mẹ sai lầm, mẹ muốn con bao dung và hãy chỉ ra sai lầm của mẹ. Mẹ cần con giúp đỡ để mẹ ngày một thông thái hơn, đúng đắn hơn trên hành trình đồng hành cùng con đến trưởng thành".

Thế đãy, sai lầm là điều không tránh khỏi. Năm 2008, trong cuộc phỏng vấn Giáo sư David Dapid, một chuyên gia cao cấp về kinh tế vĩ mô từ trường Harvard sang Việt Nam làm việc, tôi đã hỏi ông: "Ông bình luận thếnào khi một nước Mỹ tự cho mình là cuờng quốc lại đểxảy ra nhũng vu đổ võ̃ hàng loạt các tập đoàn tài chính lớn?"

Vị giáo sư đã cười rất hồn hậu: "Sai lầm là điều không thể tránh khỏi nhưng chính năng lực trung thực thừa nhận sai lầm và năng lực tìm kiếm giải pháp tối ưu để sửa chữa của thể chế ấy nhanh hay chậm sẽ phân biệt thể chễấy mạnh hay yếu."

Quả thật, câu trả lời của ông khiến tôi ấn tượng mãi, tôi hàm on ông vì ông đã cho tôi một bài học lớn để thấu hiểu khái niệm về sự "khiêm nhường - manh mé" là gì?

Tôi đã học tập được từ vị giáo sư đó thái độ cầu thị để dần rèn luyện cho bản thân "năng lực khiêm nhường - trung thực" để nhận thẫy sai lầm và nhanh chóng tìm kiễm giải pháp sửa chữa. Do đó, đến bây giờ, tôi không cảm thấy phải hối lỗi hay ước ao quay ngược dòng thời gian để làm lại điều gì đó.

Sai lầm, nếu không được nhận thấy, không được sửa chữa, mà lờ đi như nó không tồn tại, thì đó là chúng ta đang ngụy biện và không thành thực cầu thị với cuộc đời, không thành thực với con trè!

Tình yêu con sâu sắc, thành thực, đã giúp tôi học cách khiêm nhường, cầu thị, nỗ lực không ngừng để dần dần bỏ thói quen ngụy biện. Ôi, thiên chức làm mẹ, thật nhiệm màu!

## Từ bỏ dân thói nguyy biẹn

 con đương vựng vàng nội lưc
## Dừng dứt suy diễn, nghĩa là không tiếp thêm thức ăn cho con rắn ngụy biện

Quả thật, sửa chữa thói quen ngụy biện và tập quán tư duy ngụy biện là một hành trình bền bỉ và không dễ dàng chút nào.

Bởi vì, tôi chỉ là một cá nhân và tôi đang gia nhập cộng đồng xã hội.

Đôi khi, tôi tự thú, tự nhận thức rằng, tôi đang ngụy biện, đang đổ lỗi cho ngoại cảnh. Nhưng có vẻ như, cảm hứng của cộng đồng lại làm mạnh lên thái độ đó trong tôi. Tôi nhìn thấy xung quanh và nhận ra, phần đông đang hành xử như tôi vậy, kể cả nhiều cơ quan công quyền, nhiều người có ảnh hưởng tầm xã hội, trong đó có không ít là nhà văn, nhà thơ,...

Đâu đâu cũng tràn đầy cảm hứng biện minh và đổ lỗi cho khách quan, ngoại cảnh. Do đó, nếu không có một động lực thật mãnh liệt, bạn khó lòng vùng thoát khỏi thói quen đã trở thành quán tính, thành vết hằn, thành đương nhiên và nguy hiểm hơn, đang là dòng cảm hứng mạnh trong xã hội!

Tôi nhớ, hôm đấy là một ngày tháng 3, năm 1997, một ngày khá ảm đạm. Khi mẹ tôi gọi điện báo "Minh Khuê ho nhiều và sốt", tôi đã vội vã trở về nhà từ tòa soạn. Đương nhiên, tôi đã dự cảm con gái bị viêm đường hô hấp, vì tháng 3 ở Hà Nội rất ẩm ướt và thời tiết thay đổi thất thường vô cùng. Tôi mời bà bác sỹ quen của gia đình, là chuyên khoa cẫp 2 về hô hấp, đến thăm khám cho Minh Khuê.

Sau thăm khám, bà đưa ra một lời khuyên như cú sét giáng xuống đầu người mẹ trẻ: "Em phải chuẩn bị tinh thần chứ tiên lượng của cháu bé xấu lắm. Những đứa trẻ có thể trạng bình thường, cũng mắc phải viêm đường hô hấp các cấp độ đến nặng là viêm phổi trung bình 5-6 lần/năm. Bé nhà em đã nhẹ cân sau sinh, lại mắc chứng doãn van thực quản gây nên rối loạn tiêu hóa trầm trọng, rới loạn giấc ngủ... do đó, tình trạng sẽ nguy hiểm và khó khăn hơn rất nhiều".

Lúc ấy, tôi những muốn gào thét, tôi muốn nhảy bổ vào bà ấy mà cấu xé với niềm tin rằng, bà ấy đang nói những lời xui xẻo, bà ấy độc ác, bà ấy nham hiểm, bà ấy dọa dẫm tôi để tôi hoảng sợ, để tôi lệ thuộc vào bà ấy...

Bao ý nghĩ dội lên đầy tiêu cực, hỗn loạn và kích động trong tôi, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩ nào hướng tới nhìn nhận hiện trạng và bệnh tình của con bé. Tất nhiên, tôi đã kìm chế, không thốt ra những lời ấy, nhưng lòng tôi như cơn sóng thần cuồn cuộn.

Khi bà bác sỹ ra về, tôi ôm con vào lòng và cứ thế khóc. Đứa con bé bỏng mới hơn 5 tháng tuổi của tôi, báu vật của tôi nhưng cũng là thử thách gian nan mà tôi đang đương đầu một cách đơn độc. Như một thói quen những khi bối rối, tôi đến một ngôi chùa cổ nằm trên bán đảo Hồ Tây để trấn tĩnh.

Vị trụ trì già thư thái lắng nghe tôi tâm sự trong dàn dụa nước mắt, cụ bảo: "Bà bác sỹ đó không có cớ gì để ghét bỏ con như con nghĩ. Đôi khi, sự thật và chân lý thật khó tiếp thu, nhưng nếu con kiên nhẫn lắng nghe trong tĩnh lặng, biết đâu, từ đó con sẽ nhận ra cách để hóa giải hoạn nạn."

Cụ khuyên tôi hãy quán chiếu tâm mình. Hãy dừng dứt suy diễn, dừng dứt thói quen phỏng đoán và thói quen phán xét, quy chụp.

Cụ khuyên tôi hãy chỉ bám lấy căn bệnh viêm đường hô hấp, tìm hiểu về nó, hiểu về nó rồi sẽ không kinh sợ nó nữa. Cụ nói: "Điều nghiêm trọng không phải ở thông tin mà bà bác sỹ nói với con,
điều nghiêm trọng chính là sự hoảng loạn vô minh mà con đang chìm đắm. Hãy hít thở thật sâu, khoan thai. Hãy thả lỏng và đừng lo nghĩ gì cả. Hãy chỉ nghĩ đến việc tìm hiểu về căn bệnh viêm đường hô hấp và cách phòng ngừa thôi. Chỉ thế thôi!".

Bằng sự điềm tĩnh thư thái, cụ đã truyền sang tôi năng lượng của sự tĩnh lặng thuần khiết; giúp tâm trí tôi bình lặng khai mở một hiểu biết, đó là: "Sự thật đôi khi rất khó cḥ̣u, nhưng hãy kiên nhẫn quan sát nó, đừng suy diễn, đừng bám dính vào câu chữ, đừng hốt hoảng và sợ hãi!". Đừng vội phản ứng, hãy tiễp tục quán chiếu trong tĩnh lặng...

Chốc lát, theo sự chỉ dẫn của sư cụ, tôi không còn cảm giác cuồn cuộn trong lòng nữa, mọi đọt sóng giận dữ lặng dần, lặng dần trong tôi. Cuối cùng, chỉ một ý nghĩ còn lại, đó là tôi sẽ gặp lại bà bác sỹ với sự cầu thị đích thực vì sức khỏe của con gái mình!

Rời ngôi chùa cổ, tôi đến thẳng phòng khám của bà bác sỹ. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi cặn kẽ về cơ chễ bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ và những yếu tố làm tăng nguy co dẫn đến tình trạng nguy hiểm của trẻ. Từ đó, bà là cố vấn sức khỏe cho con gái tôi và chúng tôi trở nên rã́t gắn bó.

Khi Minh Khuê tròn 14 tuổi, đáng yêu, khỏe mạnh, xinh đẹp, bà ấy đã tặng tôi những lời xúc động, khi nói với Minh Khuê rằng: "Cháu thật may mắn và hạnh phúc vì mẹ cháu là một người mẹ không những rất kiên cường mà vô cùng kiên nhẫn và thông thái".

Bà ấy, mãi mãi không hay biết rằng, giây phút bà ấy thông báo tình trạng xấu về sức khỏe của con gái tôi, khi nó hơn 5 tháng tuổi, tôi đã thầm sỉ nhục và nguyền rủa bà ấy nhiều đến mức nào.

Nếu như, tôi đã không nhận được sự chỉ bảo của vị thiền sư đôn hậu để dừng dứt những suy diễn, dừng dứt tâm tri lắt léo hốt hoảng, để quán chiếu và nhận thức trọng tâm vẫn đề rồi tìm cách tháo gỡ.

Nếu như tôi úng xử khác đi, thì chắc gì đã có được hiện tại bình yên như lúc chúng tôi ôm nhau, vui mừng kinh ngạc với kết quả

14 năm đầu đời, con gái tôi chỉ phải sử dụng kháng sinh vài lần, liều nhẹ; không sử dụng viên giảm sốt tân dược nào và không để bị nhiễm đi nhiễm lại bệnh viêm đường hô hấp!

Có thể, với nhiều người, đó là chuyện bình thường nhưng với nhiều người khác trong đó có tôi, thì đó là một quá trình chuyển biến của rất nhiều cố gắng, nỗ lực và kiên cường lắm!

## Trái tim tự thắp sáng!

Có 4 nhóm yếu tố khiến cho thói quen tư duy ngụy biện - khiến cho con rắn hổ mang gian giảo, có môi trường thuận lợi để mạnh lên, tinh ranh lên ở xã hội như sau:
$V u a$ - Chế độ phong kiến tập quyền lưu cữu - thứ quyền lực bao trùm xã hội, thao túng cá nhân và lâu dần, với độ dài hàng nghìn năm, đã khiến con người trong tư cách cá nhân mang nặng tâm lý tự ti do sự kìm kẹp tự do tư tưởng từ đời này qua đời khác, đây cũng là môi trường thuận lợi cho tâm lý "sùng bái cá nhân" mê muội.

Nên sản xuất tiểu nông manh mún, thâm canh lúa nuớc, tự cung tự cẫp - không phát triển công nghiệp, thương mại, không có nền tảng khoa học, không có tư duy khoa học.

Khổng giáo - Hệ tư tưởng chủ đạo là dạy phép cai trị và thuật cai trị dẫn tới làm thụ động cá nhân; tinh thần triết học không phát triển vì mọi mô hình tổ chức trong xã hội từ gia đình, hương, xã đến chính quyền trung ương đều đã có khuôn mẫu định sẵn, được đồng nhất với chân lý bất biến, tồn tại và được làm mạnh lên hàng nghìn năm nay. Thậm chí, trong thời đại này, vẫn có những ý kiễn chính thống ca ngợi hệ tư tưởng này.

Tinh thần xã hội thiếu thành thực, thiễu cởi mở, nội lực mỗi cá nhân thực ra rất yếu ớt, mọi hành xử hoặc suy nghĩ của cá nhân đều mang nặng cảm hứng nhìn ra bên ngoài, học theo bên ngoài, a dua với đám đông.

Từ chỗ tự ti không thể tự quyết và tự chịu trách nhiệm với con đường của riêng mình, nghĩ và hành động theo đám đông dẫn đến

ảo tưởng điều mình làm, mình nghĩ được nhiều người tin theo, được nhiều người đồng tình, do đó tin tưởng ấu trĩ rằng, việc mình làm là đúng, là chân lý. Từ đó, dẫn tới tâm lý ngạo mạn vô thức hồn nhiên, đồng nhất bản thân với chân lý khách quan và từ đó nảy sinh thái độ, cảm hứng phán xét khách quan, ném đá những ai không giống mình, khác biệt mình.

Dẫn đến tâm lý tự ti, tuân phục bao trùm xã hội nhiều nghìn năm, dẫn đến mỗi cá thể thực hành đời sống xã hội thông qua các quy chuẩn có sẵn, dẫn đễn tư cách cá nhân mờ nhạt, hướng ngoại, nhạy cảm với diễn biễn ngoại cảnh, khách quan, dẫn đến nội lực nội tâm cá nhân xã hội yếu kém, dẫn đến phản ứng theo đám đông để thấy được an toàn, dẫn đến thói quen quy chụp, đè bẹp bất kỳ ai đi ngược đám đông, dẫn đến biểu hiện trở nên độc đoán, phán xét đầy thiên kiến chủ quan áp đặt, dẫn đến trở nên ngạo mạn vô thức, dẫn đên xây đắp cái tôi bằng niềm tin có sẵn, dẫn đến bảo thủ, cực đoan và kích động.

Và đây là một câu chuyện ngụ ngôn Thiên Chúa giáo sâu sắc, ngụ ý của câu chuyện là nhắc nhở con người hãy dừng dứt thói quen a dua, thói quen hành động theo đám đông, thói ngụy biện. Những thói quen ẫy là "thức ăn" nuôi lớn cái ngã mạn kiêu căng tự đại, cái ngã mạn trở nên tàn nhẫn, độc ác chỉ vì tăm tối, vô nhận hiểu.

Tại thành Jerusalem, có một cô gái trẻ bị lôi tới quảng truờng, tay bị trói giật cánh khuỷu vào chiếc cọc. Một đám đông gồm rất nhiêu đàn ông, đàn bà đang kích động wô cùng.

Họ toan ném vào nguời đàn bà tội nghiệp nhũng viên đá, mồm không ngớt la ó: "Ném chêt con đàn bà lăng loàn ấy đi! Ném chết đi!"

Lúc này, Jesus đi qua đó, bèn hỏi một nguời đàn bà đang nhảy lên hung hãn, đầy tức giận: "Chuyện gì thê?"

Người đàn bà này gào lên: "Con đàn bà kia thât đáng chêt, nó đi ngoại tình và làm hoen ố thanh danh đàn bà thành Jerusalem".

Nghe đoạn, Jesus cất tiếng: "Ôi, ta thật đồng cảm với bà!" - Ngài hướng về người đàn bà hùng hổ vừa nãy. Đám đông ngung bặt.

Jesus nói tiếp: "Ta đồng ý là phải ném đá đến chêt nguời đàn bà tội nghiệp này! Nhưng chỉ ai chưa từng nẩy trong đầu y nghĩ ngoại tình, chỉ ai hoàn toàn trong trắng mới được ném cô ấy, bằng không, tai họa sẽ giáng xuống!"

Nghe thế, đám đông chùng xuống, giãn ra và cuôi cùng, chẳng còn ai trên quảng trường nũa.

Lúc này, Jesus cởi trói cho người đàn bà tội nghiệp. Nguời đàn bà phủ phuc xuống chân Ngài, hàm on: "Cảm ơn Ngài đã không phán xét con!"

Jesus ân cân nói: "Ta là ai mà phán xét nàng!" (Ngài chính là Dí́c Chúa Jesus).

Thế đó, khi cá nhân tăm tối từ nội tâm, nội lực, thì cá nhân càng trở nên dễ bị thuyết phục bởi niềm tin được dựa dẫm vào đám đông, do đó càng trở nên kích động và nhẫn tâm một cách thành thực. Ngược lại, những tuệ giác bao la, bao dung lại là phẩm chất chói sáng từ một tâm hồn khiêm nhường đến thế!

Giờ thì tôi đã hiểu khái niệm "khiêm nhường - mạnh mẽ" có ý nghũa như thế nào.

Thế là, để dần cai nghiện thói quen ngụy biện, tôi phải rèn luyện từng bước, từng bước kiên trì:

- Dừng dứt suy diễn khi nghe một thông điệp trái ngược với điều mà bản thân chờ đợi. Chỉ quán chiếu vào trọng tâm vấn đề, không suy diễn!
- Tập yên lặng, không phản ứng bằng lời, không phản ứng gì, chỉ yên lặng để suy ngẫm.

Tuy biết điều này thật không dễ, nhưng tôi cũng hiểu rằng, có thành quả nào mà không phải trả giá.

Tôi nhớ một điều quan trọng mà Đức Phật gợi ý: "Học để biết nói - chúng sinh mất 3 năm đầu đời; nhưng học để biết im lặng, học để biết lắng nghe và học để biết cách tự thấu đạt - chúng sinh
phải mất nhiều chục năm, có khi là 30 năm, 40 năm, 50 năm hoặc hơn, hoặc có những người không bao giờ đạt tới" ${ }^{\prime \prime}$. Do đó, tôi nhận ra rằng, mọi tranh cãi, tranh luận là vô nghĩa đới với sự thấu đạt của nội lực mỗi người.

Và, khi bạn bắt đầu biết im lặng, biết lắng nghe người khác mà không phản ứng tức thời, khi đó sự thấu đạt bắt đầu bừng sáng trong nội tâm của bạn, thì sự khiêm nhường dần trở thành tố chất của tâm hồn bạn, "cái tôi" sẽ bớt góc cạnh và vì thế, bạn càng có khả năng im lặng tốt hơn, bạn càng biết lắng nghe hơn, bạn càng trở nên thấu đạt hơn; do đó bạn càng thấy khiêm nhường, nhỏ bé trước những thấu đạt của mình về thế giới khách quan, cứ thế, cứ thế.

Đó là con đường của sự nhận biết chân lý khách quan và giá trị đích thực của nội tâm bản thể bạn.

Là khi trái tim bạn bừng sáng tự bên trong, tự thắp sáng, tự chiếu sáng nội tâm của bạn!

# Úng phó vơi thơi ngụy biện khi nó là áp lực ngoại cảnh trên hành trình đơng hành cùng con 

## Điểm số chỉ nên coi là thành tố tham chiếu chứ không phải là giá trị độc tôn!

Vào một ngày cuối lớp 6 của Minh Khuê, tôi bỗng nghe một câu chuyện như chuyện về ai đó chứ không phải về mẹ con tôi, từ một phụ huynh khá kín kẽ. Câu chuyện như sau:

Một bà mẹ cùng là phụ huynh trong lớp chọn mà Minh Khuê đang học, cô ấy hẹn gặp 3 người nữa và rất bức xúc chia sẻ rằng: Vi sao Minh Khuê thi vào lớp chỉ được 18,5 còn con cô ấy thi vào đạt điểm cận tuyệt đối 19,75 mà bây giờ Minh Khuê luôn có kết quả vượt trội hơn. Mà cô ta (ám chỉ tôi) có ra cái gì đâu, loại đàn bà bỏ chồng ý mà?

Thực sự, khi nghe thuật lại, tôi vô cùng sửng sốt. Bởi, tôi không có nhiều thời gian để quen biết hết các mẹ có con học trong lớp, tôi càng không hay biết bạn nào đỗ thủ khoa và mẹ của bạn ấy là ai. Ấy thế mà việc học hành, kết quả học hành của lũ trẻ, trở thành nỗi ấm ức, cay đắng của một số bậc cha mẹ và họ quay sang chỉ trích, bôi nhọ cá nhân. Bạn dễ dàng nhận ra một điều, rằng: kết quả học tập của con gái tôi không mấy liên quan đến tình trạng ly dị chồng của tôi, nhưng người đàn bà ấy đã rất khéo dẫn dắt để lôi kéo sự chú ý của những người khác, nhằm bôi nhọ cá nhân tôi và đồng nhất điều ấy với kết quả học tập của con gái tôi!

Những "viên đá" ngụy biện, thị phi kiểu đó, chắc chắn bạn đã và sẽ hứng chịu khá nhiều trên hành trình cùng con của bạn, nếu bạn đang đi trên con đường độc lập, có thành tựu vững chãi.

## Khi bị ném đá, hãy vững tâm và biết im lặng, hãy nỗ lực làm việc và nỗ lực nhiều hơn!

Đôi khi, bạn phải hứng chịu nhũng trận gạch đá ngụy biện từ những người tốt bụng nhưng bị thói quen ngưy biện đánh lừa; cũng nhiều khi là gạch đá có nguyên nhân từ sự bất an của những người thấy bạn không hành động, không làm giống đám đông, giống họ; và cũng không ít khi là từ nhưng con người phẩm chất thấp kém, đầy lòng ghen ghét, đố ky.

Nhớ lại buổi chiều sau khi nghe nhưng lòi vu khống, bôi nhọ sau lưng của một nhóm các mẹ mà tôi chưa hề quen biết, tôi cảm giác bất an vô cùng.

Tôi không lo sợ cho bản thân, không bị tổn thương bỏi bản thân bị xúc phạm, mà tôi lo lắng cho con gái của mình!

Vâng, đứa tré, tâm hồn đứa trẻ là phản chiếu trung thực lối sống, giá trị sống và văn hóa sỗng của cha mẹ và gia đình. Do đó, những đứa trẻ là con của những bà mẹ có thói quen đố ky, ghen ty. và bôi nhọ người khác, trước hết, là nạn nhân phải hứng chịu nhũng nguồn năng lượng độc địa, hẹp hòi ây, ngày ngày xì ra từ nguời mẹ hoặc người cha, thông qua các câu chuyện, thông qua cách chỉ dẫn, xúi giục con cái nhũng hành vi mà họ tưởng là có lợ nhưng thực sự rất có hại cho tâm hồn thơ tré.

Tiếp sau, những đứa tré của họ, dù vô thức cũng bị lây nhiễm thói xấu ấy và đó là nguy cơ mà những bạn học hành chăm chỉ, có chính kiễn riêng, có phong thái độc lập, không a dua trong lớp, dễ trở thành nạn nhân của nạn cô lập, lôi kéo, gây áp lực tinh thần lên nhưng bạn này.

Lứa tuổi học sinh cấp Hai, từ 11-15 tuổi, là giai đoạn rất có nhu cầu kết nối bạn bè, nhu cầu được thừa nhận trong nhóm bạn nào đó.

Do đó, trẻ giai đoạn này, sẵn sàng bỏ qua lời chỉ dẫn của cha mẹ, sẵn sàng nói dối thầy cô để bao che cho nhau, để tạo "uy tín" với nhau, để được thừa nhận là thành viên trong nhóm hội nào đó. Đương nhiên, chúng rất sợ hãi khi bị cô lập và đương nhiên nữa, chúng sử dụng thủ đoạn nói xấu, lôi kéo, cô lập một bạn nào đó như một kiểu trừng phạt nặng nề nhất. Đây là kịch bản rất điển hình; tâm lý học lứa tuổi gọi giai đoạn này là giai đoạn Tình cảm nhẫn tâm và lạh lùng.

Hiểu được điều này, tôi suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào để hỗ trợ, để dìu dắt con gái bước qua giai đoạn tâm lý Tình cảm nhẫn tâm và lạnh lùng mà ít bị tổn thương và đau khổ? Làm thế nào để điều ấy không thể xảy ra ở lớp của con gái? Làm thế nào để hướng dẫn và dìu dắt con vượt qua giai đoạn chật vật của tuổi mới lớn này, giả định tình trạng kéo bè, kéo cánh, nói xấu, cô lập xảy ra đới với con gái mình?

Một hiểu biết mang tính triết học, rằng: Bạn không có cách nào làm thay đổi hướng gió, nhưng bạn hãy học cách điều chỉnh cánh buồm, để vận dụng được sức mạnh của gió, nhằm đưa con thuyền về đích, thay vì để mặc cho gió cuốn con thuyền trôi dạt vô định, hay lật thuyền giữa khơi!

Khai mở hiểu biết này đã giúp tôi chợt tỉnh ngộ rằng, trong một môi trường tâm lý phức tạp, không đơn thuần, thì tôi cần phải biết vận dụng điều bất lợi ấy để hướng dẫn con gái cách tự thắp sáng nội lực, hướng dẫn con gái và cả chính bản thân tôi, cách quay vào bên trong, hướng sự quan tâm vào sức mạnh nội lực để trưởng thành! Đó là cách tốt nhất khiến chúng tôi vững vàng an nhiên trước "ngoại cảnh" tâm lý phức tạp.

## Tương kế tựu kế: Hướng dẫn con gái rèn luyện phép "an tịnh tâm" dù ngoại cảnh cuồng phong!

Hóa ra, sự khắc nghiệt luôn là người thầy vĩ đại! Hóa ra, tinh thần chủ động biến điều bất lợi thành lợi thế luôn là tinh thần "sẵn có";
luôn là cảm hứng "sẵn cớ" đối với những người mẹ, người cha yêu con cái một cách tỉnh thức và tràn đầy tuệ giác!

Và, đó là cách mà tôi bắt đầu tìm được lối để dìu dắt, từng bước giúp con vượt qua, có cách ứng xử với những tác động liên tục, những hệ lụy, biến thái bắt nguồn từ thói quen tư duy ngụy biện: Thói thị phi, vu khống, bôi nhọ, nói xấu, lôi kéo, cô lập, v.v...

Trong suốt giai đoạn con gái vào tuổi cập kê, tôi tìm mọi cơ hội để dành được thời gian nhiều nhất bên con gái.

Tôi luôn trung thành với một nguyên tắc của mình, đó là: Mẹ hứa với con gái, khi mà mẹ hiểu con đang "cần" mẹ, cần sự dẫn dắt, chỉ dẫn của mẹ thì dù có lúc con "không muốn" như thế, mẹ vẫn luôn ở bên con. Nhưng đến một ngày, bằng sự trải nghiệm và nhạy cảm, mẹ nhận ra rằng, con đã thật sự trưởng thành, "Con không còn cần sự dẫn dắt của mẹ nữa" thì mẹ sẽ không cần có mặt ở mọi nơi con có mặt!

Có lần, đón con gái đi học về trong cơn mưa dông đang vần vũ. Dù thế nào, mọi hoạt động xã hội trong thời điểm dông tố đó rất hỗn độn, vội vã có chút bất an.

Hai mẹ con mải miết đi trong mưa và chúng tôi phát hiện thấy một chú chó con bị thương đang run lẩy bẩy đầy hoảng sợ núp dưới gầm ô tô đang tạm đỗ bên đường. Chúng tôi quyết định dừng lại cứu chú chó đáng thương ẫy.

Trong lúc vừa hành động cứu chú cún tội nghiệp, Minh Khuê thốt lên với mẹ: "Ông Albert Einstein nói đúng mẹ nhỉ? Chúng ta đều có hai mắt, hai tai như nhau, nhưng chúng ta nghe và thấy những thứ không giống nhau, vì chúng ta nghe và nhìn bằng Tâm và Trí được giáo dục từ nhỏ. Giữa dông tố, giữa phố đông mà mẹ con mình đã nhìn thấy em cún nằm bẹp run rẩy dưới gầm xe, vì mẹ con mình luôn yêu thương chúng nó, mẹ nhí?"

Minh Khuê đã vận dụng rất chính xác điều nhà khoa học Albert Einstein đã gọi ý về giá trị của giáo dục tâm hồn.

Và tôi vận dụng điều con gái đã thấu đạt để dìu dắt tiếp: Con gái thật giỏi khi đã hiểu rằng, khách quan được soi chiếu, được nhìn nhận bằng chủ quan, nên người này lại nhìn nhận khách quan không giống người khác. Do đó, những ai đánh giá con, nhìn nhận con không hoàn toàn, hoặc khác hẳn phẩm chất nội tâm của con, thì con hãy hiểu rằng, họ đang nghĩ và hiểu bằng tâm hồn và hiểu biết của họ. Điều họ nói, dù ngợi ca hay bôi nhọ con, đều thuộc về họ, đều là sản phẩm của tâm trí họ, chứ không phải là con, không thuộc về con. Do đó, chúng ta sẽ thanh thản để nghe họ nói về một Minh Khuê, một Hải Âu của họ, và im lặng để tham chiếu xem nó có gì giống với mình không, thế thôi.

Bằng cách chuẩn bị cho con một tâm thế bình an quan sát trước những vọng dội của khách quan có liên quan đến bản thân, tôi đã, đang cố gắng để giúp con gái đáp ứng và ứng phó một cách thoải mái, an nhiên, giữ được nội tâm vững vàng hoan hỉ, khi xảy ra nhũng vụ "gạch đá" thị phi ném vào nó, hay những trò cô lập, bôi nhọ trở thành tình trạng kéo dài trong các nhóm học sinh, đặc biệt là học sinh nữ lứa tuối vị thành niên từ 11-15 tuối.

Quả nhiên, điều tôi lo ngại đã xảy ra, dồn dập, triền miên, lắt léo, tàn nhẫn trong những năm cấp Hai của con gái. Từ chỗ lập mưu bôi nhọ bạn gái, vu khống bạn gái lấy cắp tài liệu, đến nói xấu sau lưng, đến nói xấu bóng gió trước mặt; đễn việc xúi giục những bạn gái "đầu gấu" khác lớp đe dọa bạo hành, đến chỗ xúi giục, lôi kéo bạn bè, kể cả một số bạn trai cũng bị lôi kéo để cô lập, đến chỗ lôi kéo cả một số bà mẹ vào cuộc nói xấu, v.v..., hai mẹ con tôi vẫn an nhiên vượt qua đầy kiêu hãnh.

Điển hình là câu chuyện đáng xấu hổ như sau:
Dù đang trong thời gian chữa bệnh, không có điều kiện sức khỏe để tham gia luyện thi đội tuyển của trường, khi cơ thể còn rất yếu ớt, tôi nhớ đó là tháng 3 năm 2011, Minh Khuê vẫn gượng dậy đến dự cuộc thi học sinh giỏi tiễng Anh của thành phố Hà Nội, đó là một ngày rất lạnh.

Tôi đứng đó, nhìn dáng con gái nhỏ bé, yếu ớt mà rất kiên định bước vào phòng thi, lòng tôi đầy thương xót. Nhưng nó thì can đảm nói: "Mẹ ơi, cô Hòa đặt vào con bao nhiêu tin yêu, bao năm rồi, con không thể để cô thất vọng, con không thể phụ lòng tin yêu của các thầy cô đã rã́t tin con!"

Thế rồi, con gái đoạt giải Nhì cuộc thi ấy.
Tôi yêu và thương con vô hạn. Chiều tối hôm nhận được tin ãy từ cô giáo chủ nhiệm, đồng thời là cô giáo dạy Anh văn của con, tôi đã khóc rất nhiều. Sự xúc động đặc biệt ấy có ở mọi thầy cô đã và đang dạy Minh Khuê.

Nhưng thật kỳ cục, vào nửa đêm hôm ấy, tôi nghe thấy tiễng báo hiệu có tin nhắn từ điện thoại của con gái, lúc đó đã 2 h sáng rời, tôi ngạc nhiên tự hỏi, giờ này chắc phải có việc gì quan trọng thì mới cần thông báo gẫp. Nghĩ thế, nên tôi đã mạo muội đọc tin nhắn (gửi cho con gái), nội dung như sau: "Dù mày đoạt giải nọ kia, dù mày học giỏi, nhưng mày đã phải trả giá bằng sức khỏe của mày, mày biết chua?"

Tôi lặng đi hồi lâu, rồi tôi lấy hết can đảm gọi lại số máy đó, nhung không ai bốc máy. Tôi bèn xóa tin nhắn ấy đi. Tôi đã có một cuộc điều tra âm thầm nho nhỏ và cuối cùng tìm ra chủ nhân của số máy ấy là mẹ của một bạn gái trong lớp!

Sự thật này, tôi không chia sẻ với ai cho đến tận bây giờ. Tôi quyết định viết ra câu chuyện này, để bạn suy ngẫm, để bạn có được tâm thế "cảm thông, dùng dứt phán xét" ngay cả với nhưng biểu hiện ném đá tàn nhẫn đễn thễ, bởi nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở đâu mà không thể truy tầm nguyên nhân, không nên truy tầm làm gì.

Khi viết những dòng này, tôi nhớ tới hình ảnh đau khổ, phờ phạc, với mái tóc bạc trắng của một bà mẹ có cậu con trai bị kết tội "học giỏi mà dế".

Người mẹ dễ bị tổn thương ãy đã chia sé với tôi trong nước mắt nghẹn ngào: "Chị ạ, em uất ức lắm! Ngày nào cũng có mẹ gọi điện
đến nhà em, họ buộc tội con em "quyến rũ" con của họ, làm cho chúng không chịu học hành. Họ kết luận "thằng bé là bé tí mà dê!" Họ còn buộc tội em là người mẹ tồi..."

Em đã mất hơn 10 ngày nay, trùm kín mặt mũi, bí mật quan sát và em đã thấy điều ngược lại về những bạn gái mà mẹ của các cháu gọi điện đến nhà sỉ nhục em một cách hùng hồn.

Cuối cùng, không chịu đựng được áp lực do một số bà mẹ liên kết kiến nghị, gây áp lực với cô giáo, bạn trai ấy đành phải chuyển sang lớp khác.

Những diễn biến tương tự như nỗi đau của bà mẹ có cậu con trai bị "ném đá" như trên, chắc chắn sẽ còn xảy ra đâu đó, hàng ngày và điều tệ hại ấy sẽ là vết thương tổn theo mãi cuộc đời những đứa trẻ: nỗi tổn thương tâm hồn. Nỗi tổn thương ấy không chỉ còn đó với những trẻ bị "ném đá" không có tâm thế vũng vàng, không được mẹ chỉ dẫn và hỗ trợ tâm lý để đón nhận điều bất ưng từ ngoại cảnh dội vào. Mà ngay cả những trẻ a dua hay mang thái độ hằn học, nhẫn tâm ném đá, vu khống bạn bè, khi đã trưởng thành, chúng sẽ nhìn lại, sẽ cảm nhận sự kém cỏi, tự ti về bản thân kèm theo sự phán xét cha mẹ đã là tác nhân thúc giục chúng sống với thái độ tiêu cực đó.

Một lời khuyên với bạn là: Hãy vững lòng, đừng xúc động, đừng tổn thương, hãy tỉnh táo để luôn vững chãi với một nội tâm tràn đầy tuệ giác, đức tin và tình yêu mãnh liệt.

Có thể, ngay cả người ngụy biện, ngay cả người đã trót ném gạch đá vào bạn, biết đâu họ đã nghĩ lại, họ đã ân hận, chỉ vì họ không đủ can đảm để nói điều đó với bạn mà thôi.

## Con thuyền rỗng - phép khiêm nhường chuyển hóa nội tâm vững chãi

Đây là điều mà tôi được giác ngộ từ một gợi ý sáng suốt của Đức Phật: "Nếu bản ngã là con thuyền rỗng, thì mọi thị phi sẽ tự biến mẩt, nó không phát tác đđược năng lượng xấu đểhủy hoại cuộc sống của bạn nhu nó muốn thê".

Có một câu chuyện ngụ ngôn thiền rất sâu sắc:
"Một ngu phủ câu cá trong đêm. Dòng sông bình yên phẳng lặng chảy. Ngu phủ rất vui vẻ cất tiếng hát hoan hỉ tụ̣ thân. Bỗng có một con thuyền rỗng từ đâu tư do trôi tới, đâm sầm vào thuyền ngu phủ. Nhìn sang, thấy con thuyền rỗng không, anh ta nhủ thầm, ôi một con thuyền rỗng tình cờ, hơ ho. Đoạn, lại tiếp tục câu cá, tiếp tục lẩm nhẩm hát hò vui vẻ. Nghe tiếng hát văng vẳng, kẻ ngủ say trong lòng thuyền nọ choàng tỉnh và tồm cồm bò dậy nghĩ bưng phải nói lời cảm ơn người đã đánh thức anh ta dậy bằng một giọng hát rất hay.

Tuy nhiên, chưa kịp cất lời, thì gã ngư phủ đã nhận ra, anh ta nghĩ "Hóa ra, không phải là con thuyền rỗng mà có hẳn một kẻ ngồi trên đó!" - lập tức, anh ta thấy cơn giận nổi lên bừng bừng trong tâm trí, át hết cả sự vui vé lúc truớc, anh ta rủa xả kẻ là chủ nhân con thuyền vừa đâm vào thuyền của anh ta: "Ông là kẻ khốn, ông biết không. Tại sao ông dám cho thuyền đâm sầm vào thuyền tôi, ông không có mắt à, ông có biết ông đã làm mất đi sự thanh thản và bình yên của tôi không?..."

Hưng chịu trận gạch đá tù nguoò̀ ngư phủ, khiến gã say không còn nghĩ đến việc phải nói lời cảm on thân thiện, anh ta chột rút ra bài học nội tâm sâu sắc: "Giá mình cú là con thuyền rỗng, cú tiếp tục trôi, thì có lẽ mình đã giúp nguoòi ngu phủ kia tiếp tục vui vẻ. Giá nhu mình đừng lên tiếng..."

Vâng, "Đi̛ng lên tiếng!" đó là thấu hiểu tuyệt vời của tôi để làm yên nội tâm, để làm dịu những thị phi, nổi giận ngoại cảnh, để bước tiếp hành trình của mình mà không để "thị phi" can thiệp và ảnh hưởng tới con đường mình đã chọn.
"Một hôm, có một đệ tư đến hỏi Dức Phật:

- Thưa Thầy, tại sao nguời trong nhân gian phải vượt nghìn dặm xa xôi đến đây đê được thinh giáo, nhưng Thầy chỉ luôn im lặng truớc nhũ̃ng câu hỏi của họ?

Đức Phật trả lời:

- Khi (họ) chưa hiểu thì (ta) chưa nói! Nhũng nguời đến tìm ta và đặt ra nhũng câu hỏi, là vì họ chưa thỏa mãn "khách quan nào đó, điêu gì đó" theo cách của họ. Và, họ đến đây để hy vọng và chờ đọi ta trá lời nhũng
điều họ muốn nghe, muốn hiểu theo cách của họ thôi. Do đó, nếu ta nói điêu mà họ không muốn nghe, thì càng đẩy họ vào nhũng rắc rồi của sụ̣ $\hat{\text { ô }}$ minh, họ sẽ bôî rôî, sẽ nổi giânn, sẽ bất an và sẽ ném đá vào ta.

Thầy dứt lò̀i, đệ tử phủ phục dưới chân Đúc Phật, nói trong xúc động:

- Dạ bây giờ thì con thẫu hiểu rôi ạ. Rằng, chưng ngộ và sự tỉnh thức là một quá trình tự dấn thân, tự trải nghiệm, tự trả lời nhũng câu hỏi nẩy ra trong tâm trí. Không Đức Phật nào có thể thay con làm điêu đó. Sự có mặt của Nguời với gưong mặt bình lặng và an nhiên phúc lạc đến thế, là dấu hiệu, là ngu y y chi dẫn cho con đến cách thức đê bước đi, để tim thấy ánh sáng nội tâm, đ̂ẻ an nhiên và niêt bàn của con.

Đức Phạt nghe đệ tử nói xong, bèn cuời:

- Và, khi đó, họ cũng sẽ lặng im, bình thản như ta, sẽ không còn câu hỏi nào đưa đến cho ta nữa, họ đã chứng ngộ và họ là Đức Phật, và con cũng thê? Phật tại tâm là thê?"

Tôi mãi mãi hàm ơ triết học Phật giáo và những câu chuyện ngụ ngôn thiền vĩ đại, vi diệu, lung linh ấy, vì đó là nhũung ngọn hải đăng, giúp tôi thoát dần ra khỏi thói quen ngụy biện tăm tối, giúp tôi dần bước sang vùng ánh sáng của sự tỉnh thức, hoan hỉ nội tâm.

Tôi hàm ơn cuộc đời và số phận vì đã cho tôi làm đàn bà, làm mẹ, cho tôi sức mạnh Thiên chức làm mẹ nhiệm màu để tôi từng ngày, từng ngày, từng chút, từng chút, dìu dắt con gái của tôi, từ thơ bé được lớn lên, được trưởng thành, biết cách vượt qua mọi trở ngại của thói ngụy biện bằng thứ ánh sáng tự sáng tư bên trong.

Có người bạn thân, một cư sỹ rất trí tuệ đã khích lệ tôi bằng những chia sẻ thấm thía thế này:
"Cậu đã buoớc đi tù bóng tô̂i về miền ánh sáng, nhưng điêu tớ cảm phuc cậu, đó là cậu đã thông thái và kiên nhẫn để diu đắt Minh Khuê bước đi từ miên ánh sáng của mẹ đến miền ánh sáng nội tâm nội lực của cô bé ấy - thư ánh sáng lấp lánh, thường hà̀ng tuệ giác của triê̂t học Đức Phật nhiệm màu minh triế!!" (Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng)

Giờ thì tôi càng thấm thía câu "Phật quang thuoờng chiếu" nghĩa là gì!

## Lời cảm ơn sâu sắc từ con gái!

Cuối cùng, tôi cũng đã có thể khép lại loạt bài về tác hại của thói ngưy biện và cách thức để thoát ra khỏi lôi cũ ây; những phản tỉnh và thông điệp "gan ruột" của tôi với độc giả: Đểlàm người mẹ Thiên chức thông thái, hãy can đảm từ bỏ thói quen ngụy biện, vì đứa trẻ cần nhận được tưe bạn một tinh yêu tràn đầy tuệ giác.

Tôi trích dẫn những cảm nhận của con gái Minh Khuê vào ngày sinh nhật 17 tuổi của cô bé, khi tôi tặng con gái câu chuyện ngụ ngôn Dạy điêu tô̂i thượng. Một áng ngụ ngôn lấp lánh đẹp và quý báu như viên kim cương, thiên truyện ấy đã giúp chúng tôi trưởng thành, thấu đạt rất nhiều từ những ngụ ý sâu sắc.

Tôi muốn chia sẻ rằng, khi con gái tròn 17 tuổi, tôi tin cậy nhận thấy con gái đã đủ lớn để bày tỏ những quan điểm của mình như một người đã trưởng thành.
"Thời xa xua ở Nhật Bản, nguời ta thường dùng nhũng tông đèn bằng tre dán giấy với những ngọn nến ở bên trong. Một chàng mù, đến thăm bạn vào một đêm, được tặng một cái đèn lông để mang về nhà.
"Tôi không cần một cái đèn lông," chàng ta nói. "Bóng tô̂i hay ánh sáng đồ với tôi đêu giống nhau cả."
"Tôi biết anh không căn một cái đèn tông để soi đường," nguời bạn trả lời, "nhưng nếu anh không có một cái thì một người khác nào đó có thể đụng vào anh. Bởi thếanh nên cầm lấy nó đi."

Chàng mù ra đi với cái đèn lông và đi chẳng bao xa đã có người chạ Aụng ngay vào chàng ta. "Di đâu phải coi chùng chú!" chàng la lớn tiếng với ngườ lạ. "Anh không thấy cái đèn lông này sao?"
"Đèn của anh đã tắt ngóm hết rôi, anh bạn ạ!" Nguoời lạ trả lời".
Và dưới đây là cảm nhận của Minh Khuê:
"Mẹ yêu quý! Nhân sinh nhật 17 tuổi của con, nhưng gì con hiểu tùr câu chuyện ngụ ngôn này, chính là thể hiện phần thành quả 17 năm mẹ day dỗ và huoớng dẫn con, mẹ a!

Theo con hiêu, hình ảnh "Nguời mù" trong thiên truyện này là ngu ý sâu sắc đến một người bị mù lòa về tâm hồn và trí tuệ; là một nguời iô minh, tăm tô̂i. Bụt gợ y rằng, nếu tư nơi trung tâm của anh, nơi cốt lõo của anh mà tăm tô̂i, thì không một ngoai lực nào cứu vãn được; không ai hóa giải nổi. Bi kịch là khi tâm và trí của anh tăm tô̂i, mù lòa, thì sự tác động từ bên ngoài dù tốt hay xấu đêu chỉ dẫn đến nhưng thảm họa cho anh ta.

Theo con, thì có thê nhân vật "Người lạ" muốn lù̀a gạt anh bạn mù. Cüng có thểngười đó thật sự tốt bụng, mong cây đèn thắp sáng - nhu một cách tác động tù ngoại cảnh, mong lấy lại "hóa giải" sự mù quáng tăm tô̂ cho người mù. Song, cho đến cùng, thì nguời mù cũng chẳng thểgìn giũ ánh sáng của cây đèn, bởi anh ta cũng chẳng thể thấy gì. Ngay từ đâuu, nguời mù không có khả năng cởi lòng để đón nhân cái đèn, mà mang tâm lý "chôí bỏ", hoàn toàn khép kín trong sự mù quáng của bản thân, nên cung chẳng thểtrân trọng được cái đèn để mà biết cách gìn giũ nó.

Dù hiểu theo nghĩa nào đi nữa, thì con cho rằng thông diệp của câu chuyện là: nếu con nguời ta từ bên trong đã tăm tôî và mù quáng thì không có gì có thê hóa giải được sụ̂ tôî tăm đó.

Cú như cách con hiểu và thấu đạt, thì điêu me muốn gưi gắm đó là con hãy luôn nỗ lực học hỏi, mở rộng tuệ giác để trái tim con luôn là một trái tim mă̆t trời, để con tư soi sáng đường con đi, để từ trong trung tâm, cốt lõi của mình, con luôn bừng nở, tuooi tắn và sáng suốt.

Và, khi tâm tuệ con tự thắp sáng, con sẽ nhận biết được nhũng tốt đẹp tư bên ngoài, và lúc đó sự hỗ trợ từ bên ngoài mới trở nên có ý nghĩa; ngưọc lại, con cũng có khả năng nhận biết sụ gian dô̂̂, xấu xa, mưu chước ngoai cảnh, bởi chính ánh sáng tỏa ra tù tâm và trí tuệ của con.

Con cảm ơn mẹ đã dìu dắt và gợi ý để con dân hiểu điêu tôi thự̛̣g sâu sắc quý giá này. Con yêu mẹ rất nhiêu!"


## Motherland / Non nước

Tác giả: Lã Hồ Thị Minh Khuê
Chất liệu: Sơn dầu trên vải
Kích thước: $30 \times 40 \mathrm{~cm}$
Năm sáng tác: 2012


QUY LUẬT
SINH TỒN TỰ NHIÊN

- HỆ XƯONG SỐNG

CỦA TRIÉT LÝ
DẠY CON SÁNG SUỐT
"Bản chát của sự sống là tînh phụ thuộc lẫn nhau." (\#ức Phật)

Nô lực giúp trẻ hợp thông với tự nhiên, nhận diện những quy luật của tự nhiên áy là bạn đang được Mẹ Thiên Nhiên dẫn dá́t, cho bạn những gợi ý sáng suốt đẻ hành trình đöng hành của bạn cùng đưa trẻ luôn tràn đây tuệ giác, hoan hỉ.

## Tinh mẫu tuẹ glác cơn mưa bát tạn

Và, hẳn nhiên, đấy là một tình yêu không bao giờ mong manh. Không bao giờ nguội lạnh. Không bao giờ thất thường. Không bao giờ vơi cạn. Và, đấy chỉ có thể là tình của mẹ yêu con.

Là phẩm chất người nữ chảy trong máu mẹ. Từ khi là bé gái, từ khi là thiếu nữ, từ khi là người đàn bà.

Khát khao được tuôn cơn mua rào tình yêu lên ai đó, khát khao được quên mình cho ai đó là mạch nguồn sâu xa, hôi thúc để mẹ đự̛̣ làm mẹ.

Khi con chào đời, mẹ không thấy ngạc nhiên gì, không thấy lạ lẫm gì, chỉ như thấy con đã trong mẹ từ rất lâu và mẹ thuộc về con từ lâu lâu lắm. Mười tám năm rồi, chẳng có gì đổi thay trong cảm xúc ban đầu ấy, có chăng, là cảm nhận về tình yêu sâu sắc hơn, tin cậy hơn mà thôi.

Từ thuở ấu nhi, bằng đôi tay bé bỏng, con dắt mẹ vượt qua những vùng tối cuộc đời. Bằng đôi mắt trong veo tin cậy, con thắp lên trong mẹ ngọn lửa nhiệt thành. Thì sao không thể sống mãnh liệt khi có một tình yêu tin cậy đến thế bên ta?

Mẹ trở nên thông minh, mẹ trở nên sáng tạo, me trở nên can đảm và gan góc la thường. Và, quan trọng hơn, mẹ trở nên biê̂t yêu thương rộng lớn. Bởi, chính vì con là nguồn cảm hứng yêu thương bất tận, chính là con cho mẹ linh cảm rằng, kết nô̂i với rộng lớn mới là yêu con toàn vẹn và mênh mông nhất. Chính tình yêu dành cho con đã dạy cho me rằng, hãy tuôn chảy một cơn mưa rộng lớn, thấm đẫm rộng lớn - bởi vì con cần một môi sinh tình yêu tràn đây rộng lớn, một môi sinh tươi tốt rộng lớn. Và tình mẫu tuệ giác - luôn là cơn mưa rộng lớn bất tận.

Lời quen là lời con cái cảm ơn cha mẹ công sinh thành. Nhưng, lời này cũng thân thuộc không kém vẫn luôn vang lên trong mẹ, đó là lời mẹ cảm ơn con. Con đã có đó để mẹ được là conn mưa rào tình yêu trường thiên bất tận. Con đã có đó để mẹ hiểu mẹ thực sự là ai. Và, bây giờ mẹ có thể biết mẹ là ai mà không chút đắn đo: Mẹ là mẹ của con, giản dị thế, con yêu!

## Mẹ tin con dù con không hoàn hảo

## Cách điểu phục cho những bé nhút nhát!

Đìng bao giờ đầu hàng và thất vọng! Vì bản chất của tình yêu mẩu tử là nhu thế!
Tôi đã được nhiều bà mẹ trẻ chia sẻ những khó khăn, rắc rối của họ trong vai trò làm mẹ. Thường thì sau khi trình bày xong vấn đề của mình, họ đều kết luận rằng: Em đã cố gắng hết sức rồi, em đã làm tất cả rồi nhưng vẫn không hiệu quà!

Một bà mẹ gặp tôi, cô ấy nhỏ hon tôi chừng 10 tuổi, đã lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ. Cô ây chia sẻ rằng, cô ây cũng đã chuẩn bị chu đáo để cho con học đàn piano từ nhỏ, học vẽ, học toán, học thể thao, v.v..., bởi vì cô ấy cũng đã nghiên cứu về thuyết "Trí thông minh đa dạng", rằng cô ây đã đọc cuốn sách Bảy loại hinh thông minh của Tiến sĩ Thomas Armstrong trực tiếp bằng tiễng Anh hồi còn ở Mỹ, rằng nhưng gì tôi nói, tôi chia sẻ cô ây đều biết hết và đều thực hành với con gái, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau và cuối cùng "em phải thừa nhận rằng, tố chất sẵn có của đứa trẻ mới là điều quyết định làm nên thành công!"

Cô ấy nói mạnh mẽ và thuyết phục đến mức khiên tôi có cảm giác cô ây gặp tôi chỉ để khẳng định điều đã "đóng đinh" trong suy nghĩ của mình, rằng: "Tố chất sẵn có của đúa tré mới là quyết định làm nên thành công!"

Tôi hỏi: Con bạn học lớp mẫy rồi?
Cô ấy đáp: Cháu chuẩn bị lên lớp 7 !

Ừm, hồi Minh Khuê học lớp 6, lớp 7 tôi có nôn nóng, buông tay như em không?

Tôi nhớ lại và thấy rằng, tôi và cô ấy rất giống nhau về tình yêu con, chỉ̉ khác nhau chút nho nhỏ này thôi, tôi đồng hành cùng con với tâm thếbình an, hưởng thu phước hạh trong tù̀ng khoảnh khắc ấy.

Tôi cười nhẹ và nói với cô ấy rằng, "Đúng là mọi việc em làm cho con gái của mình cũng chẳng khác gì nhũng việc chị vẫn làm cho Minh Khuê, có khác chăng chỉ là chị cú làm thôi, tràn đầy yêu thuoong, bền bỉ, thầm lăng, không kỳ vọng, nên không thấy nôn nóng và thất vọng bao giờ!"

## - TÌNH HUỐNG

Tôi đã kiên nhẫn quan sát hơn hai giờ đồng hồ bé trai 2 tuổi đi cùng mẹ đến một buổi giao lưu có khá đông người. Bé luôn cố gắng khiến cho người mẹ phải chú ý đến, quan tâm đến và không rời bé bằng các "chiêu" như sau: Đòi ăn thứ không có trên bàn, đòi ăn theo kiểu không giống mọi người, đòi mẹ bế kiểu này, rồi lại đòi kiểu khác, rồi đòi về, đòi đứng lên, rồi bé í eo khóc, v.v...

Tất cả mọi "chiêu", chỉ là dấu hiệu cho thấy bé đang nỗ lực để mẹ phải tập trung toàn bộ vào bé! Bé sợ "lạc" mất mẹ, sợ mẹ bỏ rơi, sợ mẹ lãng quên bé... và người lớn sẽ gọi chung là "bé này hu, hay quấy, do mẹ nó chiêu quá!" v.v... Thực ra, tất cả là dấu hiệu bản năng sinh tồn mạnh ở những đứa trẻ nhút nhát, khi chúng bị đưa vào nơi công cộng, đông người!

Người mẹ trẻ ấy rất cầu thị, cô ấy chia sẻ với tôi rằng, đúng là cháu quá nhút nhát, phải làm gì để cháu hòa nhập cộng đồng dần dần?

Tôi bảo: Cần phải tìm ra các yễu tỗ, thành tố kết hợp đã khiến bé nhút nhát như:

- Yếu tố gen di truyền (bé có chú ruột thuở bé cũng rất nhút nhát);
- Có ai đó hay dọa dẫm bé không? Dọa ma, dọa công an bắt, dọa bác sĩ tiêm, dọa mèo tha, dọa chó cắn, dọa nhốt vào
phòng tối - khiến đứa trẻ cảm nhận môi sinh xung quanh nó thật đáng sợ và bất an nên nó sẽ đeo bám người mẹ như một phản ứng mãnh liệt của bản năng sinh tồn?
- Có đồ vật, bức tượng, tranh ảnh, hay bộ phim nào đã nhen lên trong bé nỗi sợ?

Sau gợi ý của tôi, cô ấy trả lời, "những điều chị nói em cũng đã thực hiện, rà soát hết rồi chị ạ, gia đình em rất hiểu và không ai làm gì khiễn cháu sợ".

Tôi gợi ý tiếp, "yếu tố gen là một tác nhân rất quan trọng mà bạn, do đó nguyên nhân gây nên chứng sợ sệt, nhút nhát của bé đã được tìm thấy, dù các thành tố tác nhân khác đã được loại trừ. Bây giờ là giải pháp tháo gỡ, điều phục!"
"Vâng, em cũng cố gắng lắm rồi chị ạ. Em cũng chịu khó cho cháu ra chỗ đông người, em cũng chơi cùng cháu, v.v..., nhưng chưa thấy cải thiện gì."

Nghe cô ấy giãi bày nôn nóng, tôi nhắc: Để huấn luyện đứa trẻ bớt đi, rồi khỏi dần chứng nhút nhát, mà lại nôn nóng đưa trẻ ra chỗ đông người để giúp trẻ chơi - thì đó là một sai lầm lớn. Trẻ càng nhút nhát, càng phải huấn luyện tuần tự, bắt đầu từ môi trường thân thuộc của nó, tổ ấm, với những người thân mà nó tin cậy.

Hãy thực hiện nhiều giao thức tình cảm trong khung cảnh ấm cúng với nó, hãy làm nó tin cậy, giúp nó dần có khả năng tự chơi một mình, trong khi bố và mẹ nó làm việc gần đó. Thỉnh thoảng, bố, mẹ dừng việc nói chuyện, trao đổi với nó, hoặc dừng việc quay sang ân cần ôm lấy nó. Bạn cũng cần nuôi một chú cún để làm bạn với bé.

Bạn cầnnhờcậynnữngbạn bè củabạncó congầntuổi bé, dànhthời gian đưa con của họ đến nhà bạn, để các bé chơi với nhau. Muốn vậy, bạn phải chân thành quý tình bạn và nỗ lực thu xếp những cuộc gặp gỡ đó, vì bạn hiểu điều này rất hữu ích cho đứa trẻ nhút nhát của bạn. Và, chính lúc này, bạn chứng ngộ một điều rằng, để yêu con bạn
trở nên biết yêu thương chân thành và rộng lớn. Rằng, tình yêu của bạn dành cho đứa trẻ phải chan chứa như con mưa, tưới tắm mát lành đến rộng lớn môi sinh của đứa trẻ. Đây là buớc giúp trẻ làm quen bạn mới trong môi truờng thân thuộc của nó!

Khi đứa trẻ của bạn đã gần gũi thân thiết với con của người bạn, bạn hãy đề nghị những cuộc viếng thăm mà bạn và bé sang nhà họ chơi. Đây là một bước tiến, đưa con bạn sang một khung cảnh khác, không phải nhà riêng của bạn, nhưng vẫn là những bạn bè, gương mặt quen thuộc, điều này giúp bé nhận ra ở một môi trường khác, bé vẫn an toàn và bình yên.

Cứ thế, bạn mở rộng những cuộc giao tiếp, tuần tự, êm ái, không nôn nóng, tự nhiên, gần gũi để đứa bé nhút nhát dần "bỏ quên" phía sau chứng sợ hãi, khi mọi sự diễn ra thật thoải mái.

Và, đến một ngày, khi bạn đề nghị, hay tổ chức hoặc chủ trì một cuộc vui cho những gia đình thân thiết, cho các bé cùng vui chơi, còn cha mẹ ngồi ngắm, bạn nhận ra con mình với gương mặt thật tự tin, vui vẻ và chơi quên mình với các bạn của nó.

Đến lúc ẫy, bạn có thể cười hãnh diện mà mặc cho nước mắt tràn qua má... vì chỉ bạn mới hiểu rằng, bạn đã hành động bễn bỉ với đức tin vũ̃ng vàng nhuoờng nào, rằng con bạn rất tuyệt vời, dù ban fâu bé không hoàn hảo.

Vâng, có đứa trẻ nào sinh ra là hoàn hảo? Nhưng đứa trẻ nào cũng là thiên thần của tình mẹ yêu con.

Có đứa trẻ nào sinh ra mà không gặp chứng nọ, tật kia và bạn hãy bình tâm đi cùng nó, để điều phục, để yêu thương. Bạn đừng bận tâm so sánh đứa trẻ của mình với đứa trẻ nhà bên cạnh.

Một đứa trẻ dễ ăn - để bé khỏe, bé đẹp người mẹ cần nỗ lực một - nhưng nễu đứa tré của bạn khó ăn, thì bạn hãy nỗ lực 10-20 thậm chí 100 lần hay hơn thế, có sao đâu?

Một đứa trẻ bản tính dễ gần, tự nhiên, hồn nhiên - để bé hòa nhập cộng đồng người mẹ cần nỗ lực một - nhưng nếu đứa trẻ của
bạn nhút nhát, sợ hãi, bạn hãy nỗ lực 10-20 thậm chí 100 lần hay hơn thẽ, có sao đâu?

Một đứa trẻ an hòa, biết kiểm soát hành vi - để đưa bé vào kỷ luật tự giác, người mẹ nỗ lực một - nhưng nễu đứa trẻ của bạn mắc chứng tăng động giảm sức chú ý thì bạn hãy nỗ lực 10-20 thậm chí 100 lần hay hơn thế, có sao đâu?

Vì yêu con là hành trình tận hiến và ban tặng của người mẹ! Vi đứa trẻ không tự nhiên hoàn hảo và vì thế, Mẹ - mới là danh xưng thiêng liêng - Người không bao giờ mệt mỏi để dẫn dắt đứa trẻ với đức tin không lay chuyển, rằng: "Mẹ luôn tin con, dù con không hoàn hảo!"

Vâng, thành công luôn mở cửa với nhũ̃ng trái tim người me yêu con mãnh liệt, bền bỉ, không bao giờ đâu hàng và thất vọng.

## Mẹ Thiên Nhiên dẫn lới tôi đi

## Cẩm nang chăm sóc trẻ nhū nhi "khó"

Khi lọt lòng, Minh Khuê đã phải đương đầu với rỗi loạn ở cả hai bản năng cơ sở: 1/ Ăn (bú) bị nôn ói không kiểm soát do van thực quản bị nong doãng (trong quá trình điều trị tràn dịch sau sinh) điển hình có ngày nôn trớ đến chục lần! 2/ Rối loạn giấc ngủ - khó ngủ, giấc ngủ nông, dễ bị tỉnh giấc nếu không được ẵm bế trên tay.

Từ chứng rối loạn này, dẫn đến rất nhiều rắc rối khác mà bé và tôi phải đương đầu trong suốt giai đoạn nhũ nhi và ấu nhi: ăn rất chậm, phải ăn mịn đến 6 tuổi, ngủ thiếu giấc, táo bón, v.v...

Đó là quy luật hiển nhiên, vì cơ thể là một bộ máy tinh vi nên chỉ cần một "bộ phận" gặp rắc rỗi thì sẽ kéo theo nhiều rắc rối ở những bộ phận khác. Tôi hiểu điều này và tự đặt bản thân vào một tâm thế "đón nhận mọi rắc rô̂i" và tìm cách điều phục, để cơ thể bé được nhận những điều kiện phát triển trong hài hòa. Trong mọi lúc, kể cả khi quá mệt mỏi và căng thẳng, tôi không bao giờ đầu hàng hay bỏ qua.

## Vì sao tôi lại có tâm thế "đương đầu" chủ động nhu thế?

Bởi vì, tôi được thấu đạt một hiểu biết khoa học quý giá, đó là: não bộ của một cá thể người được phát triển hoàn chủnh (cả về trọng lượng, thể tích và chất lượng) bắt đầu từ trong bào thai cho đến tròn 4 tuổi là dừng lại, trong khi những bộ phận khác của cơ thể vẫn tiếp tục phát triển!

Chỉ có 4 năm để não bộ được hoàn chỉnh - thời gian ấy thật sự không dài để tôi cho phép trì hoãn việc giúp con điều phục những rắc rối!

Hiểu biết khoa học này rất quan trọng, nó thôi thúc và luôn nhắc nhở tôi: "Hãy nuôi dưỡng giai đoạn nhũ nhi của con sao cho khoa học nhất, tốt nhất có thể, để con phát triển lành mạnh đúng quy luật và được sở hữu một "não bộ" có chất lượng tốt nhất như Mẹ Thiên Nhiên ban tặng, so với chính bé nếu không được chăm sóc đúng!"

## Điều phục rối loạn giấc ngủ của nhũ nhi!

Minh Khuê gặp rắc rối với giấc ngủ ngay từ sơ sinh và điều này là một rắc rối lớn. Bé có thể thức chơi một mình không khóc, không quấy, giấc ngủ dù được mẹ dỗ công phu cũng chỉ được 10-15 phút là bé choàng dậy chơi một mình, nếu mẹ lót bé ngủ giường, võng hay nôi, dẫn đến, tổng lượng thời gian ngủ trong ngày của bé là thấp hơn rất nhiều so với một nhũ nhi cần ngủ, nhũ nhi lớn lên và hoàn chỉnh các cơ quan sống trong giấc ngủ, đặc biệt là giấc đêm. Thực trạng này, nếu để lâu, sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng phát triển của bé, đặc biệt là chất lượng hoàn chỉnh hệ thần kinh trung ương và não bộ.

Để điều phục rắc rối này cho con, tôi học theo cách của loài chó, khi quan sát chó mẹ cho con nằm trên bụng, cạnh bầu vú mẹ và cuộn chặt con trong đám lông êm ái, những chú cún non nớt yên ổn ngủ lăn lóc mãn nguyện, mà các cụ gọi là chó con say sữa. Tôi cũng ôm con trước ngực và mình ngồi ngủ để như lót một cái ổ êm ấm cho Minh Khuê tròn giấc, việc này tôi thực hiện bền bỉ, cho đến khi nhũ nhi điều phục được giấc ngủ, sâu hơn và dài hơn, khoảng trên 2 giờ đồng hồ/giấc.

Thời gian tôi làm theo cách "chó cái nuôi con" như thế kéo dài cho đến khi Minh Khuê tròn tuổi. Có câu, "tái ông mất ngựa", tôi hay đùa thế, khi mà việc điều phục giẫc ngủ tự nhiên cho nhũ nhi nhưng kiên định từ chối dùng đến thuốc, bằng cách ngồi ôm con ngủ, điều đó lại giúp cho nhũ nhi được sở hữu một cái đầu tròn mà không bẹp cá trê do bị nằm nhiều!

## Điều phục rới loạn ăn uống: Những gọ̣i ý từ Mẹ Thiên Nhiên và người mẹ Việt cổ xưa!

Khi phát hiện nhũ nhi mắc chứng nôn trớ không kiểm soát, tôi choáng mất một thời gian, có khóc và đau khổ.

Đi khám nhiều bác sĩ thì các bác sĩ đều dẫn tôi đễn nguyên nhân chính: do giai đoạn nằm lồng ấp để điều trị tràn dịch phổi; thể trạng yễu không có phản xạ bú nên điều dưỡng viên đã cho bé ăn bằng đường xông thực quản, ống xông nong van thực quản của bé nhiều lần trong ngày và tiếp diễn nhiều ngày đã khiến chiếc van thực quản nhũ nhi vốn đã mong manh, non nớt lại bị nong một cách phi tự nhiên trở nên bị doãng, mất phản xạ đóng van. Bác sĩ lắc đầu: "Không có thuốc nào khắc phục được tình trạng này, chỉ hy vọng và chờ đợi đến khi thể trạng cháu bé được nâng lên, cơ thể tự điều phục mà thôi!"

Một mâu thuẫn lớn đặt ra đó là, nhũ nhi không thể giữ thức ăn trong dạ dày, thì cơ thể có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, làm sao để nâng thể trạng và vì thế chứng tật nôn trớ đến bao giờ mới chấm dứt! Vòng luẩn quẩn ấy vẽ nên một tương lai u ám cho sức khỏe dinh dưỡng và sức khỏe não bộ của nhũ nhi!

Trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện Việt Xô lúc bấy giờ, nay gọi là bệnh viện Hữu Nghị, trao đổi với tôi: Do trẻ nôn trớ thức ăn, đồng thời nôn ra toàn bộ dịch tiêu hóa do túi mật, tụy, gan tiết ra để tiêu hóa thức ăn.

Do đó:
(a) Nếu sau khi trẻ nôn trớ mà cho ăn thức ăn mới, có nghĩa là "chúng ta bắt một cái máy không được tra dầu mõ̃" phải khởi động; nghĩa là thức ăn không có dịch vị, men vi sinh và enzyme để chuyển hóa, dẫn đễn cơ thể suy kiệt.
(b) Nếu sau khi trẻ nôn trớ mà không cung cấp dinh dưỡng, thì đứa trẻ dần rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nhanh chóng, dẫn đến chậm phát triển, kém chất lượng toàn thân, trong đó những
cơ quan thần kinh trung ương, não bộ, mắt là ảnh hưởng rõ nhất do thiễu dinh dưỡng và thiếu máu!

Hiện trạng này được bác sĩ gọi ý một số cách khắc phục như sau:

- Khi trẻ nôn trớ, người điều dưỡng, cụ thể là bố mẹ, hứng lại và cho tré ăn lại dung dịch trẻ vừa nôn ra, nhằm lấy lại những dịch vị, men tiêu hóa, enzyme trong dung dịch đó. Giải pháp này mắc một số hạn chế về vệ sinh, cảm quan và thực sự là một cuộc "tra tấn" thần kinh với người mẹ và nhũ nhi, ấu nhi!
- Sử dụng một loại bột dinh dưỡng đặc biệt của hãng Abbott - USA, dưỡng chất đã được ion hóa, dồi dào enzyme, men tiêu hóa, men vi sinh, chất xo hòa tan v.v..., thường dùng cho những bệnh nhân suy kiệt, các cơ quan chức năng không còn hoạt động hiệu quả, thời điểm ấy loại bột dinh dưỡng này chỉ có ở khoa dinh dưỡng bệnh viện Hữu Nghị. Giải pháp này, tuy không "tra tẫn" về mặt thần kinh trước mắt, nhưng những khuyến cáo lại rất "tăm tôî" đó là, nếu dùng loại bột này, trước mắt trẻ được cung cấp bù dinh dưỡng tức thời, thẩm thấu qua thành ruột ngay, nên nếu trẻ nôn ra thì vẫn còn một phần được cơ thể kịp hấp thụ. Nhưng về lâu dài, dùng loại dinh dưỡng này là sử dụng con dao hai lưỡi, nó ru ngủ mọi cơ quan chức năng tiêu hóa của trẻ, khiến các bộ phận chức năng sống này trở nên lười biếng, dẫn đến không hoạt động và không phát triển bình thường như quy luật phải thế!

Sau khi nghe bác sĩ Toán, người bạn lớn đôn hậu giải thích, gợ ý như vậy, và đưa cho tôi một gói bột dinh dưỡng, bảo "Em cú cầm về dùng thử cho bé, vừa dùng vùa thăm dò em nhé. Mình đã gặp đúfa bé khó chăm thì phải ráng, em nhé!"

Tôi bước đi mà lòng thấy cô đơn vô hạn.
Nỗi thương con và lòng can đảm, tôi có nhiều, nhưng sao vẫn thấy một chặng dài gian nan chờ đón.

Đang đi trong khuôn viên bệnh viện, tôi chợt nghe tiếng chim hót líu lo trên vòm cây xanh đang đầy nắng mới. Chợt tôi nhớ lại
hình ảnh ngày nào trong khu vườn của ba mẹ, những ổ chim non lúc lủi trên cây. Tôi quan sát những khi chim mẹ đi kiếm mồi, chúng thường ngậm mồi vào " một cái túi dưới vùng cô", khi về tổ, chúng trào ngược thức ăn ra, mớm vào những chiếc mỏ chim non đang há ra háu đói.

Hiện tượng này được khoa học giải thích, đó là chim mẹ trộn thức ăn trong cái túi đầy men tiêu hóa và enzyme của cơ thể nó, sau đó mới mớm cho chim non để đảm bảo thức ăn được tiêu hóa tốt nhất trong dạ dày vốn non nớt và chưa dồi dào men vi sinh và enzyme của chim non! Nhớ lại hình ảnh chim mẹ mớm mồi cho chim non, tôi lập tức nhớ về câu hát mẹ tôi hay hát: "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa/ Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương" (ca dao), thế là tôi reo lên: Mẹ ơi, con nhận ra đường đi để nuôi bé Minh Khuê rồi!

Sau khi thăm khám sức khỏe tổng quát, biết chắc mình không mắc bất cứ bệnh lây nhiễm nào, tôi thực hành điều phục chứng nôn trớ không kiểm soát của Minh Khuê bằng cách nhai cơm mớm cho bé.

Đây là cách nuôi nhũ nhi cổ xưa của người Việt từ việc bắt chước thiên nhiên. Người Việt cổ xưa không có tập quán chăn nuôi bò sữa, nên không có tập quán nuôi trẻ bằng sữa bò thay thế sữa mẹ, lý giải phần đông người Việt không sở hữu men lactose trong hệ tiêu hóa, loại men nhằm giúp cơ thể hấp thụ đường sữa, vì thế nhiều người cứ uống sữa là sôi bụng và đau bụng. Sau này, để phù hợp và chiều chuộng thị trường Việt Nam, các nhà sản xuất sữa đều bổ sung thêm loại men này trong thành phần sữa bột đưa vào thị trường Việt Nam.

Vậy, những người mẹ Việt cổ xưa, trong hoàn cảnh mất sữa, không có sữa, họ đã nuôi con bằng gì? Câu trả lời là: Cơm búng (mẹ nhai cơm mớm cho con).

Tôi cảm ơn $M e ̣$ Thiên Nhiên đã cho tôi nhũng gợi ý tuyệt vời, đã dẫn lối tôi đi.

Cảm ơn bà nội của tôi, người đàn bà thuần Việt mộc mạc đã từng kể cho tôi nghe những câu chuyện cảm động khi bà là mẹ,
nuôi 12 người con bằng cách mớm corm búng, bà bảo: người mẹ khéo nuôi con cũng như con chó, con mèo khéo nuôi con, thì miếng cơm sún cũng dẻo, nhuyễn lắm. "Ngày xưa, có sữa bơ gì đâu mà con của bà đứa nào cũng như củ khoai mập mạp, chẳng bệnh tật gì".

Bây giờ, bà nội của tôi đã mất lâu rồi, nhưng khi ngồi viết bài này để chia sẻ trải nghiệm với những bạn có nhũ nhi khó chăm, tôi lại nhớ bà vô cùng và nhận thấy bà thật là vĩ đại. Người đàn bà đẹp nhất làng thuở ấy, người đàn bà thuần Việt không biết gì về dịch vị tiết ra từ tụy, mật, gan để hỗ trợ tiêu hóa; bà cũng không hiểu về enzyme - tia lửa điện quan trọng của sự sống, hay men vi sinh, men tiêu hóa có trong nước miếng. Nhưng bà khiêm nhường học hỏi thiên nhiên, biết lắng nghe sự chỉ dẫn tuyệt vời của Mẹ Thiên Nhiên để thực hành thiên chức làm mẹ một cách thật kỳ diệu.

Tương kế tựu kế, tôi thường nhai cơm sún cho nhũ nhi bằng gạo lứt nguyên cám để giữ được nguyên vẹn vi chất trong cám gạo, chấtxơ có lợi cho tiêu hóa của trẻ. Vi tôi thấu hiểu, những trẻ bị rối loạn ăn uống sẽ gặp rắc rối với hệ bài tiết: bị táo bón lâu dài. Nhiều bố mẹ không quan tâm lắm đến rắc rối này, cho rằng vài ba ngày ị một lần vẫn rất ổn, nhưng thực ra, đây là điều không có lợi chút nào.

Bị táo bón do nhu động ruột kém hoạt động, lâu ngày khiến cơ thể nhũ nhi bị nhiễm độc âm ỉ, do chất thải không được tống ra ngoài thường xuyên, tích tụ trong cơ thể. Chất cám và xơ trong gạo lứt, các loại đậu đỗ được mẹ nhai nhuyễn là nguồn cung cấp chất nhu động, thanh thải tuyệt vời cho ruột trẻ nhũ nhi!

Thế mới hay, vì sao người phương Tây gọi thiên nhiên là người Me Thiên Nhiên với tất cả sự kính trọng. Bởi họ là những quốc gia đã trải qua, từng trả giá bởi cơn choáng sốc với những thành tựu và sản phẩm công nghiệp, vốn từng "xâm lăng" và thao túng vai trò đích thực của người mẹ thiên chức. Họ đã có thời gian phải trả giá do lạm dụng sản phẩm công nghiệp, trong việc thay thế vai trò nuôi và dưỡng tré nhũ nhi của người Mẹ Thiên Nhiên đích thực. Họ đã nghiêm khắc thừa nhận và dần trở về gần gũi với những chỉ dẫn của Mẹ Thiên Nhiên.

Tôi đã kế thừa truyền thống của bà nội và bị thuyết phục từ những chỉ dẫn khoa học, giúp tôi tự tin thực hành phương pháp nuôi nhũ nhi khỏe mạnh theo những gợi ý từ Me Thiên Nhiên, dù khởi đầu phải đối diện quá nhiều rắc rối!

Do tôi chủ động đối diện với những rắc rối, kiên trì và có phương pháp tìm kiếm giải pháp, biết phối hợp những hiểu biết khoa học hiện đại để thực hành nuôi nhũ nhi theo những chỉ dẫn từ Mẹ Thiên Nhiên và Mẹ Việt cổ xưa, nên đã đảm bảo cho Minh Khuê luôn trong thể trạng hoàn hảo để lớn lên với một não bộ được cung cấp đủ dưỡng chất không bị tác động bởi tân dược tổng hợp.

Minh Khuê của tôi, cô bé khó chăm và khó nuôi từ giây phút lọt lòng, đứa trẻ sinh ra không hoàn hảo - nhưng bằng nỗ lực phi thường mà tôi chỉ có thể tin rằng, nó có được kết tinh từ tình yêu từ mẫu bí truyền nhiều đời - đã luôn đáp ứng đúng "lộ trình" phát triển của một nhũ nhi lành mạnh: ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, chín tháng lò dò đi men. Cân nặng luôn đạt chuẩn, ổn định, không trồi sụt. Hơn thế nữa, bé luôn vui vẻ, hoạt bát, không ỗm đau vặt vẹo, 4 tháng mọc răng, 8 tháng gọi "Mẹ!", đầy năm gọi "Me ovi!".

Do được nuôi đủ dinh dưỡng, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp của nhũ nhi luôn trong trạng thái ổn định tốt, do đó, mặc dù chưa điều phục xong chứng nôn trớ không kiểm soát, đến 6 tuổi mới khỏi hẳn nhưng Minh Khuê luôn là đứa bé kháu khỉnh, bụ bẫm và đáng yêu!

Bao nhiêu cam khó tôi giành về mình để tặng con gái bé bỏng một khởi đầu tốt đẹp - dù chúng tôi không hoàn hảo từ đầu.

## Dạy con - nghệ thuật dẫn dắt chư không chi là âp dụng phương pháp

## Bữa ăn nào của con cũng là buổi trình diễn nghệ thuật của mẹ!

Trước khi bay sang trường Harvard nhập học là khoảng thời gian hai mẹ con tôi có nhiều thời giờ gần gũi bên nhau, tham gia các hoạt động cùng nhau, tâm sự và nhớ lại nhiều kỷ niệm.

Một lần, tình cờ Minh Khuê nhắc lại cho tôi nhớ một kỷ niệm rất ngộ nghĩnh khi con còn bé:
"Con nhớ lắm hình ảnh mẹ ngồi tỉa đàn cá bằng vỏ táo, trong lúc con ngồi ăn những miếng táo mẹ đưa cho. Mẹ vừa tỉa hình cá, vừa kể cho con nghe câu chuyện về những nàng tiên cá xinh ơi là xinh, có giọng hát hay mê hồn như thế này này. Rồi mẹ biểu diễn, hát cho con nghe... hi hi. Những nàng tiên ấy ngồi hát dưới ánh trăng xanh ngời, khiến các chàng thủy thủ ngây ngất. Rồi mẹ làm động tác giả vờ ngất xiuu khiến con cười tít...

Hay mẹ lại kể câu chuyện về đàn cá hồi bơi hàng chục nghìn km từ đại dương xa xôi, ngược tìm về nơi mà chúng đã sinh ra. Mẹ kể rẫt xúc động và thỉnh thoảng mẹ lại nhắc: "Mẹ tia xong đàn cá thì Minh Khuê ăn xong quả táo, con nhé".

Rồi Minh Khuê kễt luận: "Ngày ấy, bữa ăn nào của con cũng là một show trình diễn nghệ thuật của mẹ." Rồi Minh Khuê ôm vai mẹ, nói: "Nhớ lại mà thấy yêu mẹ lắm!"

Thế đấy, " giai đoạn kim cuoong" của con gái, giờ đây, dội về trái tim tôi thật nhiều kỷ niệm ngọt ngào, tuy không khỏi có những bùi ngùi.

Lúc Minh Khuê còn nhỏ, cô bé mắc chứng khó ăn và nôn trớ không kiểm soát, vì vậy, tôi luôn sáng tạo ra những câu chuyện hấp dẫn để giúp con ăn một cách vui vẻ và hiệu quả hơn.

Kể chuyện cho con ăn, đó chính là cách mà tôi nỗ lực dùng có ý thức và thường xuyên sáng tạo thêm nhiều mẩu chuyện mới, để điều chuyển sự quan tâm của trí não trẻ vào tình huống câu chuyện, nhằm giúp cho bữa ăn của trẻ không trở nên "cưc hình" vật vã với cả hai mẹ con. Sau này, việc "bịa" ra những câu chuyện hấp dẫn, kỳ ảo còn là cách để tôi thuyết phục con gái ăn những món ăn theo phương pháp thực dưỡng của mình, vì bạn biết rằng, món ăn thực dưỡng ban đầu không bao giờ là món khoái khẩu!

Cuộc sống trôi với muôn sự bộn bề, tôi ngỡ như mọi chuyện có thể đã vào quên lãng. Nhưng không, nó đã hằn sâu vào trong tâm trí của Minh Khuê, để bây giờ cô bé có thể kể lại một cách xúc động như vậy.

Gần đây, có nhiều bạn hỏi tôi: "Chị đã nuôi con theo phương pháp nào?", hay "Chị đã áp dụng phương pháp nào để dạy con?"

Câu hỏi này không phải đến giờ mới có, mà chính bản thân tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rằng, tại sao lại gọi là "Phương pháp"?

Ngay từ khi Minh Khuê còn bé, tôi đã đọc rất nhiều những tác phẩm về giáo dục. Tôi thấy rất rõ một điều là, những phương pháp được định danh kiểu như: Nuôi con theo phương pháp mẹ Nhật, mẹ Hàn, mẹ Pháp, mẹ Trung Quốc, mẹ Do Thái, mẹ Mỹ, v.v..., tựu trung, những bà mẹ đó, để có thể thành công trong đồng hành cùng con, thì chắc chắn một điều, họ đều là những bà mẹ có cảm hứng làm me rất mãnh liệt, yêu con, có trách nhiệm và hơn nữa, đó là những người mẹ có ý thức tìm hiểu, tìm tòi trong đại dương tri thức - khoa học của nhân loại, rồi chọn lấy con đuờng phù hợp với riêng họ.

Tôi cứ nghũ đơn giản thế này, yêu con, nuôi dạy con, đồng hành cùng con, đó là một hành trình rất sinh động, linh hoạt và sống động. Nó không phải là việc chúng ta trồng lúa ngắn ngày hay dài ngày, để áp dụng phương pháp nào đó! Càng không phải là việc
trồng nấm, nuôi rong biển, nuôi trồng loài thủy sản, sản xuất hàng hóa công nghiệp trên dây chuyền hiện đại, v.v..., để áp dụng quy trình, phương pháp một cách khuôn mẫu, khô cứng và máy móc.

Tồi nghã, nuôi dạy con cái thì không chỉ như thế. Bởi vì, bản thân mỗi đứa trẻ khy sinh ra đã là một tiểu vũ trư, nó đã có những khác biệt và độc lập tương đối, không khuôn mẫu, điều này gợ ý rằng, nhiều đứa trẻ cùng cha mẹ, nhưng cha mẹ vẫn nên tìm tòi cách thức đồng hành phù hợp với tùng đưa trẻ, không nên nghĩ cách dùng cho đứa lớn hiệu quả, tất sẽ hiệu quả với đứa sau.

Không có những đứa trẻ nào hoàn toàn giỗng nhau, và do đó, không thể áp dụng một quy trình hay phưong pháp giống hệt nhau mà hy vọng đem lại những kết quả giáo dục thành công giống hệt nhau!

John Dewey, tác giả của cuốn sách Dân chủ và giáo dục, đã khẳng định: "Không có một nền giáo dục nào hoàn hảo cho tất cả mọi cá thể". Từ đó, tôi chịu đọc và chịu khó nghiên cứu, tham chiếu các phương pháp, để nhận thức được cái gì là mấu chốt, là kết tinh phù hợp với Minh Khuê và mình nhất.

Tôi thích dùng cách diễn đạt này: "Nghệ thuật tểboố mẹ đồng hành cùng con", bởi một lế, nếu như nấu ăn cũng có thể nâng lên thành nghệ thuật, bữa ăn mới có những món ăn ngon và đẹp. Người thơ may cũng có thể trở thành nghệ sĩ, sản phẩm của cô ấy trở thành tác phẩm nghệ thuật nhờ ớc sáng tạo trong thiết kế. Người chooi cây cảnh cũng trở thành nghệ nhân, khi anh ấy cống hiến nhiều đam mê và hiểu biết của bản thân cho công việc trồng cây cảnh, v.v... Và, bất kể một sản phẩm nào đưọcc taco tác với tâm huyết của nguò̀ thọ đều được gọi là tác phẩm nghệ thuật! Như vậy, mọi thành tưu được làm với sự sáng tạo không ngừng thì được trân trọng gọi là nghệ thuật.

Vậy thì vì cớ gì, một người mẹ nuôi con, một kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa, tuyệt vời như vậy mà việc đồng hành cùng bé yêu chỉ được định dạng trong khuôn khổ, cứng nhắc, máy móc, kém sáng tạo, kém đam mê, chỉ là áp dụng phương pháp nào đó?

Tôi nhớ một nhà tư tưởng của thế kỷ XX , đã nói một câu rất hay rằng: "Bản thân cuộc sống của bạn là chất liệu nghệ thuật. Nó nhu một phiến đá câm thạch hay nhu một phiến đá hoa cưong, hoàn toàn tùy bạn đặt tên cho nó. Với sự lao động và nỗ lực sáng tạo, bạn điêu khắc lên nó và biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật".

Vâng, bạn không cần vay mượn các phương pháp, bạn chỉ nên tham khảo và nhận lẫy ở đó những gợi ý để từ đó nhận thấy rõ hơn cuộc sống của bạn, hành trình của bạn với con tràn đầy chất liệu, sự rung động và không lặp lại với bất kỳ mối quan hệ mẹ con, bố con nào khác trong xã hội.

Tôi đã không ngừng sáng tạo từ tình huống đời sống. Nó cứ đến rất tự nhiên, tình cờ, không sắp đặt, nó phong phú và đa dạng, tôi lợi dụng nó và chuyển hóa nó thành những tình huống sư phạm nhằm làm đầy lên cho con gái những nhận thức, hiểu biết mới mẻ.

Không có giờ lên lớp nào, không có giờ giảng nào, nhưng suốt 18 năm, tôi luôn là Người Thầy không quyền miễn nhiệm. Không có sự nghiêm cẩn bởi áp dụng một phương pháp khuôn mẫu nào đó, cuộc sống của chúng tôi vẫn hoan hỉ như dòng chảy tự nhiên! Không bị gượng ép vì bất cứ sự điều chuyển nào cho khớp với một "phương pháp" nào cả! Những câu chuyện tôi "bịa ra" để giúp con ăn ngon miệng hơn thực sự giúp tôi luôn "kê cao gối ngủ" sau mỗi ngày trôi qua với cảm giác mình đã hướng dẫn con rẫt nhiều.

Những nỗ lực sáng tạo cuộc sống đó, không chỉ mang lại tác dụng cải thiện chứng biếng ăn và nôn trớ của Minh Khuê, sâu sắc hơn, nó đã cùng lúc bồi đắp dần trong cô con gái bé bỏng của tôi, vốn ngôn ngữ tiếng Việt; cách thức giao tiếp, kể chuyện có ngữ điệu, giai điệu; phát triển trí tưởng tượng trong đại não của đứa trẻ, v.v..., mà tôi gọi là bồi đắp môn nhân văn để tăng cường tố chất cho trẻ.

Hiệu ứng kép từ việc đồng hành cùng con, bắt đầu từ những việc đơn giản, nhỏ bé. Liệu có phuơng pháp nào, hay lớp học kỹ năng nào có thểhỗ trợ đự̛̣c một cách tinh tế, gân gũi và thường xuyên nhu cách người me, nguời bố đông hành bên đứa con yêu của mình?

Tạo hóa đã tạo tác một tuyệt phẩm là con của bạn, và việc bạn phải kế tục là hãy làm cho tuyệt tác đó, ngày một đáng yêu và đáng quý hơn. Làm cho hành trình với con trở nên đẹp đẽ, tràn đầy chứ không chỉ đơn thuần là áp dụng phương pháp hay chỉ là bắt chước, lặp lại của ai đó (và kèm theo sự lo lắng bồn chồn về một tương lai mơ hồ của đứa tré), trong khi, thực tại đang trôi đi nhạt nhẽo giữa thời kỳ lẽ ra sẽ là "kim cương quý báu" của cuộc đời con, mãi mãi sau này!

Ký ức tuổi thơ luôn mang những ấn tượng sâu sắc và lâu dài trong trí não. Nó là hành trang theo đứa trẻ trong suốt cuộc đời. Nhà văn của nhân loại thế kỷ XX, Vladimir Mayakovsky đã nói: "Mỗi một con người chúng ta, trong phẩm chất là một nguời nghệ sĩ đích thực". Vấn đề ở chỗ, bạn cần nỗ lực để cảm nhận được phẩm chất ẫy trong bản thân; nỗ lực sáng tạo trong vai trò thiên chức của người mẹ tràn đầy tình thương yêu - tỉnh thức và dồi dào sáng tạo!

# Đưng biến trẻ thành thùng chứa kháng sinh 

## Tân dược, kháng sinh: Nghi can tăng nguy cơ rối loạn phát triển ${ }^{1}$, tăng động giảm chú ý ở trẻ

Tôi đã đau đáu để viết về vấn đề này từ rất lâu, trong nỗi niềm tràn đầy thương cảm với những bố mẹ và những cháu bé có dấu hiệu rối loạn phát triển, hoặc tăng động.

Tôi tha thiết muốn chia sẻ những hiểu biết của bản thân trong quá trình trải nghiệm nuôi dạy con, quá trình vượt thoát lên tình trạng sơ sinh không hoàn hảo của bé Minh Khuê, để giúp con từ từ lớn lên trong cân bằng và mạnh khỏe: cả về thể chất cũng như sức khỏe thần kinh.

Từ trải nghiệm đầy dấn thân, tôi nhận ra rằng, một chế độ nuôi dưỡng từ nhũ nhi, ấu nhi có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai - phẩm chất của bản thể đứa trẻ về lâu dài, nếu không muốn nhấn mạnh là mãi mãi!

Do đó, tôi không cho phép bản thân trì hoãn hay mắc sai lầm nhiều lần. Bởi, trong khi nếu tôi xem nhẹ chất lượng chăm sóc đúng cách và hợp với tự nhiên, thì thời gian vẫn trôi và đứa trẻ vẫn phải đáp ứng để lớn. Tất nhiên, những thiếu hụt, sai lầm trong nuôi dưỡng và huấn luyện của bố mẹ khi trẻ còn nhũ nhi, ấu nhi, sẽ ghi lại

[^1]dẫu ẫn trong bản thể chúng, khó chỉnh sửa, hoặc mất rất nhiều công sức để chủnh sửa, khi chúng đã phát triển hoàn thành!

Trong quá trình chăm sóc, nuôi con và đặc biệt là thời gian gần đây, tôi gặp nhiều trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trai, mắc chứng rối loạn phát triển hay tăng động. Thực trạng ấy ngày càng phổ biến. Ngoài yếu tố hiếm gặp là bệnh mang tính lịch sử gia đình, gia tộc, thì căn nguyên gây bệnh khá mơ hồ, nghĩa là y học khó chỉ định những dẫu hiệu cụ thể trên cấu trúc sinh học, bệnh lý rõ ràng gây nên bệnh. Như vậy, tác nhân gây bệnh rất có thể nó mang đậm dấu ấn của quá trình nuôi dưỡng và môi sinh.

Điều này rất thuyết phục, vì chứng rối loạn phát triển và tăng động giảm sức chú ý, hoặc những sang chấn tâm lý đều là vấn đề của hệ thần kinh trung ương. Tôi đúc kết ra nhũng mẫu số chung ở những trẻ rối loạn phát triển, tăng động, như sau:

- Trẻ trai bị nhiều hơn trẻ gái: (1) do quá trình hoàn chỉnh hệ thần kinh trung ương của trẻ trai chậm hơn trẻ gái, nên dễ bị tổn thương hơn trong quá trình hoàn chỉnh; (2) Do vùng tư duy và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ trai phát triển chậm hơn dẫn đễn năng lực kết nối xã hội và bộc lộ nội tâm của trẻ trai bị hạn chế.
- Căn bệnh này thường gặp ở trẻ các nước phát triển hơn là tại những nước nghèo!
- Trẻ em ở các đô thị bị mắc nhiều hơn trẻ nông thôn.
- Trẻ trong những gia đình mà bố mẹ có học vấn và điều kiện kinh tế tốt bị mắc nhiều hơn trẻ ở những gia đình khác.
- Trẻ em Việt Nam thời hiện đại mắc nhiều hơn, tăng tiến dần theo thời gian, ghi dấu rõ nét tác động của lối sống gia đình thời hiện đại: ngày càng lệ thuộc sâu hơn, toàn diện hơn vào sản phẩm công nghiệp và ngày càng ít đi những kết nối tình cảm, gắn bó.

Nhưng điều này cho tôi một gọi ý rẫt đáng lưu y y về giá trị lớn của việc nuôi dưỡng và môi sinh có tác động mạnh mẽ lên sự hoàn chỉnh và lành mạnh của não bộ và hệ thần kinh trẻ.

## Không đặt niềm tin quá đáng vào tân dược và kháng sinh hãy lắng nghe Mẹ Thiên Nhiên chỉ lối!

Một manh mối đáng lưu tâm đó là: việc đặt niềm tin quá mức vào "quy trình nuôi con theo nhũng phát minh thời đại công nghiệp"; việc sử dụng nhiều sản phẩm công nghiệp, một môi trường gia đình bị sản phẩm và lối sống công - nghiệp - hóa xâm lấn, đồng nghĩa với việc môi trường của trẻ bị mất cân bằng thiên nhiên, thiếu hài hòa, thân thiện với quy luật của thiên nhiên, v.v..., là những tác nhân giấu mặt, gây nên chứng rối loạn phát triển, tăng động và nhiều lệch lạc về sức khỏe thần kinh khác nữa!

## * TÌNH HUỐNG

Khi Minh Khuê bốn tháng tuổi, tôi đã mắc một sai lầm!
Hôm đó, khi thấy bé sốt, kèm nôn trớ ào ạt, không kiểm soát, nhiều hơn mọi ngày, kèm giật choàng, mắt trố, miệng chúm chím, triệu chứng tôi chưa gặp bao giờ. Lo lắng và có phần mất bình tĩnh, tôi ôm con đến viện Nhi Trung Uơng để khám cấp cứu.

Bệnh viện rất đông bệnh nhi và người nhà bệnh nhi đông gấp 2-3 lần, vì bệnh nhi nào cũng có từ 2-3 người thân đi kèm, nên mật độ người trong viện là rất lớn.

Phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt khám và kết quả sau khám của bé, là thế này: bé sốt mọc răng, kèm theo tình trạng thiếu hụt nhẹ can xi nên có triệu chứng co giật, miệng chúm chím, nễu bố mẹ không chú ý, sẽ bỏ qua triệu chứng thoáng qua này, và tình trạng thiếu can xi sẽ biểu hiện ở mức độ cao hơn, như rụng tóc, tóc dựng, còi xưong, v.v...

Điều phục những rắc rối do mọc răng và thiếu hụt can xi bằng các phương pháp tự nhiên thì không khó, nhưng thời điểm đó, tôi thiếu hiểu biết những kiến thức cơ sở về khoa học và nuôi nhũ nhi, cộng với tâm lý "cú vào bệnh viện là mọi bệnh tật sẽ được chũu hêt" đã dẫn tôi đến sai lầm cơ bản trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhũ nhi:

- Hạn chế nguy cơ trẻ bị phơi nhiễm vì lạm dụng "niềm tin bệnh viện" - bạn cần trang bị kiến thức nuôi trẻ nhũ nhi thường thức!

Đưa con đi bệnh viện khi chưa thật cần thiết, nên đã khiến cơ thể đứa trẻ bị phơi nhiễm bệnh nhiễm khuẩn tại bệnh viên (lây chéo bệnh nhiễm khuẩn, vi rút tại bệnh viện, một thực tế khó tránh khỏi tại các bệnh viện Việt Nam).

Một ngày, sau khi đi khám bệnh ở viện Nhi Trung ương về, Minh Khuê bị sốt cao, khó thở và được chẩn đoán là nhiễm khuẩn đường hô hấp, rồi viêm phổi. Diễn tiến bệnh nhanh, phức tạp do kết hợp với việc mọc răng và hệ miễn dịch bị suy giảm.

Bác sĩ Tâm (bác sỹ chuyên khoa 2 về hô hấp, bệnh viện phòng chữa Lao Trung ương) được tôi chọn để thăm khám, điều trị cho Minh Khuê, nói: "Em phải chuẩn bị tinh thần chứ tiên lượng của cháu bé xấu lắm. Những đứa trẻ có thể trạng bình thường, cũng mắc phải viêm đường hô hấp các cấp độ đến nặng là viêm phổi trung bình 5-6 lần/năm. Bé nhà em đã nhẹ cân sau sinh, lại mắc chứng doãn van thực quản gây nên rối loạn tiêu hóa trầm trọng, rối loạn giấc ngủ... do đó, tình trạng sẽ nguy hiểm và khó khăn hơn rất nhiều".

Tôi rất buồn, nhưng không có thời gian để ngồi khóc, than vãn mãi!

Tôi bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân và loại trừ dần những nguyên nhân là thủ phạm khiến nhũ nhi hay mắc các bệnh khá thông thường như viêm đường hô hẫp và rới loạn tiêu hóa, dẫn đễn tình trạng, chúng trở thành cái thùng chứa kháng sinh do những quyết định mang tính "giải quyết tình huống" của bác sĩ và bố mẹ.

Tôii phát hiện ra, những nguyên nhân điển hình khiễn trẻ nhiễm lạnh do nước, gió lùa, mặc phong phanh vào mùa rét là điều dễ tránh.

Thực tế, nhũ nhi bị nhiễm lạnh và viêm phế quản, nhiều phần do được chăm sóc quá mức và không khoa học:

- Loại bỏ những quần áo, đồ dùng cho bé từ sợi tổng hợp ngăn ngừa trẻ nhiễm lạnh vì ngấm ngược mồ hôi!

Nhũ nhi được quấn quá nhiều quần áo đẹp, may bằng chất liệu vải tổng hợp. Trong một căn phòng đủ ấm áp thì việc quấn nhiều đồ, bao tay, bao chân kín mít, khiến thân nhiệt trẻ tăng cao, gây đổ mồ hôi, rồi trẻ bị ngấm ngược mồ hôi, dẫn đến tình trạng nhiễm lạnh.

Giải pháp: Tôi kiên quyết loại bỏ hết những đồ mặc cho bé bằng vải sợi tổng hợp, dù kiểu cách và màu sắc đẹp đến đâu cũng không bị hấp dẫn, vì không thoát khí tốt và không thấm nước và mồ hôi. Tập quán dùng quần áo cho nhũ nhi, ấu nhi may bằng vải tổng hợp (polyester) là rất phổ biến ở các bố mẹ Việt Nam.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận hiện tượng đổ mồ hôi, mà người lớn gọi là đổ mồ hôi trộm, là một quá trình lành mạnh và tất yếu để cơ thể trẻ thực hiện trao đổi chất mạnh mẽ. Do vậy, người me phải có thói quen kỷ luật là kiêm tra lưng của bé thường xuyên (một vài tiếng đồng hồ/Iàn) đểlau thấm mồ hôi do co thể tré bài tiêt (dù là ngày hay đêm).

- "Giữ cho cái đầu luôn mát và lòng bàn chân luôn ấm" được hiểu là một chỉ dẫn rất khoa học trong chăm sóc sức khỏe hô hấp cho trė.


## Nhũng đôi dép vải xinh xắn bằng cotton

Tôi quan sát nhiều bố mẹ rất chăm con, nhưng bỏ sót một chi tiết là phải luôn giữ cho lòng bàn chân của trẻ không bị nhiễm lạnh triền miên, tích tụ, do trẻ chạy nhảy trên sàn đá gra-nít, sàn gỗ lạnh dù là giữa mùa hè!

Để khắc phục điều này mà không phải đeo tất (bằng chất liệu sợ vải tổng hợp, gây bí chân, toát mồ hôi chân ở trẻ), tôi làm những đôi dép bằng vải sợi bông tự nhiên (cotton) để Minh Khuê đi trong nhà, bất cứ lúc nào, kể cả khi ngủ, để đảm bảo lòng bàn chân không bị nhiễm lạnh lại có tác dụng thẫm mồ hôi, nhưng vẫn thoáng khí!

Ngoài ra, tôi không lãng phí nhiều tiền bạc mua đồ, quần áo mới cho trẻ (vì chúng nhanh lớn và chưa có nhu cầu về cái đẹp duy hình thức) mà xin lại, sử dụng lại đồ của trẻ ra đời trước là con cái của anh chị, bạn bè tôi, như thế, vừa tiết kiệm được khoản tài chính
khá lớn, nhưng quan trọng hơn, là những đồ đã qua sử dụng, vải đã mềm, thấm nước, khắc phục hiệu quả tình trạng ngẫm ngược mồ hôi vào cơ thể nhũ nhi, ấu nhi!

- Thực hành ăn uống vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh tối đa nguy co trẻ bị rối loạn tiêu hóa.


## Đa dạng hóa thực phẩm - nhung đơn món trong tùng bũa sẽ giúp trẻ dễ hấp thư và không mệt mỏi.

Quan trọng hơn nữa, đó là thực hành đa dạng thức ăn trong chiến lược chăm sóc con, nhưng theo thực đơn Tây Tạng mà nhiều nhà khoa học Âu Mỹ đã chứng minh là rất khoa học, đó là: bữa ăn đơn giản, đơn món cho trẻ. Tôi không tích hợp nhiều loại thức ăn phức tạp khiến tụy + gan + mật của trẻ phải chịu áp lực quá tải do phải làm việc quá sức nhằm tiết đủ các loại men, enzyme, các chất vi sinh cần thiết để tiêu hóa một thực đơn phức tạp theo kỳ vọng của người lớn kiểu như, một bát bột, bát cháo gồm: cá + rau + phomai + nước xương hầm + gạo + hạt sen + đỗ xanh, v.v... Đây là công thức khá điển hình trong các thực đơn của trẻ ở Hà Nội hiện nay.

Vì tôi hiểu, mỗi loại thức ăn, lại đòi hỏi một số loại enzyme, men tiêu hóa khác nhau để chuyển hóa và hấp thu. Cùng lúc đưa vào cơ thể tré một lượng thức ăn quá phức hợp là làm cho hệ tiêu hóa của trẻ bị quá tải, gây nên tình trạng khó tiêu, dẫn đến trẻ lười ăn, phân sống, sợ ăn. Một thực trạng là, tuy nhiều trẻ được chăm sóc rất "chi tiết, chu đáo, cầu kỳ" vẫn bị suy dinh dưỡng dạng còi xương hoặc mập phì.

## Vì sao nên đặc biệt quan tâm đến các bệnh của nhũ nhi, ấu nhi ở hệ hô hấp và hệ tiêu hóa?

Vì đây là hai hệ chức năng sống của trẻ luôn phải đối diện với những rắc rỗi thường gặp nhất, lặp đi lặp lại nhiều lần ở một cá thể trẻ và có tác động, cộng hưởng qua lại rất mật thiết!

Điển hình là tình trạng: trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên như viêm chân răng, viêm lợi, sâu răng sữa, viêm mũi, viêm xoang,
viêm amidan, để lâu không điều trị dứt điểm, hoặc điều trị sai dẫn đến hệ hô hấp rất nhạy cảm, dễ viêm nhiễm sâu xuống đường phế quản và phối.

Khi tình trạng đã khá nặng, bố mẹ đưa trẻ đi bác sĩ và được kê đơn mà chắc chắn có thành phần kháng sinh thế hệ mới nhất, phổ rộng, đặc hiệu nhất giúp điều trị nhanh chóng bệnh, đúng như kỳ vọng của bố mẹ! Nhưng hệ lụy là đứa trẻ lại rơi vào tình trạng bị loạn khuẩn đường ruột do những hệ vi sinh lợi khuẩn dồi dào trong hệ tiêu hóa (gọi nôm na là các loại men vi sinh đường ruột) bị kháng sinh phổ rộng tiêu diệt!

Cổ xưa đã có câu: "đau chóng đã chầy" - ấy là quy luật điều phục của cơ thể!

Nhưng thời công nghiệp hiện đại, tôi cũng như nhiều bậc cha mẹ đã bị thôi miên bới truyền thông, quảng cáo và những thông tin khoa học không toàn bộ, nên đã không thể bình tâm tìm hiểu và thấu đáo điều thuận theo tự nhiên ấy!

Tôi suy ngẫm về giá trị của cụm từ "kháng sinh phổ rộng" - và hiểu rằng, cơ bản, loại tân dược này tổng hợp nhiều loại hóa chất, cùng lúc tấn công, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn khác nhau, trong đó có vi khuẩn gây bệnh đồng thời tiêu diệt luôn các loại vi sinh có lọ̣i cho cơ thể - vốn được coi "là hàng phòng ngự đâu tiên" bảo vệ cơ thể - những hệ vi sinh này khu trú rất dồi dào trong dịch nhầy tại các bộ phận mũi, mắt, miệng, hậu môn, cơ quan sinh dục, đặc biệt là ruột và dạ dày của trẻ.

Như vậy, thói quen dùng kháng sinh để dập tắt mọi bệnh thông thường, do kém hiểu biết trong chăm sóc sức khoẻ nhũ nhi, ấu nhi, sẽ dẫn tới làm giảm sức đề kháng tự nhiên của trẻ trong dài hạn, cơ thể trẻ dễ bị tổn thương, dễ nhiễm trùng và bố mẹ lại viện đến kháng sinh liều cao để điều trị cho bé. Vòng luẩn quẩn này là hiện trạng đáng buồn, khiến nhiều cháu khy sinh ra rất bụ bẫm, kháu khỉnh nhưng do phương pháp chăm sóc "tuởng nhu khoa học mà lại rất phản tự nhiên" đã khiến đứa trẻ bị mất đi cơ hội lớn lên với một cơ thể khỏe mạnh, não bộ khỏe mạnh, hệ thần kinh hoàn chỉnh, vì bị
các loại hóa chất tổng hợp ức chế ngay từ khi rất non nớt, tác động triền miên, mà cụ thể là thuốc kháng sinh liều cao, như bác sĩ Tâm (bác sỹ hô hấp chuyên khoa 2) khuyến cáo: trẻ nhũ nhi, ẫu nhi mỗi năm trung bình phải dùng từ $5-6$ liệu trình kháng sinh, mỗi liệu trình từ 5-10 ngày và nhiều hơn thế.

## Cây lá vườn nhà - đông dược, thảo dược thật vi diệu để trẻ lớn lên lành mạnh

Tôi nhấn mạnh, ở những rắc rối thông thường của trẻ, không nên lạm dụng kháng sinh. Thứ tân dược ấy từng cứu sống loài người trước nguy cơ nhiễm khuẩn nguy hiểm, tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, sẽ phản tác dụng nếu bạn sử dụng quá nhiều cho con trong nhưng nhiễm khuẩn thông thường mà lẽ ra, hệ miễn dịch cơ thể của bé có khả năng phòng vệ và kháng cự với sự hỗ trợ vừa phải từ cây lá tự nhiên hoặc thực phẩm chức năng.

Để giảm thấp nhất nguy cơ phải dùng đến kháng sinh phổ rộng thế hệ mới và liều cao "dập lưa" như tập quán hiện tại của nhiều bố mẹ, tôi thực hành nuôi và chăm sóc bé Minh Khuê theo những kỹ năng thuận theo tự nhiên mà tôi được thuyết phục. Như sau:

- Thực đơn từng bữa rất đơn giản, không tích hợp nhiều thực phẩm khác nhau vào một bát cháo, bột cho nhũ nhi. Tuy nhiên, đảm bảo đa dạng, hợp lý, dễ hấp thụ trong hệ thức ăn dành cho bé.
- Khi Minh Khuê bị sổ mũi, tôi dùng miệng hút mũi cho con, theo phương pháp mà tôi học được từ bà nội, chứ dứt khoát không dùng dụng cụ hút mũi cho trẻ bằng nhựa vẫn được bán trên thị trường, vì dụng cụ này có thể làm tổn thương niêm mạc mũi của trẻ, làm đau mũi của trẻ, khiến chúng sợ hãi, hơn thễ nữa, dẫn đến viêm nhiễm trầm trọng và sâu hơn, khó chữa hơn. Sau đó, bơm nước muối y tế nhằm làm sạch khoang mũi ngay, sau đó dùng miệng hút ra. Thực hành chăm sóc khoang mũi, xoang cho con cẩn trọng, theo phương pháp tự nhiên nhất, kết hợp với hiểu biết khoa học hiện đại đúng cách, để đảm bảo trẻ không bị tình trạng "lai rai
nhu tai mũi họng" - tình trạng dẫn đến nhiễm khuẩn đường hô hấp lặp đi lặp lại, triền miên!
- Thay vì đợi đến khi ốm bệnh là dùng kháng sinh, trong thành phần nước uống hàng ngày của Minh Khuê, luôn có nước đỗ đen, đỗ xanh.

Cách chế biễn: Đỗ xanh, đỗ đen nguyên hạt, nguyên vỏ, rửa đãi sạch, để róc nước, đem rang riêng từng loại, rang vàng.

- Cho cả hai loại đậu đỗ đã rang vàng trộn lẫn vào một hũ sành đậy kín đem phơi sương một đêm để hạt đỗ hút được khí của đất trời.
- Để tủ lạnh dùng dần.
- Cho một hai nắm đỗ hỗn hợp trên với nước lã đun như nấu chè, khi đã sôi, giảm lửa nhỏ liu riu. Khi thã̃y hạt đỗ nhừ, chắt lấy nước cốt chế thêm một chút nước đường phèn đã chưng, sao cho vị man mát, thanh, dùng cho bé uống, nhằm thanh thải độc tố, tác dụng bổ tỳ, thanh mát cơ thể! (Tôi duy trì tập quán này đến tận bây giờ).
- Các loại nước ép từ rau xanh, tươi sống như: nước lá bồ công anh (rất nhiều canxium); nước rau chân vịt (bina), nước ép rau dấp cá (giàu chất kháng sinh tự nhiên và giảm sốt hoàn hảo), nước ép bắp cải, nước ép lá rau má thực sự là những loại nước có tác dụng thanh lọc cơ thể cho trẻ, bổ sung diệp lục, chất kháng sinh tự nhiên, chất giảm sốt tự nhiên được tôi chọn chế biến (có cho thêm chút nước đường phèn chưng) để trẻ uống những lúc cơ thể sốt dịch, sốt theo mùa, sốt "tập dượt" miễn dịch thông thường.

Nước gạo lứt rang cũng rất tốt, nhằm cấp bù nước, tránh mất nước trong ngày sốt, hay ngày nóng rất hiệu quả, lành tính, trẻ uống bao nhiêu cũng được, không cần định lượng.

Trong thành phần nước uống hàng ngày của Minh Khuê, ngoài sữa mẹ ra, các loại nước rau xanh (ép tươi) kể trên được ưu tiên lựa chọn để bổ sung đều đặn.

Nếu các bạn quan sát, trong đĩa rau thơm của người Việt từ cổ xưa, rất chú trọng lá dấp cá. Nó được dùng ăn ghém để bổ sung
thêm kháng chất cho co thể và làm mát cơ thể rất hiệu quả. Nước dấp cá ép tươi có vị chua dôn dốt, chế thêm một chút đường phèn hay mật ong nguyên sinh thì là một loại nước uống vừa thơm ngon vừa là vị thuốc vô cùng tốt. Loại cây này dễ mọc, dễ sống và phân nhánh rất nhanh nên thường được mọc tự nhiên không bị thúc bằng thuốc hóa học.

Tôi nhấn mạnh "đuờng phèn" là vì đây là loại đường tự nó kết tinh trong bể mật, khá tự nhiên, còn giữ được nhiều vi chất tự nhiên, không bị mất đi trong quá trình sản xuất như đường tinh luyện.

Kết luận: Do được khuyến cáo về một "thực trạng không sáng sủa" nếu theo kịch bản, tập quán nuôi con thông thường, từ những bác sĩ mà tôi đã có thời gian giãi bày đầy đủ về các vấn đề của con gái mình, do đó, tôi đã nỗ lực chăm sóc bé bằng những chỉ dẫn rất thuyết phục về khoa học, gần gũi và hợp với quy luật của thiên nhiên, như sau:

- Hiểu được cơ chế bài tiết mồ hôi và sự nhiễm lạnh do thấm ngược mồ hôi lạnh để ngăn chặn nguy cơ bị viêm nhiễm đường hô hấp vì đây là nguy cơ phổ biến nhất!
- Thực hành chế độ thức ăn đơn món, không phức tạp trong từng bữa ăn của trẻ để bảo vệ hệ tiêu hóa không bị rỗi loạn.
- Sử dụng biện pháp hỗ trợ chất kháng sinh và chất giảm sốt từ cây lá thiên nhiên để giảm thấp nhất việc phải sử dụng kháng sinh thế hệ tổng hợp liều cao - điều dẫn đến hệ vi sinh có lợi của cơ thể trẻ bị phá vỡ, loạn khuẩn và lặp lại vòng luẩn quẩn vì cơ thể dễ nhiễm khuẩn có hại.
- Những cây lá tôi thường sử dụng, ngay cả đến bây giờ vẫn trong tập quán sử dựng của gia đình tôi như: nước ép rau má, nước ép lá dấp cá, rau chân vịt, cà rốt, bắp cải.

Các loại lá tắm như: lá chè xanh tươi, lá trầu không, trái mướp đắng để thay cho các loại nước tắm đóng chai được quảng cáo dành cho trẻ nhũ nhi, ấu nhi.

Tôi nhấn mạnh nước tắm bằng lá chè xanh đun lấy nước!
Nước lá chè xanh rất tốt, có chất làm se khít lỗ chân lông và chất kháng sinh tự nhiên giúp da dẻ trẻ nhũ nhi, ấu nhi luôn được bảo vệ thơm tho. Đặc biệt, với trẻ đang điều trị thủy đậu, bị mẩn ngứa, bị hăm lở, viêm da các loại, thì nước chè xanh đậm đặc đun sôi, để nguội rồi tắm cho trẻ là phương thuốc tuyệt vời, hữu hiệu và an toàn vô cùng!

- Kiên trì loại bỏ phần lớn những sản phẩm công nghiệp, nếu không thiết yếu, như đồ dùng, quần áo, thức ăn, thuốc kháng sinh, trong quá trình nuôi và dinh dưỡng tré!

Kết quả: Sau những kiên trì bề bỉ thực hành nuôi con thuận theo chỉ dẫn của Mẹ Thiên Nhiên đã được soi sáng bằng những hiểu biết khoa học, từ thời điểm 4 tháng tuối, Minh Khuê không phải dùng kháng sinh và thuốc giảm sốt lần nào cho đến tận năm cô bé 15 tuổi!

Việc không lạm dụng thuốc kháng sinh và thuốc giảm sốt, đã giúp đứa trẻ lớn lên trong lành mạnh, não bộ được hoàn chỉnh trong trạng thái hòa hợp tự nhiên, các hệ vi sinh có lợi trong co thể trẻ được cân bằng hài hòa, nên hệ miễn dịch của Minh Khuê được tập dượt thường xuyên, ngày càng trở nên vững vàng hơn theo tuổi trưởng thành, giúp Minh Khuê vượt qua những đợt dịch sốt một cách bình thản, dễ thích nghi trong mọi môi trường, dù thay đối đột ngột.

## "Giáo dục sớm" <br> xin đừng ngộ nhận

Tháng 11 năm 2012, Minh Khuê và thầy giáo - nghệ sỹ Nguyễn Huy Phương lên kế hoạch luyện tập cho dự án nghệ thuật "Hòa nhạc mùa ha" sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2013. Trong chương trình biểu diễn đó, điểm nhẫn là bản concerto dành cho piano và Minh Khuê là pianist. Thầy Phương đã rất cân nhắc để chọn cho Minh Khuê tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc Mozart Concerto No. 18 .

Tuy nhiên, sau hai ngày cân nhắc, Minh Khuê trao đổi với mẹ: "Con sẽ đề nghị thầy cho con chọn một tác phẩm của Beethoven". Tất nhiên là thầy hoan hỉ đồng ý. Và quả nhiên, đêm hòa nhạc ấy, phần trình diễn trong vai trò pianist của Minh Khuê đã rất thành công với bản Concerto No.3, Op. 37 của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven.

Sau đó, mỗi khi được khen về thành công của đêm diễn nhiều lần Minh Khuê thường nói với mọi người một cách khiêm tốn rằng, vì bạn ấy cảm thấy hợp với âm nhạc của hai nhà soạn nhạc cổ điển là L.V. Beethoven và Frédéric Chopin nhất trong số những nhà soạn nhạc mà bạn ấy từng được chơi tác phẩm của họ.

Có sự trùng hợp thú vị, Beethoven và Chopin là hai trong số (chỉ có) sáu tác gia cổ điển lừng danh mà hội đồng nghệ thuật Harvard yêu cầu thí sinh bắt buộc chọn tác phẩm của họ để trình diễn và gửi tác phẩm!

Bản thân Minh Khuê có thể cảm thấy hợp với Beethoven và Chopin như một sự tình cờ, ngẫu nhiên.

Nhưng với tôi lại khác: khi lần đầu nghe con gái tâm sự điều này, tôi đã nổi da gà vì xúc động, và càng thêm chắc chắn rằng, những gì tôi tiến hành trong dự án "dạy con từ trong trứng nuớc" không còn là niêm tin mo hồ nữa, mà thực tế là một chứng nghiệm sâu sắc, xúc động và hoan hỉ đến trào nước mắt.

Trở lại thời kỳ tôi mang bầu Minh Khuê, tình cờ tôi đọc được một cuốn sách, của một tác gia là cựu sinh viên Harvard, ông ấy khẳng định rằng, Harvard luôn theo đuổi triết lý "Học đểphát triển tố chất chứ không phải vì có tố chất mới đurọ̣c học!"

## Khi con vào dạ thì mạ đi tu

## Úng nghiệm kỳ diệu: Nhũng bản nhạc của Beethoven và Chopin

Niềm tin được thuyết phục bằng những luận chứng khoa học về một sự trưởng thành toàn vẹn của thai nhi trong bụng mẹ, sự tương tác của đứa con trong bào thai với cảm xúc hoan hỉ hay buồn bã, bình tâm hay lo âu bồn chồn của người mẹ là thực tế, sự cảm thụ âm nhạc hay là những phản ứng tiêu cực với những âm thanh khó chịu của thai nhi là rất rõ ràng, v.v..., khiễn tôi quyết đoán một tâm thế dạy con từ trong trứng nước - hay nói theo cách giản dị của dân gian là một tâm thế thai giáo với đức tin vững vàng.

Muốn thai nhi bình an, người mẹ phải dọn lòng để có được bình an, dù ngoại cảnh có thể là điều không như ý. Nhưng chỉ cần nghĩ về sự tác hại đến não bộ và tinh thần vui vẻ của thai nhi là tôi có động lực để thay đổi thái độ sống, quên những bực bội, bất ưng để sống an nhiên.

Dọn lòng không nghĩ đến sân hận, khổ đau; dọn lòng không màng đến danh lợi, sáng sáng tôi hít thở trước ánh bình minh lên, niệm cái nhìn vào bức ảnh Phật Bà và những Tiên Đồng an vui xinh đẹp, được tôi đặt ở đầu giường.

Tôi không xem phim kinh dị, phim bạo lực hay phim diễm tình sướt mướt, mà tìm kiếm những sách, tạp chí tri thức thường thức để đọc và nghiên cứu. Ăn uống lành mạnh và đặc biệt tránh sát sinh
để bình an tâm tôi. Tôi âm thầm và cặm cụi làm tất cả những điều đó bằng một tình yêu vô bờ với sinh linh bé nhỏ còn trong giai đoạn hình thành mong manh.

Tôi làm tất cả những điều đó, vì tôi tin vào những hành vi hướng thượng được duy trì bền bỉ có đức tin mãnh liệt, chắc chắn sẽ mang lại những điều tốt đẹp, dù không ai cầm nắm, sờ mó, hay nói theo ngôn ngữ hiện đại, là không định dạng và định tính được những giá trị ây!

Đồng thời với những việc làm ấy, tôi tìm những tác phẩm âm nhạc mà mình yêu thích để nghe. Chọn đi chọn lại qua một thời gian, tôi nhận ra rằng, tôi rất thích nghe Chopin và Beethoven.

Tác phẩm của hai nhà soạn nhạc này được tôi chọn nghe nhiều nhất và có những giai đoạn dài khi mang bầu Minh Khuê và suốt thời kỳ nhũ nhi của Minh Khuê, trong ngôi nhà nhỏ của tôi, chủ thường vang lên âm nhạc của hai nhà soạn nhạc này.

## Những bài giảng trong giấc ngủ REM - chủ động bồi đắp miền nhớ tiềm thức cho con gái!

Tôi nhận thức được giá trị của tiềm thức trong giai đoạn giẫc ngủ REM (giấc ngủ nông - là giai đoạn trẻ vừa mới ngủ hoặc là khi trẻ chuyển từ giấc ngủ sâu qua giai đoạn REM để tỉnh dậy).

Đây là giai đoạn rất quý để trẻ hấp thụ những giá trị mà bạn muốn, bạn chủ động bồi đắp cho trẻ, vì đây là thời gian hoạt động mạnh của vùng não tiềm thức. Khi ngủ sâu thì não hoàn toàn nghỉ, khi thức - não bị chi phối bởi hoạt động ý thức, bị phân tán sự chú ý bởi nhiều tác động ngoại cảnh diễn biến liên tục.

Khi vùng não tiềm thức hoạt động mạnh, là lúc hình thành các giấc mơ, hay nhiều phát minh, sáng chế, phép giải của các nhà khoa học đã có được trong khi ngủ, thì chính là trong giai đoạn ngủ REM này, hoặc như hiện tượng mộng du, có những người làm được những điều kỳ tích như đi trên mái nhà mà không ngã, cũng xuất hiện trong giai đoạn ngủ REM; hiện tượng thôi miên để một người chưa từng
cầm cọ bao giờ cũng có thể vẽ đẹp như họa sĩ, chơi đàn hay như nghệ sỹ, v.v..., đều là hệ quả có được trong trạng thái giấc ngủ REM - trạng thái não hoạt động miền ghi nhớ không ý thức.

Do được thuyết phục bởi những luận chứng khoa học, tôi thấy thật lý thú và vững tin cho con gái thưởng thức âm nhạc cổ điển từ thuở thai giáo, nhũ nhi rồi ấu nhi trong các giai đoạn ngủ REM hàng ngày của bé (ở trẻ nhũ nhi, giấc ngủ REM chiếm tới $50 \%$ thời gian ngủ).

Việc lựa chọn hai tác gia hoàn toàn do tình cảm, sự hấp thụ và sở thích của tôi. Tuy nhiên, phải sau 17 năm kể từ khi tôi bắt đầu bồi đắp những giá trị của nghệ thuật hàn lâm - bác học cho đứa trẻ của mình ngay từ trong thời kỳ thai giáo, rồi nhũ nhi, ấu nhi, tôi mới nhận được hiệu quả kỳ diệu và xúc động, khi con gái tâm sự: "Con thấy con thực sự phù hợp và khớp với âm nhạc của hai nhà soạn nhạc Beethoven và Chopin!"

Đây là một biểu dụ, một ví dụ về sự nỗ lực chuẩn bị sớm và tiến hành sớm một hành trình "dạy con sớm" của tôi với một đức tin sâu sắc vào sự hướng thượng, về một năng lượng tích cực sẽ tác động, nâng đõ̃ và thúc đẩy, để bé yêu của tôi có một khởi đầu đẹp đẽ, hạnh phúc, an vui mà không mơ hồ đến một thành tựu đào tạo thiên tài nào cả!

## Dạy trẻ sớm - không phải là tiến hành những lớp học cưỡng bức, khô cứng, giáo điều. Đó là hành động phản tự nhiên và quy luật

Xã hội hiện đang ngày càng nhiều những dự án mang tên rất mỹ miều "Phương pháp dạy trẻ sớm" với nhiều kỳ vọng để trẻ thông minh hơn, trở thành nhà toán học tài năng, học chơi đàn piano từ khi mới 2-3 tuổi, học làm thơ, học vẽ, làm toán, viết chữ,v.v..., khiến nhiều bà mẹ trẻ không khỏi lo âu, bồn chồn và mất phương hướng!

Hiểu biết của tôi về khoa học đó là:
Nhũ nhi từ 0-4 tuổi là giai đoạn quý báu để hoàn chỉnh não bộ. Trước khi tròn 4 tuổi, các vùng não bộ của trẻ chưa thực sự phát triển hoàn chỉnh, hệ thần kinh trung ương còn non yễu, nếu cứ ép trè học cuõ̃ng bức kiểu: ngồi viết chữ, làm toán, vẽ tranh, tập đàn, v.v..., là một hành động nguy hiểm cho hiện tại và tưong lai của bé.

Do hệ thần kinh và não bộ chưa sẵn sàng để làm việc theo dạng thức ép buộc, nó sẽ bị chờn và gây nên sợ hãi, lo lắng ở trẻ kéo dài trong những năm tháng cuộc đời tiếp sau. Tất nhiên, vì thế mà hiệu quả học tập rèn luyện của trẻ sẽ thấp hơn do bị mất hứng thú một cách có tiềm thức, ngay trong giai đoạn ấu nhi!

## Trẻ được sống hân hoan, được tham gia cuộc sống cùng bạn - ấy là trẻ được học rất nhiều!

## Hãy dẫn dắt đứa tré của bạn bằng trục quan sinh động

Ở giai đoạn ấu nhi và nhũ nhi, một kịch bản kinh điển cho trẻ để tiến hành dự án "học sớm" đó là: Quan sát - bắt chuớc cha mẹ - vốn là những người trực tiễp nuôi dưỡng bé. Do đó, Người Thầy đầu tiên và vĩ đại nhất của bé, người sẽ huớng dẫn cho bé nhưng bài học đầu tiên vào đời là cha mẹ vói một cách thức tiến hành cũng rất kinh điển: Làm guong và trục quan sinh động.

Tôi nhớ một câu chuyện rất xúc động thế này: Hôm ấy, là ngày nghi. Tôi tổ chức cho con gái và bạn bè của bé lên vườn sân thương để vui chơi. Tôii dặn dò các bạn và con gái thế này: Các con vui choi nhung nhớ đừng bẻ cây, vặt lá cây nhé!

Thế rồi, trong lúc choi, có một bé trai, lớn hơ Minh Khuê 4 tuổi, rẫt nghịch ngợm lén bẻ những cành cây. Lúc đó, tôi nghe tiễng bé Minh Khuê kêu lên thảng thốt: Anh ơi, nhựa cây tuôn như máu ứa kia! Và cô bé rơm rớm nước mắt. Tôi vội chạy ra giải quyết "sự vư", dỗ dành Minh Khuê để các bạn chơi tiếp.

Nhưng câu nói của Minh Khuê khiến tôi rất suy nghĩ: Vì sao cô bé không kêu lên: "Anh oi đừng bẻ cây mà mẹ em buồn?" Cách của

Minh Khuê là đặt mối quan hệ giữa cậu bé đó với cành cây bị bẻ cành, vì cô bé nhận biết rằng, cây cũng là một cơ thể sống, một cơ thể biết cảm nhận và không vô tri giác. Thông điệp cô bé muỗn gửi tới cậu bé, đó chính là: "Anh ơi, hãy thương cây, đừng làm đau nó!"

Đây là kết quả của nhũng lúc Minh Khuê làm vườn cùng mẹ, bé quan sát cây bưởi khi mang trái, thì những chiếc lá đang xanh ngời bỗng đồng loạt trút xuống. Bé hỏi: "Vì sao lại như thế?" Tôi giải thích: đó là khi những trái bưởi - giống như những đứa con của cây bưởi đang lớn dần, thì cần nhiều dinh dưỡng để lớn, vì thế cây bưởi hiểu rằng, nó cần phải trút bớt lá đi để dồn dinh dưỡng cho trái bưởi lớn lên!

Hình ảnh về "nhựa cây tuôn như máu ứa" được Minh Khuê dùng để nhắc nhở cho người anh họ của bé về thái độ biết trân trọng với những cây trồng, khi ấy, Minh Khuê chưa tròn 4 tuổi!

## Con đường và hành trình "dạy sớm" cho con trẻ tốt nhất chỉ nên là những hoạt động đơn giản mà ân cần chỉ bảo, thú vị và kiên nhẫn từng ngày không nôn nóng!

## Tự nhiên nhu nhiên

Chỉ là việc tôi đơn giản hiểu sâu sắc một biểu dụ rằng: Trẻ là một tạo tác của Mẹ Thiên Nhiên vi diệu, do đó, con đường hành trình dẫn dắt trẻ vào đời là một hành trình "Tự nhiên nhue nhiên" - hãy hành động hợp với tự nhiên, như tự nhiên.

Ngẫm kỹ hơn lời của dân gian mộc mạc mà thâm sâu vô cùng: "Uốn cây từ thuở cây non/ Dạy con từ thuở bé còn ngây tho". Tôi quan sát đến sự trỗi dậy của một sự sống thực vật: bắt đầu là hạt $=>$ rồi qua thời kỳ mầm $=>$ qua thời kỳ chồi $\Rightarrow$ rồi đến thời kỳ cây non. Bằng trải nghiệm, loài người thấu hiểu rằng, ở giai đoạn hạt $=>$ mầm $=>$ chồi thì chưa thể uốn được, mà phải kiên nhẫn đợi để đến giai đoạn "cây non" mới uốn!

Nếu bạn duy ý chí, thiếu hiểu biết, cứ cố tình uốn, thì mầm và chồi sẽ gãy vì nó còn quá mong manh, yếu ớt, chưa có độ dẻo và dai
để chịu đựng sự uốn nào! Bạn hãy thử cùng bé yêu ươm hạt mầm và quan sát xem có đúng thế không nhé, vì đây là con đường tôi và Minh Khuê thực hành rất nhiều lần, và lần nào cũng hoan hỉ xúc động quan sát sự thay đối mỗi ngày của sự sỗng từ hạt $\Rightarrow>$ cây.

Thò̀i thơ bé của cuộc đời cũng vậy, trong giai đoạn hạt (bào thai) $=>$ mầm (nhũ nhi) $=>$ chồi (ấu nhi) cách đồng hành với con của cha mẹ cần thiết đó là tạo một môi truờng tốt nhất có thể, cha mẹ thực hành làm gương, trực quan sinh động và trẻ có cơ hội để quan sát và bắt chước. Bạn sỗng hoan hỉ, trẻ sẽ nhạy cảm để nhận thấy điều đó trong mắt bạn. Bạn buồn hay vui, tré nhận thấy rõ hon bạn tưởng. Đây là điều lý giải vì sao có nhưng người có tính xẫu, tật xấu, tuy không bộc lộ truớc mặt trẻ, nhưng đưa trẻ dứt khoát không theo nguời đó, thậm chí khóc thét lên, hốt hoảng khi thấy ngườ đó.

Bạn phải nương, dựa và men theo sự nhạy cảm, tập tính thích quan sát và bắt chước của trẻ, đê bồi đắp cho trẻ những hiểu biết về thế giới xung quanh, bồi đắp sự nhạy càm tinh tế với nhưng hành vi biểu cảm phi ngôn từ, ngôn ngữ thân thể kiểu như: con chó nhà mình, khi mẹ về, nó vui, nó vẫy đuôi; khi bị mẹ mắng, nó cụp đuôi trỗn mất! Rồi, quả táo chín thì đỏ, nhưng quả đu đủ chín lại vàng ươm; quả na chín thì ngọt sao quả chanh chín thì chua đến rùng mình hả mẹ? Ông mặt trời trùm chăn ngủ thì trời tới, còn khi ông ấy bật bếp ga nấu ăn thì nóng nhất ngày, mẹ nhì?

Thế giới xung quanh bé thật kỳ diệu và nhìn thấy cái gì bé cũng bật lên câu hỏi: Vì sao? Thế nào? Bao giờ? Ở đâu?

Bé hỏi là bé đang học đấy, một sự học nghiêm túc và thiêng liêng hơn bất kỳ sự học nào về sau suốt cả cuộc đời. Nhưng tiếc thay, phần nhiều cha mẹ đã bỏ qua coo hội cho bé bài học thú vị, vì cho rằng, đó là nhũng câu hỏi vô bổ, nhạt nhẽo, tầm phào! Tiếc làm sao!

Thay vào đó, bé được cha mẹ và đội ngũ hỗ trợ các dự án triển khai phương pháp dạy trẻ sớm, phát hiện tài năng sớm... ngày càng hùng hậu, dự kiến xếp vào những lớp học, nhũng dự án học sớm, giáo dục trẻ sớm với những kỳ vọng khó hiểu làm sao: Dạy trẻ
viết chữ sớm, dạy trẻ biết đọc sớm, dạy trẻ chơi đàn sớm, dạy trẻ vẽ sớm, v.v...

## Phải học thuộc bài học của người thầy tự nhiên truớc rồi mới bắt đầu học "bắt buộc"

Tôi cứ ngẫm nghĩ hoài mà xót xa quá! Rằng khi trẻ chưa được quan sát sự dồi dào về màu sắc diệu kỳ ngoài thiên nhiên, sao trẻ biết vẽ sắc màu như thiên nhiên? Khi mà trẻ chưa được bồi đắp âm nhạc trong tâm hồn, sao bắt trẻ chơi nhũng nốt nhạc vô nghĩa? Khi trẻ chưa được đắm mình trong chim muông, cây cỏ, những bạn bè thỏa thê, sao bắt trẻ phải học nhũng ký tự - thứ được sinh ra để mô tả, mô phỏng cuộc sống thực đang diễn ra sinh động, phong phú thế kia?

Thay vì dạy trẻ vẽ hoa, hãy cho trẻ được đến bên bông hoa trong vườn thiên nhiên thơm ngát! Thay vì bắt trẻ phải ngồi luyện ngón khi mới 3-4 tuổi, hãy cho trẻ nghe những bản nhạc du dương của chim chóc, khe suối hay nhưng bản nhạc cổ điển êm đềm!

Thay vì yêu cầu trẻ viết chữ "mẹ" hãy ôm lấy trẻ, nhùn vào mắt bé và bạn sẽ được nghe bé gọi tên "mẹ" âu yếm xúc động đến nghen ngào!

Thế đấy, bằng những hiểu biết và tràn đầy thương yêu, tôi đã khởi động một dự án "giáo dục Minh Khuê sớm" như vậy và tôi được hưởng thụ cảm xúc làm mẹ thưở nhũ nhi, ấu nhi của Minh Khuê thật ngọt ngào, nhiều say đắm cho trái tim người mẹ! Tôi hãnh diện đã bền bỉ bồi đắp cho Minh Khuê được nhiều phẩm chất về óc quan sát trực quan sinh động, bồi đắp sự nhạy cảm và tinh tế vốn là thiên bẩm của trẻ thơ và may mắn không để phẩm chất này bị mài mòn bởi một lối giáo dục sai lệch, áp đặt.

Đây là cơ sở dồi dào cảm hứng và chất liệu để Minh Khuê bước vào học âm nhạc và hội họa ở tuối thứ 5 , được thầy đánh giá là tràn đầy nhạc cảm bẩm sinh; hay năng lực nhạy cảm sắc màu độc đáo và nhiều lợi ích khác nữa mà không thể mang ra đo và đếm bằng định lượng và định tính được!

Minh Khuê không tham gia bất cứ lớp học hay dự án "giáo dục trẻ từ sớm" áp dụng phương pháp từ bất cứ nhãn hiệu quốc gia tiên tiến nào? Bởi bài học và "khóa học" đầu tiên con gái cần được nhận đó là một tình yêu vô bờ, tỉnh thức và bền bỉ của mẹ! Và khi "tốt nghiệp", bé không có chứng chỉ gì, chỉ đơn giản là niềm hân hoan và một khả năng quan sát tinh tế về thế giới xung quanh, sự nhạy cảm và tràn đầy sống động!

## Bàn thêm vể trào lưu giáo dục sớm

## Có công mài sắt có ngày nên kim!

Nếu bạn mang đến cho xã hội một thanh củi - sẽ không bao giờ bạn nhận đự̛̣c cây kim!
Do đó, giáo dục sớm phải được nhìn nhận trách nhiệm của cha mẹ là nền táng!
Tôi từng có một, hoặc hơn, bài viết phân tích trên những quan điểm khoa học khách quan và trải nghiệm bản thân trong vấn đề giáo dục sớm cho trẻ. Tinh thần quán chiếu của tôi là rất chú trọng việc giáo dục sớm.

John Dewey - nhà giáo dục xuất chúng của nhân loại thế kỷ XX đã khẳng định: "Giáo dục là fân khai sinh thứ hai của đời nguời!". Điều này, nếu bạn đồng tình, có nghĩa rằng, giáo dục cần được nhận thức và tiến hành sớm nhất, chủ động nhất khi một cá thể được vào đời.

Vấn đề mà các bà mẹ trẻ, xã hội và cả các chuyên gia giáo dục Việt Nam đang bối rối đó là, như thế nào là giáo dục sớm? Do lúng túng, thiếu cách nhìn khoa học, đồng thời bị chi phối bởi truyền thông quảng bá, phần lớn các bà mẹ trẻ hiện nay đang bị "mất phuoong hướng", lo âu và bất an trong việc đồng hành cùng con cái của mình.

Đêm qua, dù rất khuya và rất mệt, tôi đã dành thời gian trao đổi khá kỹ với một mẹ trẻ về những bất an của cô ấy khi con của cô ấy vừa tròn 4 tuối:

Thưa cô, cháu không biết bây giờ phải bắt đầu tù đâu? Con cháu tròn 4 tuỗi, hiện giờ cháu không biêé bắt đâu cho học môn gì trước: Tiếng Anh, vẽ, piano, thể thao, v.v..., cháu thấy bạn bè cháu đều đã cho con cái vào các lớp giáo duc sớm và đêu bảo hay lắm, khiến cháu rất băn khoăn.

Do đó, ở bài này, tôi sẽ hệ thống lại quan điểm và con đường tôi đã trải nghiệm trong quá trình đồng hành cùng con gái như sau:

## Tự giáo dục bản thân và nỗ lực để bản thân là một cá thể có phẩm chất được giáo dục, có hiểu biết, có phương pháp tư duy

Giáo dục sớm phải được hiểu là một tinh thần toàn bộ của mỗi người chuẩn bị bước vào cuộc sống gia đình và có khát vọng làm cha mẹ. Điều này cho thấy nhận thức của bạn đã thực sự sâu sắc, khoa học, không mơ hồ và không bước vào vai trò làm cha mẹ chỉ vì thói quen, tập quán mà chưa thực sự chuẩn bị tốt về tâm thế và hiểu biết.

## Vậy, bắt đầu giáo dục con từ lúc nào là sớm? Bắt đầu ngay khi người mẹ mang thai và được gọi là thời kỳ thai giáo.

Trẻ sau sinh đến 4 tuổi là thời kỳ phát triển mạnh để hoàn chỉnh não bộ và hệ thần kinh trung ương, nên việc tiến hành và duy trì thực duỡng, súc khỏe lành mạnh, giao tiếp giao cảm, trục quan sinh động với thế giới xung quanh của trẻ cần được tiến hành bền bỉ, kiên trì, liên tục, nhue là cách để trẻ huởng thu cuộc sống và chính bạn "huởng thụ" giá trị làm cha mẹ, nhưng chính trong quá trinh dẫn thân toàn bộ trong việc chăm sóc, yêu thưong con cái một cách hiểu biêê, bạn đang giúp não bộ đứa trẻ trở nên có phẩm chất hoàn hảo nhất so với việc cũng chinh đứa trẻ ây nhung nhận được sự chăm sóc kém hon tù cha mẹ.

Hệ thần kinh trung ương của tré chỉ trở nên mạnh khỏe, khi bạn chủ động luyện tập cho bé một cách kiên trì, bền bỉ, liên tục ngay từ những ngày tháng đầu đời những tín hiệu, những mệnh lệnh để tré đần có được, rồi thuần thục các phản xạ có điều kiện: ị đái khi có tín hiệu xi, dừng dứt hành động khi có mệnh lệnh như "dừng lại" "không được phép" hoặc "nguy hiểm", v.v...

Đây là cơ sở trực quan sinh động vững chắc, có giá trị tạo nên độ thuần thục những thói quen tích cực của não bộ, từ đó giúp trẻ luyện tập phẩm chất, khả năng kiểm soát bản năng, kiểm soát hành vi, cảm xúc, v.v... Những phẩm chất này của bé được bạn rèn luyện thuần thục đến đâu sẽ quy định năng lực gia nhập xã hội của trẻ mạnh yếu, cao thấp khác nhau và còn nhiều hệ quả hơn nữa.

Như vậy, giáo dục sớm không gì quý giá hơn là sự dấn thân của cha mẹ, chuyển hóa mọi tình huống cuộc sống vốn dồi dào thành tình huống su phạm để dẫn dắt đúa trẻ tùng buớc, tùng buớc có đưọ̣c nhũng phẩm chất quý giá cho toàn bộ cuộc đời sau này.

Hoạt động não bộ của trẻ dưới 10 tuổi chủ yếu về tư duy trực quan sinh động. Do đó, cách học của tré là: Giác quan (nhìn, nghe, sờ mó, nếm, ngửi) $=>$ Quan sát $\Rightarrow$ Ghi nhớ $=>$ Bắt chước; nhut thế và không có cách gì khác!

Và như vậy, ở thời kỳ này, nhà giáo dục đâu tiên, cần thiễt nhất của trẻ không thểlà ai khác ngoài cha mẹ - nhũng nguời mà bé đặt toàn bộ sụ̂ tin cậy, nhũ̃ng người có thời gian gằn gũi, chăm sóc, tạo cho bé nhũng phản xạ điều kiện từ nhũng mệnh lệnh yêu thưong.

Do đó, khi trẻ dưới 4 tuối, kỳ vọng giáo dục con sớm của cha mẹ phải được hiểu như thế này: Cha mẹ nỗ lực yêu thương chăm sóc trẻ một cách có hiểu biết, trong môi trường ấm áp, lành mạnh của gia đình, cha mẹ làm, cha mẹ nhìn vào mắt bé nói lời yêu thưong, hướng dẫn $\Rightarrow$ trẻ sẽ nhìn $=>$ quan sát (trẻ ghi nhớ vào não bộ một cách không ý thức) $=>$ rồi bắt chước.

Cuộc sống, tinh thần, cảm hứng làm cha mẹ của bạn tràn đầy bao nhiêu, nghĩa là bạn đang là những nhà sư phạm giỏi nhất, nhân ái nhất để dạy con những kỹ năng cuộc sống, dạy con giữa sự sinh động tràn đầy của cuộc sống!

Tiếc thay, không ít cha mẹ đã vô tình "chối bỏ" vai trò nhà sư phạm của mình khi náo nức gửi con vào những lớp học kỹ năng, mà ở đó trẻ sẽ được nhận thức những nguyên tắc xã hội, những chuẩn mực xã hội thông qua mô hình, thông qua khái niệm
cứng nhắc - Kiểu tư duy mà chỉ nhũng trẻ trên 10 tuổi mới đủ năng lực hấp thụ.

Bạn gửi con vào những lớp huấn luyện kỹ năng sớm cho trẻ với một kỳ vọ̣ng viển vông rằng, con bạn sẽ đura nhũng thú học được từ mô hình, tù khái niệm, tù nhưng nguời không thể tràn đâay tình yêu như cha mẹ của nó. Bạn tin rằng bước ra từ nhũng lớp học đó, đứa trẻ của bạn sẽ sở hữu những phẩm chất xã hội, tố chất não bộ vượt trội, kỳ vọng trở thành những cá nhân xuất sắc, thông minh và đáng yêu?

Thật sự, đó là một lối tư duy ngụy tạo bị dẫn dắt bởi những nhà cung cấp dịch vụ.

Tròn 4 tuổi, đúáa trẻ cần được cha me rèn luyện năng lưc quan trọng truớc khi tham gia một tổ chức xã hội có nội quy:

- Tính kỷ luật tự thân;
- Khả năng tập trung toàn bộ trong một khoảng thời gian nhất định $30-45$ phút;
- Rèn luyện các sinh hoạt cá nhân, vệ sinh cá nhân vào nề nếp, biết kiểm soát hành vi tốt.

Khi đứa trẻ đã đự̛̣c chuẩn bị trong hơn bốn năm đầu đời để hoàn chủnh não bộ, để thành thục hệ thần kinh trung ương, để thuần thục những khả năng kiểm soát bản năng, kiểm soát hành vi - cảm xúc, thù có nghĩa cha mẹ đã tốt nghiệp giáo trình co sở về làm cha mẹ một cách xuất sắc, đáng khâm phục và xúc động.

Phẩm chất đứa trẻ lúc này, đã có thể nghĩ đến việc bắt đầu cho trẻ làm quen việc học cuỡng bức tăng tiễn dần từ nhẹ nhàng để phù hợp với cấu trúc non nớt chưa hoàn chỉnh của cơ thể trẻ. Nếu bắt tré học cưỡng bức với mức độ năng khi co thể non nớt, ấy là bạn đang bạo hành và lẫy đi cơ hội lớn lên lành mạnh của trẻ. Nguy hiểm hon, sự quá tải về sự học cuỡng bức khi hệ thần kinh tré còn non nớt chưa đủ sức đương đầu, sẽ ám ảnh, sẽ dẫn đến tâm lý sợ hãi và chán ghét việc học trong cả cuộc đời trẻ về sau.

Bạn phải thấu hiểu khái niệm học cuỡng búc: Là sụ̂ học đòi hỏi đứa trẻ phải có đự̛̣ hai phẩm chất quan trọng, đó là kỷ luật tụ̂ thân (Kỷ̉ luật
tư giác) và sự tập trung toàn bộ để thực hành một công việc trong khoảng thời gian quy định: 20 phút hay 30 phút hay 45 phút.

Vậy, bạn đã giúp gì cho con bạn có được những phẩm chất này, trước khi bạn vui vẻ đóng tiền để gửi con vào một lớp học nào đó? Có vẻ, bạn không có sự chuẩn bị cho trẻ gia nhập những tổ chức, mô hình xã hội nhỏ như lớp học, mà ở đó, đương nhiên tồn tại sự đánh giá cá nhân thông qua hành vi, hành động. Sự chê bai, cười nhạo, phán xét là có. Rồi, bạn lại tràn đầy thất vọng khi nói rằng: "Con nhà em bị cô giáo chê là mất tập trung, vô kỷ luật, không chịu học bài...".

Cô giáo chê bai, cha mẹ thoải mái phán xét và đứa trẻ vô tội trở nên bối rối vì không hiểu mình đang sai điều gì? Lâu dần, nó mất cảm giác về giá trị bản thân, nó cảm thấy mình tồi tệ là đương nhiên, trong khi cha mẹ buông một câu thở dài "Cha mẹ sinh con trời sinh tính!" Nhân cách đứa trẻ có thể trở nên nhu nhược lệch lạc hoặc lì lợm bất cần hoặc tăng động từ đó!

Trẻ cần được cha mẹ huấn luyện và chuẩn bị kỹ càng những kỹ năng xã hội như tính kỷ luật, tôn trọng kỷ luật của tập thể, giờ nào việc nấy.

Cha mẹ phải chủ động có giáo trình huấn luyện cho trẻ có được phẩm chất tập trung cao độ tăng tiến dần từ 10 phút, lên 20 phút lên 30 phút rồi 40 phút thông qua các hoạt động tô màu, hay nặn đất, hay xếp hình, xếp logo, cắt dán giấy, chơi trò "trút gạo vào chai lọ" để luyện độ khéo léo của đôi tay, v.v...

Bạn nên chủ động đưa việc vệ sinh cá nhân của trẻ vào một giờ nhất định trong ngày, chẳng hạn lúc 6h chiều theo tôi là hợp lý nhất, để khi trẻ đến lớp sẽ không mất thời gian, phiền nhiễu vì việc đi vệ sinh thất thường, lộn xộn. Đây là giai đoạn huấn luyện mấu chốt cho bé, cần tiến hành 3-4 tháng trước khi bạn cho con đến lớp học.

Và tất nhiên, bằng trái tim yêu con vô hạn, tôi đã tìm ra con đường này nhằm giúp con gái yêu quý của tôi từng bước gia nhập đời sống xã hội một cách vui vẻ, êm ái.

## Bắt đẩu học môn gì đấu tiên?

Muốn tạo hứng thú và lôi cuốn trẻ học mà không tạo ra áp lực chưa tương xứng với trẻ, thì cần dựa trên tâm lý lứa tuối.

Thể thao và vẽ nên được chọn cho trẻ làm quen và học đầu tiên. Lý do: Bơi, hay một môn phù hợp sẽ rất gần với bản tính thích hoạt động của tré, sẽ làm trẻ hào hứng và vì thế hiệu quả sẽ tốt hơn, việc học sẽ vui hơn.

Vẽ là bộ môn không đòi hỏi gắt gao tính kỷ luật, khổ luyện và kỹ thuật ngay từ đầu như piano, nên nó tạo cho trẻ khoảng hoạt động tự do sáng tạo lớn nhất. Tuy nhiên, điều này chỉ có giá trị khi đứa trẻ từng và đang được sống và đắm mình trong cuộc sống với thiên nhiên, được dành nhiều thời gian để quan sát sắc màu, hình khối, phong cảnh thiên nhiên, giúp não của trẻ có những dấu vết của màu sắc, sự lay động của cuộc sống.

Vẽ, tuy cũng là mô phỏng cuộc sống, nhưng là sự mô phỏng trong tưởng tượng, sáng tạo của trẻ, chứ không phải là sự mô phỏng khô khan, bắt buộc sao chép nguyên mẫu như những con chữ hay chữ số.

Tương tự, bạn bảo: Hè này sẽ cho bé học piano! Ôi, thật tuyệt! Nhưng bạn đã chuẩn bị gì cho con bạn vè̀ âm nhạc? Bé đã từng được nghe những bản nhạc không lời chưa? Nhiều chưa? Lâu chưa? Thường xuyên chưa? Bé đã từng nhìn thấy người nghệ sỹ chơi đàn? Và những câu chuyện thời niên thiễu với ký ức khổ luyện của những nghệ sỹ lừng danh chưa? Bạn hiểu gì về âm nhạc? Bạn hiểu gì về đặc thù của môn học ẫy? Bạn cảm thông sâu sắc đến mức nào, khâm phục và nhận hiểu đến mức nào giá trị của nhiều chục năm khổ luyện trên phím đàn của người nghệ sỹ, người thầy piano?

Thái độ nghiêm túc, thấu hiểu sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tỉnh táo, vững vàng và có hành động phù hợp để việc học của bé được diễn ra trong sự chia sẻ, hỗ trợ có hiểu biết của cha mẹ.

Nếu không như thế, việc học của bé sẽ vô cùng đơn độc, nhàm chán và vô duyên bởi cha mẹ bé không có chút hiểu biết, không có
chút yêu thích, quan tâm nào với bộ môn mà họ bắt ép con học? Bạn có nghĩ rằng, nếu chỉ đầu tư tiền để mua một cây đàn piano, bạn vui vẻ trả tiền học phí là bạn đã làm tất cả vì sự nghiệp học đàn của con, rồi sau đó, bạn có quyền phán xét đứa trẻ vì sự chậm tiễn của nó trong học đàn? Nếu nghĩ thế, bạn thật nông cạn và tàn nhẫn với trẻ! Tiếc thay, đây là cách hành xử khá phổ biến mà tôi quan sát thấy!

Đương nhiên, môn học mà thực sự trẻ được học sớm nhất đó chính là tiếng nói thân yêu của cha mẹ, nhưng cũng thật tiếc là các bậc cha mẹ chưa tự ý thức rằng, bản thân họ là nhà sư phạm đầu tiên, người dạy ngôn ngữ đầu tiên cho con cái, chứ đâu phải chờ đến lúc trẻ vào lớp 1!

Do đó, ngữ văn hay còn gọi là nhân văn là môn học bền bỉ, lâu dài thông qua việc kể chuyện, đọc truyện diễn cảm cho bé nghe, ngay từ khi bé còn trong nôi; thông qua mọi giao tiếp giao cảm, truyền cảm đầy sáng tạo, chủ động của cha mẹ dành cho bé trong mọi tình huống cuộc sống diễn ra vô vàn.

Cha mẹ nên từ bỏ lối giao tiếp dễ dãi, khẩu ngữ, lối nói cẩu thả, thiếu tư duy mạch lạc, thiếu nghiêm túc khiến lò̀i nói của bạn thiếu sức nặng truyền cảm, thiếu thông tin, biểu đạt rắc rỡi, lộn xộn, ngọng nghịu, sai lỗi chính tả, v.v... Nếu bạn không có động lực để sửa chữa những thiếu khuyết ngôn ngữ, không nỗ lực làm gương để nói năng chuẩn mực, rõ ràng, truyền cảm và chân thành thì sao bạn lại kỳ vọng con bạn sẽ giỏi trong môn học nhân văn sau này?

Và, khi tiễng Việt còn bập bẹ, ngọng nghịu, có nghĩa là tư duy ngôn ngữ của bé chưa được luyện tập để có độ thuần thục nhất định; cấu trúc vòm họng, lưỡi và khả năng phát âm tiếng mẹ đẻ của bé còn chưa chuẩn mực, nhiều phần do cha mẹ không chú ý rèn luyện và làm gương, thế thù bạn nóng vội cho trẻ học thêm ngôn ngữ thứ hai để làm gì? Liệu có đem lại lợi ích gì như bạn kỳ vọng?

Bạn hãy quan sát trẻ chơi. Chúng có thể lặp đi lặp lại một trò chơi rất lâu, mà bạn quan sát, bạn thấy nhàm chán, nhưng với trẻ, đó là cách để trẻ thuần thục một quan sát, một động tác, một nhận biết
khách quan và cảm thấy thú vị. Học đối với trẻ dưới 4 tuổi phải được trẻ hấp thụ thông qua trò chơi.

Và khi trò chơi "tiếng mẹ đẻ" chưa thuần thục, trẻ không có khả năng quan sát, hấp thụ một ngôn ngữ mới với nhiều rắc rối.

Do đó, ngôn ngữ thứ hai cũng là một môn học có thể bắt đầu dưới dạng trò chơi từ sớm. Tuy nhiên, muốn vậy, cha mẹ phải nỗ lực giúp trẻ luyện tập để năng lực tiếng Việt gồm: vốn từ đã tương đối phong phú, cách biểu đạt, cách phát âm của trẻ đã khá chuẩn mực, giản dị, chuyển tải thông điệp rõ ràng, với Minh Khuê là lúc cô bé 3 tuổi. Lúc đó, bạn có đủ điều kiện để cho trẻ làm quen ngôn ngữ thứ hai, dưới hình thức âm nhạc như bài hát tiếng Anh, phim hoạt hình phụ đề tiếng Anh của hãng phim hoạt hình Walt Disney (60-90 phút/ngày chia làm 2 - 3 lần).

Đây là giai đoạn trẻ hứng thú và có khả năng thẩm âm rất nhạy cảm, cộng thêm sự hấp dẫn từ những hình tượng trong các bộ phim tuyệt vời Walt Disney khiến trẻ nhớ từ, học theo cách phát âm chuẩn mực, sử dụng từ theo cách bắt chước tình huống nhân vật phim, v.v... Không ai ở Việt Nam phát âm tiếng Anh chuẩn và mẫu mực như các diễn viên được mời lồng tiếng cho những bộ phim hoạt hình Walt Disney tuyệt đỉnh của họ.

Nghe và nói chuẩn là hai kỹ năng khó nhất và cần được thuần thục một cách tiềm thức như thế, như trẻ học mà chơi! Vậy thì, bạn có cần mang đứa trẻ mới hơn 30 tháng tuổi đến lớp để học tiếng Anh trong khi tiếng Việt của bé còn vô cùng non nớt!

Đến đây, bạn đã tự có câu trả lời đẹp nhất cho bé yêu của mình!
Toán học cũng vậy, sự gợi ý cho trẻ một tư duy logic không đâu xa, thông qua những hoạt động sống, như: một đôi đũa gồm 2 chiếc đũa; hai đôi đũa sẽ gồm bao nhiêu chiễc? Ngôn ngữ cũng chính là toán học: thêm là cộng vào; bớt là trừ đi, v.v...

Thật buồn, khi ai đó tin tưởng mù quáng rằng, cứ đăng ký cho con học các lớp giáo dục sớm thì chắc hẳn con cái sẽ tài giỏi hơn. Đôi khi, tôi chạnh nghĩ, phải chăng đấy là cách tư duy ngụy tạo cho một
thái độ khước từ, chối bỏ trách nhiệm làm cha mẹ một cách đầy đủ và toàn vẹn nhất.

Chạnh nghĩ, câu trả lời cho nguyên nhân, vì sao khi xã hội càng nhiều hơn, dư thừa hơn của cải vật chất, dư thừa hơn nhũng sản phẩm - dịch vư tận răng, nhưng trẻ em lại có tỷ lệ nhiều hơn nhũng cá thể mắc chứng tăng động, rối loạn phát triển, yễu đuối tâm hồn, thiếu lành mạnh về sức khỏe thần kinh, v.v...

Chạnh nghĩ, có thành tựu nào của con trẻ mà không được xây dựng trên nền tảng của sự nỗ lực bền bỉ, của một tuệ giác thường hằng để luôn có sự tươi mới, sáng suốt, thấu hiểu quy luật, của một tình yêu tràn đầy vô tư không điều kiện và sáng tạo của những bậc làm cha mẹ? Và, trên con đường nỗ lực ấy, bạn sẽ nhận ra chân giá trị của mình trong mỗi bước đường tự khám phá, hoàn thiện bản thân để nuôi dạy con cái. Hạnh phúc là thế, không gì nhiều và tràn đầy hơn!

Dân gian Việt Nam có câu thành ngữ hay: "Có công mài sắt có ngày nên kim" - Bạn hiểu rằng, ngụ ý của toàn bộ câu này là giá trị lớn lao của sự bền chí, kiên trì, liên tục để biến tiềm năng, khả năng thành phẩm chất.

Tuy nhiên, bạn phải đưa đến cho xã hội một "tiềm năng" là sắt thì mới hy vọng mài thành kim. Nếu bạn mang tới cho xã hội một thanh gỗ, thì dù bạn gửi nó vào lò luyện vàng cũng chẳng bao giờ chuyển hóa thành kim được!

Việc của bạn, của người làm cha mẹ thật khó khăn và cao quý, đó là bạn phải chủ động, tự nguyện dấn thân để bồi đắp cho đứa trẻ trở thành một cá thể có tiềm năng lành mạnh, cốt lõi.

Khi bạn chuẩn bị cho đứa trẻ một khởi đầu chu đáo như vậy, bạn mới có cơ sở thực tiễn để kỳ vọng khi nhận được nền giáo dục phù hợp, từ ái của xã hội, đứa trẻ của bạn sẽ phát triển tốt và lành mạnh nhất với chính nó!

# Đưng "hy sinh", hãy tận hiến và tận hưởng hành trình yêu thương 

Có câu ca dao dân gian rất nhân văn, mà dường như người Việt nào cũng thấy thân thuộc:
"Có vàng, vàng chẳng hay phô Có con, con nói trằm trồ mẹ nghe."

Điều này, hoàn toàn dễ dàng được chia sẻ, đồng thuận khi mà trẻ còn ở tuối nhũ nhi, ấu nhi và hơn một chút là ở tuổi đồng nhi. Tuy nhiên, khi những đứa trẻ đã lớn, con cái đã lớn thì mọi việc có khác!

Trong cảm thức xã hội hiện nay, tôi nhận ra một dấu hiệu: khi con cái lớn, những đứa trẻ đã thành niên và lúc này, các bậc phụ huynh ngại kể về con cái.

Lý do:

- Hoặc vì ngại làm tổn thương bạn bè, nếu biết con cái họ không thành công lắm trong rèn luyện trưởng thành, nhiều khi là nhìn theo chủ quan của cha mẹ thường bị mắc dính vào so sánh kiểu "con người ta".
v Hoặc tránh nhắc đến vì sợ bị mang tiếng là khoe khoang, sợ bị đánh giá là "thích kể công với con cái". Và do đó, người ta thường lựa chọn cách an toàn là im lặng cho lành!

Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Khi nhận được sự khích lệ, đồng thuận của con gái và tôi quyết định chia sẻ công khai những trải nghiệm trên hành trình làm mẹ, tôi đã hứng chịu muôn vàn
những lời đại loại như thế này: "Không có gì để nổi tiếng thì đành ăn theo con à?" hay "Lại bắt đâu kểlể công lao". Tất nhiên, tôi cũng nhận được sự ưu ái của rất nhiều người thiện chí, yêu mến: "Cảm phục sụ̣ hy sinh của bạn dành cho con!" hay "Minh Khuê được nhu thếlà công lao của mẹ nhiêu lắm", v.v...

Tôi ghi nhận, lắng nghe và suy ngẫm rất nhiều trước những phản ứng tâm lý trái chiều này, và nhận ra điều cốt lõi, đó là: Xã hội chúng ta, phần lớn đang ảnh hưởng sâu đậm, lâu dần biến thành đương nhiên, thứ cảm hứng "hy sinh" trong quan niệm làm cha mẹ - trong những đánh giá về quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì đã có cảm hứng "hy sinh" thì sẽ làm xuất hiện cảm hứng "kểcông" và tâm trạng "mắc nọ" của con cái đối với các bậc sinh thành. Một chuỗi diễn biến tâm lý luẩn quẩn và lặp lại, cứ lê thê như thế! Chúng là hai mặt gắn bó như hình với bóng của một cặp theo lối tư duy lưỡng cực (phân cực).

Trẻ em không phải là búp bê, một ngày nào đó, bạn nhận ra nó đã ở đó và nằm trong giường của bạn, chiếm chỗ của bạn và bạn phải buộc lòng "hy sinh" sở thích, đam mê riêng của bạn, san sẻ quyền lợi của bạn vì nó!

Con cái được sinh ra từ khao khát tiềm thức ẩn sâu trong mỗi người, thứ khát vọng cháy bỏng được làm cha mẹ. Và chúng được sinh ra vì chúng ta cần có chúng để thã̃y mình trưởng thành, để thấy mình bộc lộ tràn đầy và toàn vẹn đến đâu những phẩm giá Con Người. Chúng hoàn toàn thụ động có mặt trên đời và trở thành đứa trẻ của riêng bạn!

Chúng ta khao khát, chúng ta nỗ lực và chúng ta đạt được nhân xưng "cha"+ "mẹ". Thế thì, chúng ta phải cảm ơn trẻ em đã cho ta cơ hội để bộc lộ hết bản thân và hiểu thấu đáo "tình yêu" thực sự là gì! Và, đó là cảm hứng Tình yêu và đam mê - thứ cảm xúc thuần hậu và bền vững, thiêng liêng; là cảm hứng ban tặng vô điều kiện và không bao giờ mặc cá.

Tôi không thấy những việc tôi làm, tôi lựa chọn và dấn thân vì con gái, cho dù phải làm một cách vất vả, gian nan, không ít khi
gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, lại là sự " $h y$ sinh"! - mà đơn giản là tôi đang sống hết mình, tôi muốn nhận biết khả năng, giới hạn nỗ lực của bản thân? Đó, đơn giản là một hành trình sống và dấn thân bình dị.

Định nghĩa của từ điển tiếng Việt: Theo Hán - Việt tự điển của Đào Duy Anh, 1996, thì "hy sinh" là từ ghép; nghĩa gốc của "hy sinh": súc vật dùng trong lễ tế Trời - Đất ; nghĩa bổ sung: bỏ cả tự do, quyền lợi và sinh mệnh của bản thân mà làm một việc gì đó.

Đương nhiên, vì thế, hành động hy sinh về cơ bản là hành động "vong thân", quên bản thân, nên nó mang nhiều sắc thái tiêu cực hơn là hài hòa và tự nguyện hoan hỉ - nhìn nhận này đặc biệt đúng trong quan hệ tình mẹ - con, cha - con.

Thấu hiểu điều này, tôi không bao giờ dùng hai từ hy sinh trong mọi cảm thức làm mẹ.

Giả định, người mẹ làm một việc gì đó cho con mình và gọi đấy là hành động $h y \sinh$ vì con, liệu đứa trẻ có thể nào hoan hỉ khi thấy niềm vui của nó phải trả giá bằng "sự hy sinh" của người mẹ?

Chẳng hạn, có tình huống: Một buổi trưa, người mẹ từ nơi làm việc về để nấu bữa trưa cho đứa con đi học về. Đứa con rất vui và nói: "Mẹ ơi, vui quá vì trưa nay con được ăn cơm với mẹ!". Có hai cách ứng xử của người mẹ:

- Ừm, mẹ phải hy sinh cuộc tụ tập hiếm hoi với bạn bè trưa nay để về nấu ăn cho con đấy!
- Hi hi, trưa nay bạn bè của mẹ có cuộc tụ tập, nhưng mẹ chọn về với con vì mẹ khoái nhất cảm giác được ngồi ăn trưa và chém gió với con!

Tôi sẽ chọn cách thứ 2 và nếu hỏi bọn trẻ, chúng sẽ thích mẹ chúng có cảm hứng theo cách thứ 2 !

Trong tâm thức "làm mẹ" của người Việt, còn khá sâu đậm cảm hứng "hy sinh". Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều trẻ cảm thấy không "yêu quý" bản thân, liên tục tự dằn vặt, tự ti vì một nỗi mặc cảm lớn: sự có mặt của nó trên đời này
là nguyên nhân khiến người me phải khốn khổ, vất vả... do hàng ngày được nghe hai chữ "hy sinh" khi nhắc đến những gì cha mẹ làm cho con cái.

Theo quan điểm của tôi, "Cảm hứng thích thú, đam mê làm mẹ" cần thễ chỗ cho cảm hứng "hy sinh". Khi bạn có tình yêu, khi bạn đam mê, bạn chủ động lựa chọn để hành động, việc làm của bạn làm mạnh lên niềm đam mê, làm cho tình yêu của bạn được bừng nở tươi tắn - thế thì sao gọi là "hy sinh", là hành động "vong thân" đầy cảm thức bi kịch!

Xét đến căn cội, tình yêu dành cho con, lưa chọn hành động vì tương lai hạnh phúc cho con cũng là khi bạn đang khẳng định và yêu chính minnh!

Như thế thì hành trình của cả mẹ và con mới thật sự bình an và tràn đầy kỷ niệm, vui vẻ, ngọt ngào, thân thương, gần gũi. Vì tâm hồn đứa trẻ không bị ám ảnh bởi cảm giác "mắc nợ".

Tôi tận tâm trong những công việc vì con, bởi tôi nhận được từ những công việc ấy niềm vui và nhận ra giá trị đích thực của bản thân, cảm nhận được sự sung sướng chân thành toàn vẹn trong ý nghĩa làm mẹ.

Tôi có "sở thích" yêu con, tôi "đam mê" và luôn luôn sáng tạo trong tình yêu ấy.

Dù mọi so sánh đều khiên cưỡng, nhưng nôm na thì điều này, cũng tương tự như ai đó "đam mê" ai đó trong tình ái lứa đôi; ai đó đam mê sáng tạo nghệ thuật, ai đó đam mê kinh doanh; ai đó đam mê quyền lực; hay đơn giản ai đó đam mê làm vườn, v.v... Và, đó là lưa chọn có ý thức, chủ động, có cân nhắc và họ tận hưởng đam mê của bản thân ở mọi khía cạnh: cả những thành công và cả những gian truân, thử thách đương nhiên phải trả!

Những câu chuyện tôi kể lại, dường như là một cách để tôi truyền cảm hứng đồng hành cùng con cái một cách sâu sắc, tràn đầy với những bạn cùng tâm huyết, chứ tuyệt nhiên, không phải là nhắc đến $s u ̛ ̣ ~ h y ~ s i n h ~ h a y ~ k e ̂ ̉ ~ v e ̂ ̀ ~ c o ̂ n g ~ l a o ~ n a ̀ o ~ c a ̉ . ~$

Trong những bài tôi viết, luôn thể hiện sự chủ động, mạnh mẽ, điềm tĩnh và hãnh diện của trái tim người mẹ, chứ hoàn toàn không có cảm hứng ủy mị, cần được cảm thông an ủi vì đã "hy sinh" cho con cái.

Đối với tôi, nhìn thấy con gái của tôi hạnh phúc vui vẻ là tất cả những gì khiến tôi vui vẻ.

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn rất thâm thúy và sâu sắc này:
"Lợn đến bên chị bò sữa đang găm cỏ trên cánh đông và hỏi:

- Tồi không thể hiểu, vì sao họ hàng của tôi luôn hy sinh tất thảy vì bọn trẻ. Thầm chí, dâng cả tim gan của mình để chúng có bũa ăn ngon, lòng ruột làm thành nhũng chiếc xúc xích mà bọn chúng ưa thích đến phát cuồng. Chị cho chúng sũ̃a uống, tôi cho chúng thức ăn, nhưng chúng chỉ yêu mến và vui vé với chị, còn ca hát xưng tụng về chị nũa!

Chị bò sữa vẫn mải mê gặm cỏ. Hồi lâu, chị ngước lên và trằm ngâm nói:

- Có lẽ, bọn trẻ thấy tôi vẫn mỉm cười mãn nguyện sau khi đã cho chúng sũ̃a. Đó có phải là điêuu khác biệt giũa chúng ta chăng?"

Thế đấy, khi bạn trao tặng đứa trẻ của bạn những hành động, công sức, trí tuệ, thời gian của bản thân, khi ấy nếu bạn trao tặng với nụ cười mãn nguyện, thì bạn là chị bò sữa. Nếu ngược lại, bạn sẽ là họ hàng của chú ỉn ngốc nghếch!

Phẩm chất Người Mẹ là phẩm chất của tâm hồn - trái tim tràn đầy thứ tình yêu không mặc cả, tràn đầy tinh thần dấn thân, lãng mạn, sáng tạo, khôi hài dí dỏm với những nụ cười thành thực từ trái tim. Phẩm chất Người Mẹ là phẩm chất của một trí tuệ thông thái, tư duy thực tế, điềm tĩnh và luôn vững vàng.

Người mẹ nên cảm thấy mình hạnh phúc an vui trên hành trình tận hiến và tận hưởng bản năng thiên chức, có như thế, cô ấy mới bồi đắp cho con nhũng phẩm chất quý giá này!

# Nhưng tác hại lâu dài khi tré bị cách ly vơi môi truờng tự nhiên 

## Đùng ngộ nhận đó là thành tưu của văn minh!

## Đứa trẻ bị tước đoạt quyền được hợp thông - chung sống an hòa với thế giới tự nhiên lành mạnh và cẩn thiết!

Không chỉ sởi, thủy đậu và một vài chứng bệnh thông thường khác, nếu bình tâm, chúng ta nên để trẻ có cơ hội được tập dượt và có được miễn dịch tự nhiên. Nhưng thực tế, miễn dịch tự nhiên cũng như sức đề kháng của tré, hiện đang bị cha mẹ, xã hội, truyền thông cướp đi nhiều cơ hội quý báu. Ở các nước văn minh, những trẻ bị dị ứng phấn hoa, dị ứng lông chó, lông mèo, dị ứng ngũ cỗc, v.v..., được gọi tên là hội chứng "trẻ quá sạch". Đây là hệ lụy của quá trình cha mẹ chia tách thế hệ con cái ra khỏi môi trường sống tự nhiên một cách cực đoan, do điều kiện vật chất hỗ trợ cho phép.

Trẻ không được tiếp xúc với động vật, cây cỏ từ bé, ngoài việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cảm xúc tràn đầy với muôn loài sự sống xung quanh, còn khiến trẻ bị thui chột sự nhạy cảm, nhạy bén với từng biễn động nhỏ, buồn vui nhỏ của biết bao sự sống khác... Cuối cùng, tâm hồn chúng chỉ đối diện với công nghệ, nghiện iPad, iPhone, suốt ngày quẩn quanh bên những bức tường trắng, với hàng núi sách giáo khoa và một mớ giáo lý giáo điều, những quy định "được" và "không được" mà người lớn dựng lên để dễ bề quản lý trẻ!

Nghiêm trọng không kém, do không có cơ hội tập dượt để thích nghi với những tác nhân trong môi trường tự nhiên mà tổ tiên gần gũi của chúng ta luôn sống hòa hợp thân thiện như kể trên, phấn hoa, lông chó, lông mèo, các loại ngũ cốc, v.v..., đã khiến hệ miễn dịch và sức đề kháng của trẻ không có cơ hội thường xuyên tập dượt, nên bị "ngủ quên", mất đi tính nhạy cảm, mất dần năng lực ứng phó với môi trường.

Hãy suy ngẫm điều này, những cá thể trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường nhân tạo quá sạch sẽ, thực ra là cách để cha mẹ đỡ vất vả, đang ngày một yếu đuối cả về sức khỏe sinh lý giống nòi, yếu đuối cả về sức khỏe thần kinh, tâm hồn đơn điệu, không phong phú sinh động, do từ bé chúng bị chia cắt, cô lập với toàn bộ phần còn lại của thế giới sự sống, mà đúng ra, chúng cần được tham dự như một thành viên khiêm nhường và bé nhỏ trong ngôi nhà xanh Trái Đất ấy!

# Không phải vacxin nào cũng cần thiết 

## Miễn dịch tự nhiên là yếu tố thúc đẩy sức đề kháng của trẻ khỏe mạnh và nhạy bén

Mùa xuân năm 2003, cũng vào mùa dịch thủy đậu hoành hành, đặc biệt là tại môi trường học đường. Minh Khuê cũng lây nhiễm. Tuy nhiên, tôi không hốt hoảng và lúng túng, vì tôi đã có những hiểu biết căn bản về thủy độu. Đó là virus Varicella Zoster, một loại virus herpes khá phổ biến có thêm 2 người "anh em ruột" khác đó là virus Herpes simplex-1 (HSV-1) và virus Herpes simplex-2 (HSV-2), gây ra các loại bệnh lở miệng, lở mép (dân gian gọi là chốc mép), mụn dộp, thủy đậu và zona (hay còn gọi là giời leo). Loại virus này có khả năng lây lan mạnh do lây qua tiếp xúc gần và đường hô hấp, tình dưc. Khi cá thể đã một lần mắc thì nó khu trú trong cơ thể như vi khuẩn lao, khi gạ̣p điều kiện môi sinh thích hợp, sức đề kháng giảm sứt, thì herpes sẽ tiến triển thành bệnh, biểu hiện thành những nốt mụn nước có nhầy vàng trên cơ thể.

Từ đó có thể thấy, rất khó kiểm soát việc cơ thể đứa trẻ đã nhiễm virus herpes hay chưa, vì vậy tôi không mù quáng tin rằng chi cần tiêm một mũi vacxin sẽ giúp bé ngừa vĩnh viễn, do đó tôi rất bình tĩnh để ứng phó với tình trạng lây nhiễm thủy đậu tại học đường của con gái.

Một mặt tôi cho con gái uống nhiều loại nước có tác dụng thanh thải độc tố từ bên trong, đồng thời những loại nước này hỗ trợ cơ thể bé tăng cường miễn dịch nhự: nước ép trái cây tươi như ổi, bưởi, nước cam, chanh, nước đậu đỗ gạo lứt rang vàng, nước diệp lục, các loại vitamin. Ăn các thức ăn dễ hấp thu, dễ tiêu hóa.

Một mặt, tôi tắm cho con gái bằng nước lá chè xanh, cộng thêm vài lá trầu không rưa kỹ đun sôi để nguội, tác dụng và mục đích là giúp sát khuẩn da nhẹ bằng kháng sinh trong lá chè, lá trầu không, giúp săn khít vết thương tổn và ngăn ngừa nốt mụn lan rộng, mưng mọng dịch vàng.

Sau khi tắm bằng nước lá, bôi thuốc aciclovir lên nốt tấy đỏ, aciclovir là loại thuốc đặc trị hiệu quả cao, đáp ứng khá tốt với virus Varicella Zoster gây nên thủy đậu.

Với tâm thế hiểu biết, chủ động, đáp ứng sớm, kịp thời, đúng liệu trình thì không cần dùng aciclovir đường uống mà trẻ vẫn vượt qua dợt dịch một cách nhẹ nhàng, không phải nghi học lâu và không để lại di chứng như nốt sẹo, hay giảm cân do virus hoành hành.

Nhiều người cứ nghe nói đến thủy đậu, đậu mùa là hoảng hốt, lo âu, muốn bảo vệ con nhưng lại không nỗ lực tìm hiểu cơ chế của bệnh, do đó cứ ứng xử theo cách thông thường là đưa trẻ đi ngừa vacxin.

Trên thực tế, nhiều cháu vẫn nhiễm thủy đậu dù bố mẹ cứ phân trần đầy khó hiểu "Em cũng cẩn thận lắm, đã ngừa cho bé rồi, sao vẫn mắc cơ chự?"

Về lý thuyết, tiêm phòng vacxin chi có kết quả khi cơ thể chưa nhiễm virus. Ngừa vacxin rồi mà vẫn mắc - điều này khá dễ hiểu với virus herpes, do nó có thể biểu hiện không rầm rộ, chỉ là vết trầy mép, lở mép thoáng qua ở trẻ, mà bạn gọi là chốc mép hay giời leo(!) và khi đã nhiễm, thì virus khu trú trong cơ thể.

Dường như ai cũng sở hữu nó trong cơ thể. Hiểu biết đó, sẽ giúp chúng ta bình tâm kiểm soát và chung sống với nó mà không bối rối, thu động và hốt hoảng.

Hiểu biết những kiến thức khoa học thường thức sẽ giúp bạn dẫn dắt và nuôi con trong bình tĩnh và chủ động hơn trước những chứng bệnh thông thường, tránh cho trẻ bị mắc bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ và học hành bị gián đoạn.

## Đi̛ng vui vi tré luôn vâng lờ! Đừng hà̀ lolng vi tré tự do vô ký luật!

Nhiều nhà tư vấn giáo dục sẽ giúp bạn đưa ra giải pháp "Làm trẻ ngoan ngoãn vâng lòi!!". Và theo những giải pháp đó, con bạn sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời như búp bê. Bạn sẽ hoàn toàn thoải mái, như thể bạn đang chăm một con búp bê được lập trình. Bạn trở nên hãnh diện và hài lòng với hình ảnh một người mẹ đầy uy lực bên đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo!

Nhiều nhà tư vấn khác sẽ giúp bạn trẫn tĩnh, họ sẽ trẫn an bạn rằng, con bạn la hét, cãi giả là thể hiện cá tính mạnh, rằng đó là đứa trẻ thông minh, rằng bạn cần cho nó thời gian, không gian vì trẻ cần được tự khám phá, được tự do thể hiện bản thân, đấy mới là đứa trẻ hạnh phúc và những đứa trẻ ấy sau này mới trở nên có chính kiến, có sáng tạo!

## Lầm tưởng

Nhiều khi, bạn sẽ dễ nhầm lẫn giữa một đứa trẻ hài hòa nội tâm, có khả năng hoan hỉ nội tâm và vững vàng nội tâm với một đứa trẻ có vẻ ngoan ngoãn biết vâng lời nhưng thực ra là một tâm hồn đầy sợ hãi, yếu đuối và thụ động, hoặc chỉ là sự có vẻ biết vâng lời để che đậy, kìm hãm sự nổi loạn và bùng nổ bên trong!

Nhiều khi, bạn có thể nhầm lẫn giữa một đứa trẻ có chính kiến, can đảm và cởi mở với một đứa trẻ không có khả năng kiểm soát cảm xúc, hành vi, biểu hiện của chứng tăng động ở nhiều trẻ do
từ nhỏ không được rèn luyện năng lực kiểm soát, năng lực làm chủ hành vi, cảm xúc của đại não và hệ thần kinh trung ương!

## Bạn nghĩ sao?

Bạn có phải là Đấng Tạo Hóa đâu mà thỏa mãn với sự vâng lời ngoan ngoãn của đứa trẻ, bởi hệ quy chiếu của bạn chỉ là một phần nhỏ bé trong thế giới của Đấng Tạo Hóa. Do đó, dùng mệnh lệnh và yêu cầu để đứa trẻ vâng lời; dùng mưu mẹo kể cả mua chuộc, mặc cả bằng vật chất để có được sự vâng lời và tuân thủ của trẻ, nghĩa là bạn đang tiến hành "đúc" một cá nhân sao cho khớp với "trật tự" mà bạn đặt ra, làm cho bạn có cảm giác thoải mái rất "ích kỷ", chứ không phải là bạn đang đồng hành hướng dẫn đứa trẻ, để bé dần trở thành một cá nhân cớ nội tâm và cốt lôi vững vàng, để bé có khả năng chung sống an hòa với đời sống xã hội vô thiên vị!

Đứa trẻ cũng không tự nó chủ động sinh ra trên đời này đâu! Nó được sinh ra vì bạn khát khao làm cha mẹ cơ mà? Do đó, nó thụ động có mă̆t trên đời, nó chưa thể có ngay những phẩm chất xã hội, cũng như phẩm chất nội tâm vững chãi. Do đó, nó không thể lớn lên lành mạnh và hoan hỉ gia nhập vào xã hội mà không được hướng dẫn, chỉ dẫn để có được nhưng phẩm chất, càng không thể có được sự thông minh sáng tạo từ một bản thể bối rối, bấn loạn, thiếu khả năng kiểm soát bản thân, thiếu khả năng khép mình vào trật tự nội tâm!

## Các chuyên gia tư vấn giáo dục và truyền thông đang làm rối trí bạn!

Cứ như thể bạn và đứa trẻ của bạn là mối quan hệ đối kháng với những động từ mạnh kiểu "Tré lên ba-Làm thế nào để khuất phục tuổi nổi loạn?"; "Nhũng nguyên tắc buộc tré biết vâng lời, ngoan ngoãn!" hoặc "Cha mẹ chuẩn bị ưng phó thế nào khi con bước vào tuổi dậy thì nổi loạn?", v.v...

Nghe các tiêu đề thôi, đã có cảm giác như bạn đang phải chuẩn bị tâm thế bước vào cuộc chiến một mất một còn nào đó với kẻ thù.

Ngôn ngữ thậm xưng và thói quen ngụy biện đang dẫn dắt nhiều bậc cha mẹ ngõ̃ như nuôi con là một trận chiến; vô tình đẩy con cái sang một chiến tuyến đối diện với mình, coi con cái như một đối tượng đối kháng, phản kháng và đương nhiên, cha mẹ sẽ có thái độ của người sử dụng uy lực, mưu mẹo, kỹ xảo, kỹ thuật để ứng phó. Điều này là thiếu tinh thần giáo dục đích thực vì từ trong cốt lõi của giải pháp đã không có tình yêu vô điều kiện, lòng từ ái bao dung - vốn là phẩm chất cần thiết của tình yêu cha mẹ dành cho con cái!

Nếu yêu con vô điễu kiện, bạn sẽ hoan hỉ trên từng bước khôn lớn của con cái. Mỗi chặng phát triển và những biểu hiện tâm lý lứa tuổi của con sẽ là một thách thức mà bạn cần vượt lên bằng sụt học hỏi đầy tuệ giác để đông hành, hỗ trọ̆, hướng dẫn con tự khám phá nội tâm nó, tự thấu hiểu chính nó, đểnó tự nhận ra giá trị bản thân hài hòa.

## Tình huống và xử lý

Đứa trẻ (4-5 tuổi) của bạn bỗng nằng nặc đòi mua ô tô, siêu nhân hay búp bê Barbie khi bạn và bé đi ngang qua một cửa hiệu đồ chơi trên phố.

Bạn giải thích: Ở nhà con có nhiều đồ chơi rồi, nhiều thứ tương tự như thế rồi, con không nên đòi nữa!

Đứa trẻ: Dứt khoát đòi bằng được, khi thấy cuộc đàm phán có nguy cơ đổ vỡ, rằng nó có thể không được chiều lòng, đứa trẻ bỗng lăn ra đường khóc, ăn vạ.

- Đằu hàng: Bạn sẽ mua ngay - Bạn đầu hàng vì bạn thầm nghĩ, nó rất cá tính và không có cách gì trị nó được, mà trẻ con thích đồ chơi là rất tự nhiên, "Thôi kệ, chiêuu cho nó vui mà mình cũng đỡ đau đẫu, chuyện nhỏ chú có to tát gì đâu mà phải mất công sức!".
- Dọa dẫm: Bạn nổi giận bỏ đi sau khi buông lời dọa dẫm: "Được rồi, con cứ ngồi đấy mà ăn vạ, mẹ sẽ đi và con sẽ bị chú
công an bắt nhốt vô đồn vì gây mất trật tự"" Đương nhiên, khi bạn bỏ đi một quãng xa, hoặc:
- Đứa trẻ sẽ vùng chạy theo. Vừa chạy nó vừa khóc nhì nhèo, làm náo loạn cả con phố. Trong khi, bạn đi phía trước với bộ mặt tỏ ra bình thản đến lạnh lùng, đầy uy lực không thể lay chuyển.
- Dứa trẻ thi gan hơn bạn và cuối cùng bạn đành quay trở lại. Cơn giận sôi iên, bạn nhiếc móc, bạn phát cho nó mấy cái vào mông, bạn mua cho nó một con siêu nhân, rồi trừng mắt: "Câm ngay, từ nay không cho mày đi chơi nữa, đồ hư thân!"
- Mặc cả: Bạn nghĩ, mình phải thông minh hơn nó chút xíu. Bạn trì hoãn: "Hôm nay thì mẹ không mua, nhưng nếu ngày mai môn Toán của con đạt điểm 9 , mẹ hứa sẽ mua cho con ngay". Đứa trẻ hậm hực, ẫm ức, nó hiểu rằng, nó đang vào cuộc mặc cả! Do đó, nó mặc cả tiếp: "Mẹ mua cho con bây giờ, con hứa ngày mai sẽ được điểm 9 môn Toán!" Mẹ nó mừng quá, có vẻ như mẹ đã thông minh hơn con và đã đạt được thỏa thuận mà cô ấy muốn, nên đồng ý mua đồ chơi ngay cho nó. Đứa trẻ cũng ngay lập tức rút ra bài học về giá trị của việc trì hoãn, hứa hẹn và mặc cả.

Nó nhận ra rằng, thật dễ dàng thắng khi cứ hứa hẹn.

- Mua chuộc: Bạn nghĩ, đường nào cũng phải mất tiền với nó, nhưng những thứ đồ chơi vô bổ này thì ở nhà đã chất cả đống, bạn bèn nói với nó: "Thôi nào, ngay đằng kia có tiệm kem ngon tuyệt, thay vì mua con siêu nhân chỉ tổ rác nhà, mẹ con mình đi ăn kem nhé!". Đứa bé sáng bừng ánh mắt và bạn kéo nó đi ra xa khỏi hiệu đồ chơi.

Bạn đắc ý, vì mình đã thắng đứa trẻ, vì mình biết mua chuộc nó đúng thứ nó khoái khẩu!

## - Nếu là tôi:

Tôii sẽ trấn tĩnh rồi ngồi xuống bên đứa trẻ, tôi nói với nó rằng: "Thực sự, chúng ta đang khiến mọi người xung quanh rất khó chịu, chúng ta đang làm phiền họ vì sự̂̀n à̀o không đẹp mắt. Con hãy
quan sát đi nào (Câu đề nghị này có tác dụng điều chuyển hướng quan tâm của trẻ), mẹ rất xấu hổ đấy. Hãy đứng lên nào, cô bé đáng yêu (hay, chàng trai can đảm) của mẹ! Thực ra, mẹ cũng rất quan tâm đến đề nghị của con đấy, và nếu con thôi khóc, chúng ta sẽ trao đổi xem nên như thế nào nhé!

Đương nhiên, đứa trẻ sẽ nín ngay vì nó nhận được tín hiệu "bạn đề nghị tiếp tục cuộc đàm phán".

Sau đó, bạn hãy bằng cách lục túi xách lấy khăn lau mũi dãi cho con. Bạn hãy nhờ nó giúp mẹ tìm khăn vì "Mẹ lục mãi không thấy!" - bằng cách nhờ nó giúp bạn, bạn đưa tâm trí đứa bé dần xa hơn khỏi trung tâm chú ý ban đầu của nó là con siêu nhân hay món đồ chơi nào đó.

Đứa trẻ sẽ giúp bạn, rồi bạn tìm được khăn. Bạn vừa lau mặt cho con thật ân cần, dịu dàng, vừa nói với bé rằng, "Mẹ yêu con nhiều lắm, nhìn con khóc ăn vạ giữa lòng đường, mẹ thấy buồn lắm! Chúng ta đang đánh mất sự tôn quý của mọi người vì hành vi của mình đấy!"

Đứa trẻ đã lắng dịu và đang lắng nghe bạn, vì trong sâu thẳm, nó cũng như bạn, nó luôn khát khao được mọi người ghi nhận, quý mến.

Bạn tiếp tục cuộc đàm phán: "Theo con, mẹ có nên mua thêm một chiếc xe máy như thế kia không nhỉ?" bạn chỉ tay về chiếc xe máy trên đường. Đứa trẻ: "Mẹ có xe máy rồi mà?" "Nhưng mẹ thích chiếc xe đó, nó đẹp hơn xe của mẹ. Nhưng nếu mua nó, mẹ sẽ hết sạch tiền, sẽ không thể mua thức ăn hàng ngày, rồi bạn cún Bông có khi cũng bị bỏ đói vì không có tiền mua thức ăn cho bạn ấy...".

Đứa trẻ, lúc này nói như cướp lời mẹ: "Thế thì mẹ ơi, mẹ đừng mua thêm xe máy nữa, con cũng không đòi mua siêu nhân nữa đâu... để tiền mua thức ăn cho hai mẹ con mình, cho em cún Bông, mẹ nhé..."
"Ôi, con của mẹ giỏi quá, con đã thật sự hiểu mẹ rồi. Có rất nhiều thứ ngoài phố trông rất đẹp, rất hấp dẫn và chúng ta rất thích mua nó mang về nhà. Nhưng chúng ta phải biết kiểm soát sự thích thú
nhất thời đó, vì mọi thứ đều phải trả bằng tiền do mình lao động mà có, cho nên cái gì thật cần, thật thích, chúng ta mới mua con nhỉ?".

Nói rồi, bạn hãy thưởng cho đứa trẻ một cái thơm trìu mến, hàm ơn. Ví dù sao, nó đã đưa bạn đến một tình huống thách thức, dù sao nó đã đẩy bạn đến giới hạn của sự kiên nhẫn và giúp bạn khám phá ra khả năng đàm phán, khả năng thuyết phục, khả năng giải thích của bạn. Bằng tình yêu tuệ giác, bạn đã nhắc đứa trẻ về "Bản năng an toàn sinh tồn" ("nếu mua nó, mẹ sẽ hết sạch tiền, sẽ không thể mua thức ăn hàng ngày"), bạn đã đánh thức đứa trẻ về sự "nguy hiểm của an toàn sinh tồn" nếu không biết tự kiểm soát; đồng thời bạn đã giúp đứa trẻ có thêm hiểu biết về những giá trị cuộc sống, để nó tự thuyết phục mình, tự an hòa với nội tâm của nó, tự thoát ra khỏi sự mắc dính vào sự thích thú nhất thời với con siêu nhân một cách rất tự nhiên, an hòa, không khiên cưỡng.

Sau tình huống ấy, đứa trẻ của bạn đã hiểu hơn những giá trị khác (dù cách hiểu đơn giản) về sự kiểm soát, về thái độ với giá trị lao động thông qua đồng tiền, về sự hy sinh sở thích vì tình yêu dành cho người khác, v.v...

Như vậy, câu chuyện là một biểu dụ, một tình huống nhẹ nhàng nhưng cho thấy vị trí của cha mẹ là đồng hành bên con, giúp con tự khám phá nội tâm, gợi cho con những hiểu biết, để con tự kiểm soát chính cảm xúc của mình.

Đó chính là con đường tôi đã đi cùng con gái. Mỗi bước trưởng thành của con, là một lần tôi vượt qua "kỳ thi" làm mẹ.

Dấn thân để thấu hiểu tâm lý trẻ, giúp con hài hòa với nội tâm, giúp con biết rộng mở, biết chia sẻ, đồng cảm mà tuyệt nhiên không dùng đến mưu mẹo, quyền uy, mua chuộc, mặc cả để có được sự vâng lời ngoan ngoãn bề ngoài.

Tôi cũng không buông xuôi để chiều lòng con trẻ một cách tùy tiện. Sự chiều lòng dễ dãi khiến đứa trẻ trở nên bối rối không biết mình muốn gì, bởi vật chất là thứ dễ thỏa mãn và dễ chán, trong khi nội tâm đứa trẻ bơ vơ vì nó chưa nhận được bài học về giá trị bản thân nào từ cuộc sống - ngoài vật chất.

## Mẹ thơ, mẹ khi và mẹ Viẹt

## (Truyện ngụ ngôn)

Cô ấy bật khóc thút thít, vì lúc này, cô ấy cảm thấy cô đơn trên hành trình làm mẹ.

Nào thức đêm dỗ giấc cho con, nào dậy sớm lo bũa sáng cho con, nào tầm soát bài vở cho con trước khi đến lớp... Việc gì cũng một tay cô ấy. Đã thế, mỗi khi con hư thì cô ấy liền bị trách "con hư là tại mẹ", khi con chẳng may cảm sốt lại bị kêu "tại mẹ nó ẩu nên để con nhiễm lạnh ấy mà". Thậm chí, một tối kia, cô ấy đã mắng đứa con của mình đến mức nó phát khóc. Thế là cô ấy tự trách mình "Sao những người mẹ khác tuyệt vời đến thế, họ chỉ luôn yêu thương trìu mến với con? Sao họ luôn ngọt ngào đến thế, hoàn hảo đễn thế? Sao mình làm mẹ lại kém cỏi đễn thế? Sao chỉ có mình là hay mắc sai lầm?" v.v...

Càng nghĩ, cô ấy càng trở nên bất an. Thế rồi, đôi chân dẫn cô ấy đi vào rừng. Khu rừng yên ả lắm, bặt không một tiếng động cơ gầm rú nào lọt tới. Chỉ vọng lại những âm thanh của thiên nhiên. Tiếng suối reo. Tiếng chim hót. Tiếng gió len qua những cành cây lao xao...

Bỗng cô ấy sững sờ.
Ô kia! Có 4 mẹ con thỏ trắng đang thanh thản gặm những ngọn cỏ non bên bờ suối. Những đám hoa cúc dại màu cà rốt vươn lên, nghiêng nghiêng theo gió, như cố tình khoe sắc màu nổi bật trên thảm cỏ xanh rì. Cảnh tượng thật bình yên quá đỗi và tuyệt đẹp như nơi vườn địa đàng. Cô ấy đến gần mẹ con nhà thỏ và thốt lên:

- Ôi, chị thỏ ci! Làm mẹ như chị ai mà chả muốn, một người mẹ xinh đẹp yêu kiều bên 3 đứa con xinh xắn như thiên thần, thong thả nhấm nháp những cọng cỏ non mơn mởn, thật là một cảnh tượng đáng mơ ước và ngọt ngào làm sao!

Thỏ mẹ thong thả nói:

- Làm sao chị thấu hiểu được làm Mẹ Thỏ phải dấn thân mạo hiểm thế nào? Tôi dẫn các con đến đây là phải rời xa khỏi cái hang an toàn của chúng tôi. Bên cạnh bờ nước thế này, thì cỏ sẽ xanh non hơn, những bông hoa nở rực rỡ hơn... Nhưng, phía bên kia bờ nước là nơi rình mồi của một gã sư tử dũng mãnh. Tôi đang dỏng đôi tai của mình để nghe ngóng. Tôi đang căng hết dây thần kinh để đánh mùi của gã sói nham hiểm, tôi thực sự rất căng thẳng và phải luôn tập trung cao độ... vì nếu những kẻ săn mồi xuất hiện, tôi sẽ phải dùng thân mình đánh lạc hướng để cứu sống đàn con...

Vừa nghe đến đấy, thoắt cái mẹ con nhà thỏ biến mất không dấu tích trên thảm có non xanh. Chưa kịp hiểu gì, người mẹ buồn bã đã nghe tiếng một con khỉ cất lên:

- Mẹ Thỏ thật can đảm và thật nhạy cảm! Cô ấy nghe trong gió mùi của gã sư tử, tôi ở trên cây cao nên tôi nhìn được xa hơn.

Người mẹ ngước lên, thấy một nàng khỉ cái đang địu chú khỉ con trước ngực, vừa chuyền cành vừa hái quả bóc cho con ăn. Người mẹ thắc mắc:

- Sao Mẹ Khỉ phải khổ thế, sao lại vừa ẵm con vừa chuyền cành rất vất vả và nguy hiểm?

Mẹ Khỉ nhẹ nhàng nói:

- Tổ tiên giống loài đã dạy tôi cách làm Mẹ Khỉ như thế này. Tôi không chỉ kiếm trái cây cho con ăn, mà cùng lúc, tôi còn dạy cho con mình những kỹ năng leo trèo quý báu của loài khỉ, nên tôi chẳng thấy vất vả gì. Mẹ Thỏ có nỗi gian nguy của Mẹ Thỏ, Mẹ Khỉ có niềm vui của Mẹ Khỉ! Điều mà con người nhìn thấy, điều mà con người nhận xét về chúng tôi, thực sự không giống điều mà chúng tôi đang dẫn thân sống và cảm nhận.

Nghe Mẹ Khỉ chia sẻ thế, người mẹ bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Thì ra, điều mà người mẹ cảm nhận và dấn thân sâu sắc với đứa con yêu của mình, chưa chắc người khác có thể nhìn thấy và cảm nhận chân xác, nhưng điều ấy có hề gì nhỉ, vì chỉ cô ấy mới thực sự hiểu mình đang tận hiến, tận tâm làm mẹ như thế nào.

Cô ấy chợt nhận ra chân lý giản dị ấy, cô ấy chợt thấy hân hoan trở lại trong lòng và tràn đầy hứng khởi trên đường trở về nhà để tiếp tục thiên chức của mình.


Single lotus / Sen
Tác giả: Lã Hồ Thị Minh Khuê
Chất liệu: Mầu nước trên lụa
Kích thước: $40 \times 50 \mathrm{~cm}$
Năm sáng tác: 2013


## MƯỜI TÁM NĂM KIM CUOONG



Gia đinh là ngôi trường đặc biệt - nơi đó đưa tré được hướng dẫn, rèn luyện và bôi đắp nhưng phảm chăt cớt lôi bền vựng và quý giá nhu kim cuơng!

## Mẹ tặng con "kim cương cuộc đời"

Sau khi nhận thư thông báo Minh Khuê được nhận gói học bổng danh giá của trường đại học Harvard, một buối chiều thư thái bên mẹ, Khuê tâm sự:"Mẹ đii, con sẽ cố gắng học và làm việc, đẻ̉ một mùa hè nào đó, con sẽ đưa mẹ sang Vienne, để mẹ được nghe nhạc cổ điển ở đó!"

Nghe con nói, tôi mỉm cười: "Ừm, đấy không phải là điều mẹ khao khát tột bậc, mẹ chỉ mong con luôn hoan hỉ, thế là rất nhiểu với mẹ rồi".

Bỗng dưng, Minh Khuê tỏ ra ngạc nhiên, nói: " $O$, con còn nhớ, hồi con học lớp 1 , vào một ngày mưa ơi là mưa, mẹ mặc cho con đến mấy lẩn áo mưa, mẹ giải thích mặc như thế để con không thể bị ướt. Rổi chở con đi học piano và mẹ nói: "Mẹ ước một ngày nào đó được nghe Khuê chơi một bản nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài Johann Bach ở chính cái nôi của âm nhạc cổ điển, đó là thành Vienne. Kỷ niệm bữa ấy và lời ước của me, con vẫn nhớ như in mà!"

Nghe con nhắc lại câu chuyện "đi học giữa cơn mưa bão" ngày nào, trong muôn vàn những tình huống thực tế cuộc sống vẫn xảy ra, mà tôi chuyển hóa thành một tình huống sư phạm, mục đích để hỗ trợ sự quyết tâm đii học của con và sự quyết tâm của chính tôi nữa trong một hoàn cảnh bất lợi như thế, khiến tôi lặng đi giây lát.

Tôi xúc động, vì thực ra, tôi đã quên, nhưng con gái lúc ấy còn bé bỏng, mà vẫn nhớ đinh ninh.

Đó chỉ là một ví dụ để tôi càng thấy sâu sắc với nhận định rẳng: Khoảng thời gian đứa trè từ 0 đến 18 tuổi được ví như kim cương của cuộc đời. Mỗi một giây một khắc đi qua, không phải là sự lặp đi lặp lại những điều đã thành quen, mà mỗi phút giây là tràn đây ý nghĩa và quý giá. Là quãng đường trải nghiệm sâu sắc, đứa trẻ dù muốn hay không, sẽ nhận lấy những bài học, những vui
buổn, cūng có thể là những biến cố theo nó suốt cuộc đời. Ghi dấu khó phai trong cuộc đời.

Vi vậy, ngay từ khi chuẩn bị làm mẹ, tôi đã tự tìm ra cho bản thân câu trả lời trước câu hỏi lớn: Tại sao luật pháp lại quy định tuổi trưởng thành là 18 tuối?

Câu trả lời: Bởi cho đến khi trẻ tròn 17 tuổi, những bộ phận trên cơ thẻ mới thực sự hoàn chỉnh, đặc biệt là hệ thẩn kinh trung ương và sự thuẩn thục chín chắn của não bộ.

Để khoảng thời gian từ 0 đến 18 tuổi của một đứa trẻ có trở thành "kim cương" đích thực, tinh chất hay không, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào môi trường giáo dưỡng của gia đỉnh. Chính bởi thế, John Dewey, một nhà cách mạng giáo dục Mỹ thế kỷ XX đã có câu nói nổi tiếng: "Giáo dục gia đỉnh phải được coi là giáo dục cơ sở".

Ngay ở Việt Nam thì hệ thống giáo dục mang tính phổ cập, tức là giáo dục phổ cập tại trường học, chỉ bắt đẩu sau năm 1954. Vi thế, việc học đòi hỏi kỷ luật cao kiểu trương lớp còn rất mới chứ chưa có lịch sử lâu dài. Và việc giáo dục trong môi trường gia đïnh, theo kiểu truyền thụ quan sát và bắt chước từ gia đỉnh, bố mẹ, cộng đổng nhỏ xung quanh đứa trẻ, cẩn được ưu tiên là cơ sở và căn bản.

Trở lại với 18 năm kim cương của cuộc đời, từ 0-18 tuối của con gái, khi đã xác định được đây là khoảng thời gian vô cùng quý báu để có thể trao tặng cho con, tôi đã cảm thấy một nguồn năng lượng lớn, một quyết tâm cao để tìm kiếm tri thức, những hiểu biết khoa học và chuẩn bị chiến lược, hành trình cùng con một cách sáng suốt.

Đó là lúc, tôi đã thấu hiểu, vì sao các nhà tâm lý học, phân tâm học, các nhà tội phạm học thường đi trên một con đường kinh điển, đó là lẩn vể ký ức tuổi thơ của những phạm nhân, sự thụ hưởng giáo dưởng của phạm nhân thuở thiếu thời tổi tệ ra sao, một ấu thơ bất hạnh, bị bạo ngược, lạm dụng như thế nào, v.v..., và họ tìm thấy manh mối, nguyên nhân của hành vi dẫn đến tội phạm, từ những dấu vết quá khứ buồn đau đó.

Điểu này là một gợi ý sáng suốt để tôi hiểu rằng, quãng đời tuổi thơ, sẽ hằn dấu vào trong não bộ và thực sự đi theo, ảnh hưởng, ám ảnh, chi phối mạnh mẽ hành vi của người đó ơ tuổi thành niên và mãi mãi suốt cuộc đời.

Dấu vết ấu thơ là một cái gì đó rất mạnh mẽ.
Chính bởi vậy, việc cha mẹ đống hành cùng con cho đến năm 18 tuổi là vô cùng cấn thiết, cho dù xã hội đang tràn ngập các gói dịch vụ làm thay vai trò của bố mẹ. Bời nó liên quan đến vấn đê hạnh phưc. Những điểu của tuổi thơ bé, dường như sẽ lùi vào dĩ vãng, nhưng thực ra, nó vẫn có tính quyết định và định hướng cho cuộc đời khi thành niên và mãi mãi về sau.

## Ngôi trường đặc biệt

ఠGeoder

## Giáo dục gia dình phải dược coi là nền tảng! (John Dewey)

" 18 năm đầu đời của con gái, khi còn trong vòng tay mẹ, là giai đoạn con dược huấn luyện trong "Ngôi trường đặc biệt" với đầy trải nghiệm: Có ngọt ngào êm ái, có hoan hỉ an lành, có hưởng thụ vui chơi, có thành quả.

Nhưng cũng tại ngôi trường ấy, con sẽ trải nghiệm cả những sắc thái khác: có thất bại, có khổ đau, có áp lực, có cạnh tranh, có thất vọng, có tổn thương, có mất mát. Ở đó, con được hướng dẫn để trải nghiệm tình yêu vô điều kiện, tình yêu ban tặng và cho đi, không mặc cả̉...

Đó là những trải nghiệm hoàn toàn trong kiểm soát, trong an toàn nơi tràn đầy của tình yêu thương vô điều kiện và tỉnh thức của người mẹ.

Tất nhiên, không ít khi biện pháp dược dùng tới rất nghiêm khắc, kể cả hình phạt dể hỗ trọ̣ rèn luyện phẩm chất của con, dần chuyển hóa những phẩm chất thành kim cương: vững chãi, nội lực bên trong; an nhiên làm chủ với ngoại cảnh, khi con bước vào đời ở tuổi thành niên - tuổi 18 dẹp đẽ.


Chương 1
KỶ LUẬT MỀM

## Giúp trẻ bồi đắp năng lực tập trung toàn bộ

Những ngày gần đây, tôi nhận được nhiều lời đề nghị chia sẻ cách làm thế nào để giúp Minh Khuê có được khả năng tập trung cao độ trong học tập? Làm thế nào để Minh Khuê học được nhiều môn hiệu quả mà vẫn có thời gian vui chơi thoải mái?

Câu hỏi bật ra từ bất cứ bậc cha mẹ nào tôi gặp. Rõ ràng đây là một vấn đề rất trăn trở và mấu chốt trong quá trình phát triển tố chất của một đứa trẻ cho đến tuổi thành niên. Và để Minh Khuê có được phẩm chất quan trọng này, đâu tiên tôi phải ngược về điểm xuất phát: Môi truờng gia đình và thái độ, tâm thế của nguời mẹ!

Tôi nhớ, ngày tôi 22 tuổi, tôi thường lên chùa Trấn Quốc, ngôi chùa cổ nằm trên một bán đảo giữa Hồ Tây thơ mộng. Một lần, tôi đang ngồi dưới cội bồ đề trong khuôn viên chùa, thù cụ trụ trì chùa, sau này tôi được biết là Thượng tọa Kim Cương Tử - một vị cao tăng uyên bác và đáng kính, đến gần và hỏi:

- Phật tử đang làm gì thế?

Tôi lễ phép: - Dạ, con đang ngắm cảnh Hồ Tây.
Cụ hỏi tiếp: - Sao không kết hợp mang sách ra đọc như nhiều người kia kìa? Tôi đáp: - Dạ, vì con chỉ có thể tập trung vào một việc một lúc, con không làm được nhiều việc cùng lúc ạ! Lúc này, cụ ôn tồn cười: - Thẽ là con có chút hiểu biết về thiền rồi đó... là khi con khiêm nhu để hiểu rằng, mỗi cá thể chúng ta chỉ có thể tràn đầy hiểu biết khi tập trung để làm một việc, tại một thời điểm...

Cuộc trò chuyện gợi mở những hiểu biết về thế giới nội tâm; hiểu biết về bản thân cho tôi từ một vị thiền sư, tuy ngắn ngủi nhưng đủ làm thay đổi tư duy của tôi mãi mãi, quý giá như viên kim cương.

Ngày con gái Minh Khuê tròn 4 tuổi, tôi cùng con từng bước đi vào hành trình học tập "có thầy cô và giáo trình", môn piano cổ điển là một trong ba môn bắt đầu sớm nhất: Bơi, vẽ, đàn. Tuy vấp phải nhiều áp lực từ những góp ý bên ngoài, như: không phải con nhà nòi, truyền thống gia tộc không có ai theo đuổi ngành nghệ thuật, thậm chí còn bị "buộc tội" là a dua "học làm sang", rồi tấm gương thất bại của nhiều gia đình sau một thời gian cho con học piano ở Hà Nội. Nhưng vì đã nghiên cứu kỹ lưỡng, được thuyết phục bởi những công bố khoa học, tôi có niềm tin vững chắc để thực hiện dự án học piano hàn lâm cho Minh Khuê.

Tất nhiên, bất kỳ "dự án" cuộc đời nào, dù ngắn hạn hay trung hạn, dài hạn đối với tôi đều là nghiêm túc, và tôi đặc biệt coi trọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm thế cũng như các điều kiện cần và đủ để tiến hành. Nhận thấy, môi trường gia đình, xã hội cũng như thói quen suy nghĩ, sinh hoạt ở Việt Nam còn nhiều bất cập cho sự nghiệp giáo dục nói chung, cũng như nó quá ít thuận lọi cho một dự án giáo dục nghệ thuật âm nhạc hàn lâm nói riêng.

Tôi thấu hiểu rằng, mấu chốt cho những phẩm chất học tập nhiều phần được quyết định bởi một yếu tố rất quan trọng: môi trường. Môi trường, tôi ví nó giống như chậu nước tắm. Bạn không thể kỳ vọng con cái được thơm tho sạch sẽ nếu dùng thứ nước bẩn và đầy tạp rác để tắm! Bạn không thể để mặc cho đứa trẻ của bạn trằm mình trong vũng nước bẩn mà kỳ vọng nó sẽ thơm tho, sạch sẽ khi từ đó bước ra! Môi trường giáo dục cũng tương tự.

Tôi tin tưởng vững chắc rằng, tôi hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào tương lai con gái, một khi tôi nỗ lực tạo dựng một môi trường tốt cho Minh Khuê.

Do đó, thời điểm bắt đầu cho con học đàn piano, cũng là khi tôi làm cuộc cách mạng thay đổi lối sống và thói quen sống, để nỗ lực
chủ động tạo môi trường thuận lợi, hứng khởi cho việc học tập, rèn luyện của Minh Khuê được trong vui vẻ và hiệu quả cao nhất.

Theo trình tự ưu tiên, tôi giản lược dần những yếu tố ít quan trọng nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến sự tập trung.

Nhà tôi chỉ có duy nhất một chiếc ti vi, máy tính để cố định tại phòng làm việc. Tôi giảm dần thói quen tụ bạ ăn nhậu, chém gió la đà. Bỏ thói quen nấu cháo điện thoại, lướt web vô bổ kiểu "giết thời gian" nhàm chán, là thói quen dễ mắc nghiện trong xã hội hiện đại.

Tôi chọn cho bản thân phong cách ăn mặc tiện lội, có thẩm mỹ nhưng không cầu kỳ, không dùng nhiều đồ phải ủi là mất thời gian. Đặc biệt, tôi nghiên cứu khoa học thực dưỡng về ẩm thực, kiên quyết từ bỏ thói quen ăn uống nhiêu khê, rườm rà vốn là tập quán của người Việt Nam. Tôi cấu trúc thực đơn đủ dinh dưỡng nhưng không nhiều món trong một bữa ăn và món ăn không chế biến phức tạp. Việc thực hành ăn uống khoa học, giản đơn là một mắt xích vô cùng quan trọng để đảm bảo sức khỏe cho Minh Khuê. Và, tất nhiên, điều đó giúp tôi "đầu tư" được rất nhiều thời gian trong ngày, dành cho việc đồng hành cùng con.

Tôi nhận thấy bản thân là một người dễ bị phân tán tập trung khi cần tư duy. Khi tôi viết lách, đọc sách hay làm việc, tôi sẽ bị ức chế nếu có yếu tố ngoại cảnh tác động như: tiếng người nói chuyện, tiếng ti vi, cảnh người ăn nhậu, chơi điện tử, lướt web, v.v...

Từ trải nghiệm bản thân, tôi đặt câu hỏi: một người trưởng thành, đang gánh trên vai trách nhiệm với xã hội, gia đình, trụ cột, mà não bộ còn bị phân tán, ức chế, mệt mỏi bởi những tác động ngoại cảnh đầy cám dỗ, thế thì cớ sao mình lại có thể đòi hỏi một đứa trẻ non nớt, bé bỏng phải hứng chịu một áp lực "khủng" về mặt thần kinh cũng như phẩm giá? Điều này là hết sức bất công và phản khoa học! Bạn có nghĩ thế không?

Câu trả lời đến ngay khi câu hỏi bật ra, và tôi nhớ lại lời vị thiền sư đáng kính: "... khi con khiêm nhu để hiểu rằng, mỗi cá thể chúng ta chỉ có thể tràn đầy hiểu biết và thành tựu khi tập trung để làm một việc, tại một thời điểm..."

Nhận được lời giải đáp thuyết phục, thấu đáo cho câu hỏi, tôi liền nhận ra con đường đồng hành cùng con gái Minh Khuê trở nên nhẹ nhõm và an vui viên mãn!

Vi thễ, để giúp con tập trung luyện tập và học tập, đến giờ quy ước, tôi tắt ti vi tạo một không gian yên tĩnh rồi lấy sách ra đọc, viết lách, hay khâu vá, thêu thùa. Hỉnh ảnh ấy, khiễn cô bé hơn 4 tuỗi chợt hiểu đã đến giờ luyện tập, có cảm hứng luyện tập. Một không gian và bối cảnh rất thanh khiết, không có yếu tố nào làm nhiễu loạn sự tập trung của não bộ, cộng thêm niềm tin cậy khi người mẹ cũng đang tập trung vào công việc, đã dẫn dắt cô bé 4 tuổi vào việc học hành rất êm ái, nhẹ nhàng mà mẹ không phải hối thúc, giục giã.

Mẹ làm gương cho con bằng chính hành vi chân thực, khiễ tâm tuệ đứa trẻ an tịnh, không động vọng và phân tán.

Dần dần, thói quen được thuần thục và chuyển hóa thành một thứ kỷ luật mềm đầy tính tự giác và cao hon thế là cảm giác hứng thú, vui vè đích thực. Hai mẹ con rất trân quý những khoảng thời gian đó trong ngày, nó thanh lọc, đơn giản và tràn đầy hiểu biết từ tri thức và sự gắn kết tình cảm mang lại.

Tất nhiên, tập tính của não bộ sau một thời gian dài được trui rèn thuần thục, kiên trì, bền bỉ sẽ chuyển hóa lên một đẳng cấp cao hơn, siêu việt hơn, đó là khi Minh Khuê bước vào tuổi 14 thì cô bé đã đạt được khả năng tập trung cao độ vào việc mà cô bé đang làm ngay cả khi ngoại cảnh xung quanh gây nhiễu loạn đễn cỡ nào.

Thực tế, Minh Khuê có thể chooi bản Nocturne No. 13 của Chopin một cách sâu lắng, lay động người nghe, ngay cả khi một vài người khác nói cười, ăn uỗng, hay thối kèn phá đám, v.v...

Chia sẻ với tôi về khả năng này, Minh Khuê nói nhẹ nhõm: Thực sự, lúc ấy con và âm nhạc là một, không có ngoại cảnh nào chen vào được, mee a!

Tuy nhiên, khác với kỷ luật cứng là những quy định, quy tắc, mệnh lệnh cuỡng chế từ bên ngoài, thường đạt hiệu quả ngay,
áp dụng kỷ luât mềm để giúp con trưởng thành, là cả một hành trình kiên nhẫn, bền bỉ và cần chút tinh tế, nhạy cảm nữa!

Bạn biết không, phần lớn những cuốn sách về giáo dục bổ ích, tôi đọc được chính vào thời gian đồng hành toàn bộ, an tịnh cùng con như thế.

Chiếc ghế nhỏ giüp trẻ tập trung!

Khi đứa trẻ của bạn từ 4-9 tuổi ngồi vẽ, học đàn hay học bất cứ môn gì, thì lúc này hai chân của nó chưa thể chạm xuống đất, chứ nói gì đặt trên sàn, trên đất một cách vững chãi, chắc chắn.

Khi chân đế chơi vơi, nghĩa là tâm trí chơi vơi, bất ổn. Cổ nhân đã dạy: "Chân không bén đất thì cật không tới trời" Toàn bộ câu nói biểu đạt một hiểu biết về "tâm thế", như sau: Bàn chân (tâm thế) không vững chãi thì lưng cật (trí lực, suy nghĩ) không thể bay xa, sáng tạo, hiểu biết.

Thế nên, cổ xưa còn nói "tâm địa" hàm ý tâm thế luôn tiếp xúc và đứng trên đất/sàn (Chẳng hạn: "tâm địa thằng ấy xấu" - ý nói: "nền đất" (nền tảng, môi sinh) tiếp xúc của tâm trí con người đó không tốt).

Tâm thế là bàn đế cho trí lực; tương tự: đôi bàn chân là bàn đế của thân thể. Tâm thế + tâm thể luôn tác động lên nhau, cái nọ là biểu hiện của cái kia và ngược lại. Do đó, nếu tâm thế tức là đôi bàn chân được đặt vững chãi trên một nền tảng vững thì thân thể thoải mái, dẫn đến trí lực mới có khả năng tập trung cao độ để sáng suốt, sáng tạo mạnh mẽ.
Do đó, một việc dễ nhất, nhưng vô cùng quan trọng nên làm để đứa trẻ rèn luyện phẩm chất tập trung cao độ, không bị phân tán, đó là hãy làm cho đôi bàn chân của trẻ được đặt trên một bàn đế vững chãi: một chiếc ghế gỗ nhỏ vừa tầm, chắc chắn, không khập khiễng, để bé đặt chân lên đó trong khi ngồi học. Có như vậy,
đôi bàn chân trẻ sẽ vững chãi, tâm trí của trẻ sẽ an tịnh, thần kinh trung ương không bị mất tập trung.

Ngược lại, khi chân trẻ không chạm đất (sàn) mà buông lủng lẳng, chơi vơi giữa không trung, vô định - tư thế này phản lại cơ chế sinh học và công năng của đôi bàn chân, vốn mang chức năng là "bàn đế" chịu lực, vững chãi, bình ổn cho toàn bộ cơ thể.

Đôi bàn chân có công năng làm "bàn đế" để" "thân - tâm" tiếp xúc với đất sàn, nhưng khi tư thế không đúng công năng sinh học, khiến trí não đứa trẻ bất ổn, bị phân tán. Biểu hiện là đôi chân nó rung lác liên hồi, điều này đúng ngay cả với những người đã trưởng thành mà tâm địa, tâm lý bất an, 10 lắng.

Do vị trí bàn chân sai, khiến đứa trẻ không thể rèn luyện được năng lực tập trung toàn vẹn, cao độ trong học tập, vui choi, dẫn tới hiệu suất làm việc, học tập kém.

Cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, một thể toàn vẹn không thể chia chẻ, nó liên kết khăng khít, mật thiết các cơ quan chức năng sống. Khi một bộ phận thân thể không đúng vi trí, không đúng công năng, nó gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, thông qua cơ chế vận hành, điều hành của hệ thần kinh trung ương, khiến cho thần kinh trung ương bị bối rối, phân tán.

Biều đó đơn giản, tuy nhiên chưa nhiều người nhận thức. Nhưng khi bạn thấu hiểu khoa học, thấu hiểu sự quan trọng, tôi tin điều đó sẽ giúp bạn thực hành kiên trì bền bỉ việc đơn giản là kê thêm một chiếc ghế thấp cho trẻ đặt chân khi ngồi học. Hiệu quả vô cùng to lớn.

# Bồ đắp năng lực <br> "một minh" cho tré 

## Năng lực "một mình" trong học tập, sáng tạo, lao động hay vui chơi

Đấy là mùa hè năm 2002, tôi cho con gái Minh Khuê có dị̣ đi nghỉ mát cùng tòa soạn tại biển Hải Thịnh, Nam Định. Thời điểm đó, vùng biển này còn khá hoang sơ, tịnh vắng, chưa bị cơn lốc kinh tế thị trường phát triển nóng xâm thực, vì thế, nó thật êm đềm và có ý nghĩa đối với dụng ý giúp trẻ có không gian thiên nhiên đúng nghĩa.

5h sáng, hai mẹ con tôi trở dậy và đi ra biển. Chúng tôi đi ngắm mặt trời lên. Tôi lặng lẽ và con gái cũng lặng im quan sát. Chúng tôi hạn chế nói chuyện, mục đích là tôi muốn con gái tập lặng im lắng nghe tiếng sóng và quan sát bình minh đang lên trên biển. Chúng tôi thực hiện đúng cam kết như thế.

Sau khi mặt trời lên cao, Minh Khuê chia sẻ những quan sát của cô bé với mẹ thế này: Sáng sớm tinh mơ, ông mặt trời rất phúc hậu. Mặt ông nở ra, căng mọng như chiếc lòng đỏ trứng gà khi mẹ đập ra để làm món ốp - lết. Ông mặt trời rất đáng khen, vì nhịn thở suốt đêm dưới đáy biển, sau hơn 10 giờ mới thèm ngoi lên, đáng khâm phục quá! Con chỉ nhịn thở dưới bể bơi chưa được một phút, mẹ ạ!

Sau đó, tôi cho Minh Khuê ăn nhẹ rồi tôi cho phép cô bé ngồi chơi với cát một mình trên bãi biển, trong khi đó, tôi ngồi xa cách 50 mét để canh chừng an toàn. Minh Khuê cứ chơi say sưa một mình với cát, với nước biển mà không chán, đến 10 h sáng vẫn chơi.

Vừa hay, có một người đi tới, đứng nhìn cô bé chơi mải miết, rồi bỗng hỏi: "Cháu là con của mẹ Hải Âu phải không?" Cô bé ngước lên nói: "Cháu không bắt chuyện vói người lạ, mẹ cháu dặn thê...""

Nói rời, bé Minh Khuê lon ton nhưng không hoảng sọ, đi về phía tôi đang ngồi và người vừa hỏi chuyện cô bé cũng đi theo. Hóa ra, người đó là nhà văn Nguyễn Tḥ̣ Thu Huệ, bạn tôi. Huệ nói: "Ừm chưa gặp bé lần nào, nhưng quan sát nó chơi thì đoán ngay là con cậu!"

Từ khi còn rất bé, Minh Khuê đã được tôi rèn luyện đức tính biết chơi và vui vẻ một mình. Đồ chơi của Minh Khuê bao giờ cũng là những đồ vật đơn giản như cái chai nhựa, ống đồ không dùng nữa, cái rổ con con, nút chai, mẩu gỗ, v.v..., tốm lại, là tận dụng những thứ mà mẹ không sử dụng đến nữa để biến thành đồ choi cho Minh Khuê.

Minh Khuê thường chơi với những đồ vật ấy, với ít gạo hoặc nước, cát sạch và cô bé bắt đầu đong, hứng, trút gạo từ binh sang ông, sang lọ, chén, dĩa, v.v... Minh Khuê thích chơi trò này lắm, không bao giờ biết chán, trong khi mẹ cứ thoải mái viết bài, nấu ăn hay giặt giũ, miễn là cô bé nhìn thã̃y bóng mẹ hay tiễng mẹ là yên tâm, không quẫn mẹ, khóc đòi bao giò!

Trò chơi này giúp Minh Khuê tập luyện sự khéo léo của đôi tay, tính tập trung cao độ trong từng động tác, sụ̂ linh hoạt trong tư duy, giúp Minh Khuê phát triển trí tưởng tượg, liên hệ phong phú...

Những hiểu biết khoa học cho tôi thấu đạt điều đáng ngạc nhiên, đó là thực ra, khi trẻ dưới 9 tuổi, là giai đoạn mà trí não thích thú "tu duy và suy nghĩ sáng taco" nhất. Sau lứa tuổi này, con nguời có xu hướng bảo thủ hơn và thích trả lời những câu hỏi mà bản thân tự tin là mình đúng. Do được thuyết phục vào công bô khoa học này, tôi tin là, nếu rèn luyện cho con gái tập tính thích tư duy và suy nghĩ một mình khi bé Minh Khuê còn nhỏ tuổi, là hoàn toàn phù hợp với quy luật và sẽ đạt hiệu quả tới ưu để bé nâng cao tố chất tư duy của đại não.

Thuở đó, rất nhiều người góp ý vói tôi: sao không mua cho Minh Khuê đồ chơi điện tử, gắn nhạc, búp bê váy đẹp. Và không ít ý kiên tỏ ra hoài nghi, cho rằng tôi khắt khe với con? Hoặc tôi là kẻ keo kiệt đúng bản chất "dân cá gỗ", do đó không dám "đầu tu"" tiền bạc để mua đồ choo đắt tiền cho con?

Tuy nhiên, tôi không vì sức ép bên ngoài mà nao núng trong cách thức chọn đồ chooi và hướng dẫn trò chơi cho con gái bé bỏng.

Cũng giống như mệnh đề: âm nhạc cổ điển giúp trẻ thông minh! - thì điều này tôi hiểu là phải tạo điều kiện và hứng thú để trẻ được tiếp xúc, được nghe. Nhưng quan trọng hơn cá, là chúng phải được quan sát, bắt chước, rèn tập, khổ luyện thường xuyên bển bỉ, lâu dài với cây đàn piano, với nguời thầy giỏi, thì mới có hiệu quả trong kỳ vọng "học để tăng cuờng tố chất" cho tré.

Tưong tự, mệnh đề: Trò choi công nghệ giúp trẻ thông minh cũng như thế. Nếu chỉ là sử dụng đồ chơi ứng dụng, thì không giúp gì cho trẻ thông minh đâu, mà ngược lại, đó còn là nguyên nhân cơ bản khiến nhiều trẻ bị rối loạn phát triển, loạn thị và căng thẳng quá mức.

Tôi tin tưởng vững chắc rằng, khi đắm chìm trong trò chooi công nghệ, trẻ bị tước đoạt co hội tương tác nhiều hơn với đồng loại, bạn bè, động vật, thiên nhiên... vốn là "nguyên liệu" dồi dào và quan trọng tạo nên chỉ sỗ EQ (trí tuệ xúc cảm); và khả năng tương tác kết nối của một cá thể với phần còn lại của xã hội loài người.

Do đó, ngay từ nhỏ, Minh Khuê được mẹ cho chơi với những vật dụng đơn giản, để cô bé phát huy tối đa sức sáng tạo và tưởng tượng của mình.

Lợi dụng hiểu biết khoa học rằng, não bộ con người ở giai đoạn ấu nhi, đồng nhi (dưới 11 tuối) là chủ về tưởng tượng và sáng tạo, khi hiểu biết của trẻ chưa bị chặn lại bởi những "giới hạn" thực tiễn, kinh nghiệm thực tiễn, quy ước cứng nhắc mang tính xã hội; tôi lọi dụng trạng thái chơi mà thực chất là "tập trung quan sát và tuởng tuơng không giới hạn" vốn là tập tính bẩm sinh sẵn có của tré,
tạo mọi cơ hội để Minh Khuê chơi những thứ giúp cô bé tưởng tượng, sáng tạo.

Đây chính là cách thức tôi thực hành "kỷ luật mềm" giúp con gái vừa chơi vừa rèn luyện phẩm chất tập trung làm việc khiến cô bé luôn được sống trong cảm giác "thỏa mãn" trong sự tập trung với việc làm ấy, cảm thấy vui thích với những thành quả sáng tạo "độc nhất vô nhị" của bé mà không cần phải có mẹ hay ai đó ở bên.

Thói quen rèn luyện có chủ đích này, lâu dần thành tập tính nhuần nhuyễn, giúp Minh Khuê nâng cao dần dần năng lực một mình trong học tập, sáng tạo, lao động hay vui chơi rất hiệu quả!

Tất nhiên, quá trình chơ mà học một mình với đồ dùng, đ̂̂̀ chooi thủ công không hề giống với việc một cô bé hay cậu bé ôm iPad để chơi điện tử. Hơn thế nữa, nó rất khác biệt, chơi một mình với đồ vật cụ thể, giúp trẻ sáng tạo, luyện kỹ năng khéo léo còn chơi iPad chỉ càng khiến trẻ thụ động và khó kết nối với thế giới xung quanh!

## "Không có việc gì dễ dàng!"

## Không bỏ qua những vấn đề gặp phải dù nhỏ

Câu chuyện về những chiếc răng phải mọc đúng chỗ
Trước ngày thi môn Toán (kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2011-2014), một người bạn đã điện thoại cho tôi và hỏi han về tình hình của Minh Khuê:
"Bọn chuyên Toán thì kỳ thi tốt nghiệp là "muỗi". Chắc Minh Khuê đang chơi, rồi đi ngủ sớm..."

Tôi bảo, Minh Khuê đang ngồi xem lại bài và chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho môn thi Toán. Nghe tôi nói thế, người bạn lặng đi trong máy một hồi, rồi thốt lên: Con bé hay nhi!

Cuộc điện thoại ngắn ngủi, đưa tôi nhớ lại thời gian 14 năm trước.

Một buổi tan trường, tôi đưa Tít (tên gọi ở nhà của Minh Khuê) đi khám răng theo định kỳ. Tại phòng nha khoa dành cho trẻ em, bác sĩ Tiến (một bác sĩ mà Minh Khuê tin cậy - số 2 Nguyễn Du) chỉ định cho cô bé chụp X-quang răng hàm. Sau đó, bác sĩ Tiến nhẹ nhàng giải thích cho tôi thế này: Vi Minh Khuê mắc chứng rối loạn ăn uống kéo dài: nôn trớ không kiểm soát, phải ăn mịn đến năm 6 tuổi, vì van thực quản còn yếu và quá nhạy cảm với đồ ăn thô, khiến răng hàm không làm việc nhiều để nhai, nghiền thức ăn, nên hàm của Minh Khuê phát triển chậm hơn quy luật. Tiên lượng là "răng nhiều hơn hàm" và tương lai, Minh Khuê sẽ sở hữu kiểu "hàm chim" - răng mọc lộn xộn, xô lệch do thiếu hàm, dẫn đến hàm yếu không thể nhai được thức ăn dạng cứng, dễ sâu răng và rất thiễu thẩm mỹ.

Mặt khác, do ít hoạt động nhai, nên răng sữa không "tiêu chân răng" theo đúng thời gian phát triển của trẻ, trong khi đó, răng xương sẽ vẫn cứ mọc theo tuổi lớn, dù răng sữa vẫn chưa chịu rụng, nên viễn cảnh "hàm chim" là không thể tránh khỏi!

Giải pháp tình huống bác sĩ nói rằng, nhiều khả năng, sau khi răng xương mọc đủ, đành phải nhổ bỏ hai răng nanh (răng số 3 ) để "nắn và căn chỉnh hàm", khắc phục phần nào viễn cảnh tệ hại của hàm răng xẫu xí.

Do đã quen được nghe từ bác sĩ những vấn đề "nan giải" trong việc chăm sóc sức khỏe cho Minh Khuê, nên tôi đủ bình tĩnh để chịu đựng cơn sốc. Dù buồn nhưng dường như tôi thấy tràn đầy hơn cảm giác thương và yêu con gái bé bỏng. Và, tôi đặc biệt ấn tượng với thái độ điềm đạm, am hiểu, nhưng không vô cảm của bác sĩ Tiến.

Chở bé Minh Khuê về nhà, tối đó, tôi vạch ra một "liệu trình thay răng" cho con gái. Tôi tìm đọc tài liệu, sơ đồ răng sưa, thứ tự thay răng sữa mà bác sĩ Tiễn đưa cho và cùng con chuẩn bị tinh thần "trường kỳ chinh chiến" với hàm răng của con gái, lòng quả quyết tự nhủ: "Mình không thể, không bao giờ chấp nhận một bộ hàm chim xấu xí đối với con gái yêu!"

Tôi tự lên tinh thần với phương châm: thăm khám lợi cho con thường xuyên để "đón" răng xương nhú trắng lợi là đưa con đến bác sĩ Tiến để nhổ chủ động răng sữa, giúp răng xương mọc ngay ngắn nhất có thể!

Cũng bắt đầu từ tối đó, cuộc đời tôi, có thêm một dự án quan trọng, đó là: "Những chiếc răng phải mọc đúng chỗ!"

Hàng tối, tôi hướng dẫn và nhắc nhở Minh Khuê kiên trì đeo hàm nhựa nắn hàm vài tiếng/ ngày. Công việc của Minh Khuê là đeo hàm khi bắt đầu lên giường ngủ và cô bé ngậm ngủ luôn. Nhiều đêm, cô bé nhè ra, nhưng dù thế thì ngày nào công việc chỉnh hàm ít nhất cũng tiến hành được một vài tiếng rồi!

Tôi kiên trì động viên con, theo phương châm "tích gió thành bão con nhé!". Mỗi ngày, tuy được ít thời gian hơn quy định, nhưng ngày nào cũng kiên trì thực hành đeo thì thành nhiều, thành kỷ luật.

Cứ thế, dần dà, Minh Khuê tự biết soi gương, tự khám lọ̣i và nếu thẫy chỗ nào lọi trăng trắng là báo với mẹ ngay: "Một chú răng xương sắp mọc rồi mẹ Âu oi!", và hôm đó, hai mẹ con lại hẹn lịch với bác sĩ, chủ động nhổ răng sữa, chủ động "dọn" chỗ cho răng xưong mọ!

Đến một chiều cuỗi xuân, tôi nhớ khi ã̃y, Tít đang vào cuối năm học lớp 5 (2007), hai mẹ con lại xếp lịch đi khám răng. Sau khi khám hàm và răng cho Minh Khuê xong, bác sĩ Tiến mỉm cười, nói nhẹ nhàng: "Xong rồi!" Tôi hỏi: "Xong là sao ạ?"

Bác sĩ cuời vui hoon: "Minh Khuê thay răng xong rồi!"
Tôi mừng phát khóc! Chúc mùng con gái sở hữu bộ hàm cân đối, do chuyên cần nắn chỉnh khi hàm còn non, dễ nắn. Từ bây giờ, con đã được tự hào với bộ răng xương hoàn hảo do chủ động nhổ răng sữa đúng thời điểm, giúp răng xưong mọc đúng tư thế, khỏe mạnh và thẩm mỹ!

Như vậy là, liệu trình thay răng dài lâu mà hai mẹ con vạch ra, từ khi Tít hơn 4 tuổi, đến giờ đã hoàn tất tốt đẹp!

Tuyệt vời hơn, khi chủ động đối diện với vấn đề từ rất sớm, không lạc quan tếu, không né tránh, tuân theo quan điểm khoa học: "Những khiếm khuyết ở trẻ, nếu được nắn chỉnh từ sớm, kiên trì, khoa học sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp mỹ mãn", nên hàm của Minh Khuê cũng được điều chỉnh theo thời gian, đủ chỗ cho mọi chiếc răng mọc lên, mà không phải nhổ bó chiếc răng xương nào do tình trạng thiếu hàm!

Khi nghe bác sỹ thông báo, hai mẹ con reo lên sung sướng. Có lẽ, nhiều người xung quanh có mặt túc đó, không thấu hiểu được niềm vui sương ấy, vì không phải ai cũng đối diện với vấn đề về thay răng như Minh Khuê! Hoặc vì có vấn đề giỗng Minh Khuê nhưng cách nhìn nhận vấn đề của bố mẹ không giống tôi, họ thường bỏ qua không quan tâm với cách nghĩ sẵn có "sau này lớn nếu thấy cần thì chỉnh sửa sau!", v.v...

Bác sĩ Tiến thì rất hiểu vì ông là người chứng kiến cả quá trình nỗ lực, bền bỉ của Tít và tôi với quyết tâm để những chiễc răng mọc đúng chỗ, vì thế, ông chung vui điều này!

Trên đường từ phòng nha khoa trở về, hai mẹ con tôi tự thưởng cho nhau một bữa bánh ngọt sữa chua tại một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Cửa Nam. Chúng tôi vừa thưởng thức từng miếng bánh nhân táo ngon tuyệt, vừa chuyện trò thú vị:

- Quả đúng là mẹ nói không sai, chẳng có bữa trưa nào miễn phí, bánh táo cũng không miễn phí, nhưng hôm nay con thấy rất ngon!

Tôi đùa:

- Tại vì có hàm răng chuẩn rồi nên ăn thấy ngon, hả Tít?
- Không hẳn thế, bà Hải Âu ạ - Tít nói khôi hài - Điều sung sướng là cảm giác tự do mẹ ạ! Sau nhiều năm "trường kỳ chinh chiến" cùng răng và hàm, giờ con được tự do với nó. Ai đó có thể dễ dàng có hàm răng đẹp, nhưng với con, thành quả này rất đáng ăn mừng. Cảm on mẹ yêu!

Tôi lặng đi, có hương vị của sự xúc động trong miễng bánh táo hôm đó! Tôi cười ngoác miệng để che đi những giọt nước mắt có thể trào ra vì sung sướng. Sự sung sướng không chỉ vì kết quả cuối cùng là con gái đã có một hàm răng đẹp sau 5 năm theo đuổi dự án thay răng chủ động, mà nhiều hơn thế, tôi xúc động vì nhận thấy sự trưởng thành trong tư duy của con gái. Tôi nói:

- À, tớ có thể tặng một câu danh ngôn để cậu bổ sung thêm vào ngân hàng ngôn ngữ nhé: "Tự do là cảm giác tuyệt vời từ thành quả của nỗ lực vượt lên giới hạn bản thân".

Từ hôm đó, theo cách nói của Tít, bạn ấy được "tự do" với hàm răng. Minh Khuê không còn lo lắng về nó, không còn mất thời gian, tiền bạc và chịu đau đớn lâu dài để "niềng" sau khi răng xương đã thay hoàn thành, để thụ động sửa chữa bộ hàm răng xương mọc lộn xộn!

Thật đúng như mẹ tôi vẫn dạy: Đằng nào cũng phải làm, cho nên hãy làm khi mặt trời mới mọc thì sẽ được nghỉ trưa khi nắng chói gắt!

Tôi kể câu chuyện "dự án những chiếc răng mọc đúng chỗ" của Minh Khuê và sự kiên trì, nghiêm cẩn theo đuối liệu trình thay răng chủ động trong hơn 5 năm, là một một ví dụ sinh động, khá điển hình cho triết lý sống và huấn luyện con mà tôi theo đuổi, đó là: Không có việc gì là dễ dàng - không xem nhe và bỏ qua nhũng vấn đề gặp phải.

Tôi không có thái độ dễ dãi trước cuộc sống. Ngược lại, tôi dạy Minh Khuê luôn nghiêm cẩn nhìn nhận vấn đề của bản thân, không né tránh, không bi quan, không lạc quan tếu, mà đánh giá trên thực tế, bình tâm tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ, rồi bền bỉ thực hiện giải pháp đến cùng, không nản chí!

## Vá giă, bỉm và xe đáy thủ phạm của nhiêu chựng tạt khó sưa ở tré!

## Cho con bú luôn là một nghi lễ, một "tôn giáo lớn" khiến người mẹ đạt tới cảnh giới hoan hỉ tuyệt diệu

Hoạt động cho con bú có giá trị kéo dài lâu hơn mối gắn kết mẫu tử sau khi cuống nhau đã rụng. Khi đứa trẻ ra đời, trong phản ứng thần kinh não bộ của chúng, xuất hiện những dấu hiệu và tiết ra loại sinh hóa báo động tình trạng mất an toàn do đã bị cắt lìa sợi nhau thai của người mẹ.

Như vậy, ngay khi sơ sinh, nhũ nhi đã rơi vào não trạng căng thẳng tiềm thức của bản năng sinh tồn!

Nếu phản ứng căng thẳng diễn ra triền miên, cơ chế sinh tồn sẽ kìm hãm sự phát triển, kìm hãm việc sử dụng năng lượng và tăng trưởng ở trẻ, để "đối phó" cảm giác bất an, hậu quả trước mắt làm giảm năng lực đề kháng của hệ miễn dịch, giảm trương lực.

Đặc biệt nghiêm trọng, nếu căng thẳng triền miên sẽ là một trong những nguyên nhân hình thành tính cách sợ hãi ở trẻ, yếu đuối của cá nhân lâu dài về sau.

Những nghiên cứu khoa học đã chứng minh rõ ràng và một chỉ dẫn rất nhân ái, đó là khi đứa trẻ lọt lòng, người mẹ nên cho con bú sớm nhất có thể, để báo hiệu cho đứa trẻ sự kết nối chủ động của người mẹ. Khi cho con bú, bầu sữa mềm mại, ấm áp và ánh mắt người mẹ dịu dàng thân thương chính là tín hiệu an toàn tuyệt đối truyền tới đứa trẻ, có tác dụng giảm ngay lập tức tình trạng căng thẳng tiềm thức.

Dù có nhiều sữa hay không, đối với tôi, hoạt động cho con bú luôn là một nghi lễ, một "tôn giáo lớn" không gì thay thế. Tôi thấu hiểu sâu sắc rằng, dinh dưỡng vật chất để nuôi lớn cơ thể bé có thể thay thế bằng nhiều loại thức ăn ngoài, nhưng "dinh dưỡng tình yêu" để "nuôi dưỡng" hệ thần kinh trung ương, não bộ non nớt của bé thì không có gì có thể thay thế được bầu sữa đầy cảm xúc và ân cần của người mẹ.

Khi cho con bú, tôi bế con với tư thế để ngực bé áp vào ngực mình, giúp cho bé lắng nghe nhịp tim của mẹ, trong khi mọi cảm xúc và tâm hồn tôi hướng đến con, nhịp đập trái tim tôi bình an và tôi hoàn toàn tin rằng nhịp đập ấy luôn truyền tới cho bé cảm giác bình an trọn vẹn.

Khi được ngậm bầu sữa mẹ, đôi môi nhũ nhi là khu vực thần kinh nhạy cảm, sẽ truyền dẫn về trung ương thần kinh cảm giác an tâm, thoải mái, mãn nguyện, điều này giúp cho toàn bộ cơ thể trẻ được thư giãn, lắng dịu, không căng thẳng. Khi cho con bú, cũng là khi tôi nhìn vào mắt con, nói chuyện mỉm cười; với nỗ lực kết nối, thức tỉnh cơ quan thần kinh trung ương của trẻ nhạy cảm hơn và nhanh chóng thoát khỏi giai đoạn lan man.

Hiện nay đang dấy lên trong xã hội phong trào "nuôi con bằng sữa mẹ" và được rất nhiều bà mẹ tré ủng hộ.

Tuy nhiên, cách hiểu và cách thực hiện lại nửa vời, máy móc và thiếu sự hiểu biết toàn vẹn.

Theo phong trào này, việc cho con ăn bằng sữa mẹ là rất tuyệt vời với những giá trị vượt trội về dinh dưỡng, chất kháng thế mà không loại thức ăn ngoài nào có thể sánh kị̣p. Do đó, những bà mẹ bị thuyết phục bằng mọi giá phải cho con ăn bằng sũ̃a mẹ. Để đạt được điều này, họ được truyền thông, người tư vấn hay đơn giản là truyền khẩu cho nhau một gợi ý: phải dùng thuốc kích sữa, phải dùng dụng cụ hút sữa định kỳ theo giờ. Tôi cứ hình dung tương tự như cách người ta vắt sữa bò, rồi đem những chai sữa đã hút ra khỏi bầu vú mẹ, cấp lạnh trong tủ lạnh. Định kỳ đến giờ, người giúp việc sẽ mang từng chai ra làm ấm, rồi cho bé bú bằng vú giả!

Điều mà những người mẹ trẻ đang thực hành cunng tương tự như việc một người ngồi trong bồn nước pha với muối biển, rồi chú mắt vào một bức tranh bãi biển đẹp nên thơ để tự ám thị rằng, bản thân đang được đằm mình trong làn nước biển mát rượ! Thật vọng tưởng và đáng tiếc thay!

Để thay đổi nhận thức và xóa bỏ sự hiểu mơ hồ, tôi cho rằng, đơn giản chỉ cần thay đổi vài từ trong slogan: "Nuôi con bằng sữa mẹ" thành "Hãy cho bé được bú bầu sữa mẹ yêu!" thù sự thể sẽ dễ hiểu nhưng sâu sắc, chân thực và không bị đánh tráo ý nghĩa!

Hiệu quả của việc cho con bú mẹ, ngậm bầu sữa mẹ là vô cùng tuyệt vời, khó thể đo đếm hết. Thực tế, khy sinh ra, Minh Khuê chỉ đạt $2,7 \mathrm{~kg}$ cân nặng, sau 7 ngày tiêm kháng sinh để ngăn chặn hậu quả có thể vì tràn dịch phổi sau ca sinh khó, nên khi xuất viện, bé chỉ còn $2,5 \mathrm{~kg}$.

Tuy nhiên, do tôi kiên định nuôi con bằng sữa mẹ và mặc dù điều ấy khiến sự tăng cân của bé chỉ đạt $0,5-0,6 \mathrm{~kg} /$ tháng, không "ấn tượn" như các bé được nuôi bằng sữa công thức (tăng từ 1-1,5 $\mathrm{kg} /$ tháng trong năm đầu đời), nhưng sự tăng tiến của Minh Khuê luôn ổn định, không trồi sụt. Đặc biệt, bé rất vui vẻ, không khóc quấy, thể hiện bé rất hài lòng. Do bé rất hay cười nên tôi thường gọi Minh Khuê bằng cái tên thân thương là Tít.

Tuy nhiên, khi Tít đầy năm, tôi đã có một thời gian bị dao động. Do căng thẳng với cuộc mưu sinh, lại tự mình muốn làm mọi việc chăm sóc cô con gái nhó, cuộc sống gia đình rạn vỡ, nên tôi có dấu hiệu mất sữa. Tôi nghĩ, hay là cai sữa cho Minh Khuê để bé ăn được nhiều hơn như lời khuyên của nhiều người.

Và tôi đã thực hiện cai sữa cho bé. Đây thực sự là nhưng ngày nặng nề mà tôi đã trải qua, nó khiến tôi càng lâm vào trạng thái căng thẳng. Tôi cảm thấy mắc lỗi với con gái, thương con và cả những mâu thuẫn về quan điểm cho bé bú đến khi bé tự dứt bú hay là cai sữa sớm để bé ăn được nhiều hơn?

Tôi kiên nhẫn quan sát và nhận thấy những thay đổi rất nhanh trong tâm lý con gái nhỏ của mình. Từ là một bé nhũ nhi vui vẻ,
suốt ngày cuời toe toét chỉ sau ba ngày cai sữa mẹ, bé có biểu hiện bám me, khóc mễu vô cớ, dễ tủi thân. Hon nữa, từ chỗ bé đã có thói quen đái ị khi có phản xạ xi, đúng giờ, hoặc biết thông báo khi có nhu cầu đái ị thì bỗng những năng lực kiểm soát thần kinh này bị rối loạn, với biểu hiện đái dầm, ị đùn.

Nhận ra dấu hiệu bất an tâm lý dẫn đến những nhiễu loạn của hệ thần kinh trung ương, sau ba ngày bé bị mẹ dứt vú, khiến tôi hồi thức, coi trải nghiệm ba ngày đó là minh chứng sinh động để thêm lần khẳng định sự cần thiết vi diệu trong việc tôi dành thời gian cho con được bú mẹ.

Do được nuôi bằng bầu sữa mẹ lâu dài, không cai sữa, (vì là bé gái, Minh Khuê được bú mẹ đến hoon 6 tuổi), nên dù bé tăng cân không "ngoạn mục" như nhiều bé cùng lứa tuổi, nhưng sự tăng tiến vũng chắc không trồi sưt, theo đúng biểu đồ tăng truởng của trẻ em.

Quan trọng hon, ngay từ giai đoạn nhũ nhi và âu nhi, Minh Khuê đã luôn là một đứa trẻ rất hài hòa, vui vẻ, cân bằng, không quấy khóc, không ăn vạ.

Những khi cho con bú, là khi tôi kết nối toàn vẹn với bé, truyền cho con gái nhịp đập yêu thương của trái tim người me, giúp bé có cảm giác bình yên, loại trừ mọi khả năng gây sang chấn tâm lý, căng thẳng tiềm thức của bản năng sinh tồn, đồng thời giúp não bộ của bé được trong tiến trình hoàn thiện một cách hoàn hảo, đảm bảo để tương lai bé sở hữu một não bộ và hệ thần kinh trung ương cân phưong vũng vàng, khỏe mạnh.

## Vú giả: Tác nhân gây chậm nói, căng thẳng tâm lý ơ trẻ!

Ngược lại, khoa học và thực tế đã chứng minh rằng, những trẻ ít được kết nối với mẹ thông qua hoạt động cho con bú, bễ ẵm nâng nuu, được mẹ ngắm nhìn âu yếm và vuốt ve, cùng âm thanh tiễng mẹ dịu dàng, biểu cảm ngay khi đứa trẻ còn giai đoạn nhũ nhi, thường có xu hướng căng thẳng, khó giãi bày cảm xúc, gặp khó khăn trong cảm xúc và khó hòa nhập hoon trong suốt quá trình lớn sau này!

Một đứa trẻ được bú mẹ, ngậm bầu vú mẹ thỏa mãn, nó sẽ không có nhu cầu mút tay hay mút bất cứ vật gì nó túm được - đây là biểu hiện "thèm được kết nối với mẹ để được bình an tâm lý" nhưng đã bị người lớn nhầm tưởng "chúng thích mút bất cứ thứ gi" và dùng giải pháp thay thế là mua cho con vú giả để trẻ ngậm thoải mái.

Việc ngậm vú giả không thể đem lại sự thỏa mãn của tâm lý bình an mà nhũ nhi khao khát, nên lâu dần, chúng mắc chứng "nghiện vú giả" - biểu hiện rất không tự nhiên của nhũ nhi.

Bạn hãy hình dung thế này, trong quá trình sống, cơ thể chúng ta tiết ra những chất sinh hóa nhằm tạo hưng phấn, sảng khoái. Tuy nhiên, ở những người nghiện như: rượu, thuốc lá, cần sa, ma túy, v.v..., được gọi chung là nghiện các chất hướng thần. Do họ đưa vào cơ thể thường xuyên các chất sinh hóa hướng thần từ bên ngoài vào, lâu dần, khiến cơ thể phụ thuộc, mất khả năng tự điều chỉnh nội sinh của cơ thể, mất cân bằng trầm trọng, nên lại càng lệ thuộc bên ngoài và luôn luôn thèm khát.

Nghiện và thèm khát và nghiện - vòng luẩn quẩn thật bế tắc! Chứng nghiện ngậm vú giả ở trẻ nhũ nhi cũng không khác điều trên là mấy. Có chăng, nó chỉ vì trẻ không thể tự nói ra tình trạng thèm (bú mẹ) mà không được thỏa mãn dẫn đến nghiện vú giả dẫn đến càng khao khát bầu vú mẹ dẫn đến ngậm vú giả nhiều hơn, thường xuyên hơn, lệ thuộc vú giả hơn, v.v..., cứ thế mãi.

Một tập quán lâu nay ở nhiều bà mẹ khi chăm sóc trẻ nhũ nhi nói riêng, và trẻ nhỏ nói chung, thường chỉ chú tâm vào đáp ứng hoàn hảo bản năng sinh tồn của trẻ (ăn, ngủ, ị). Điều này thật tốt, nhưng đó chưa phải là hoàn hảo cho đứa trẻ.

Tôi tin rằng, điều quan trọng không hề kém, đó là chăm sóc quá trình hoàn thiện của não bộ và hệ thần kinh của trẻ. Ở lúc này lúc khác, một cách tinh vi, nhiều nhũ nhi đã bị chăm sóc sai, ảnh hưởng không tốt đến quá trình hoàn thiện và hoàn tất vững chãi não bộ và hệ thần kinh, rất lãng phí và rất đáng tiếc.

Khi trẻ phản ứng để đảm bảo bản năng sinh tồn, kiểu như: đói => khóc; nóng, lạnh $=>$ khóc; đau đớn, bẩn, ướt $=>$ khóc, la hét, phản ứng quẫy đạp, v.v..., do đó trẻ sẽ được cha mẹ đáp ứng hoặc giúp đỡ ngay lập tức.

Trong khi đó, tác động của sự giáo dưỡng lên quá trình hoàn thiện não bộ và hệ thần kinh của trẻ không bộc lộ rõ rệt và tức thời như thế. Những biểu hiện của sự căng thẳng thần kinh ở trẻ nhũ nhi, sự bất an, lo âu triền miên không dễ nhận thấy, đôi khi bị nhầm tưởng là trẻ ngoan, một phần do trẻ chưa có ngôn ngữ để giãi bày, nhưng phần lớn là do sự thiếu hiểu biết khoa học và sâu sát của người mẹ, nên nhũ nhi không nhận được đầy đủ nhu cầu yêu thương, nhu cầu kết nối với người mẹ. Cho đến khi bác sỹ kết luận đứa trẻ mắc bệnh thực sự, như rối loạn phát triển hay tăng động, trầm cảm, v.v..., thì dường như tình trạng đã khá nghiêm trọng.

Đương nhiên, số trẻ chuyển thành biểu hiện bệnh lý rõ ràng như thế thường có tỷ lệ nhỏ, lại được bao biện bằng một sỗ "yếu tố" đương nhiên có tính bẩm sinh gen hay di truyền, do đó "thủ phạm" gây nên những thiếu hụt chất "dinh dưỡng tình yêu" để "nuôi dưỡng" hệ thần kinh trung ương, não bộ non nớt của bé, sẽ không bao giờ bị "bắt quả tang" và "quy trách nhiệm", dù cho sự thiếu hụt ấy là nguyên nhân gây nên những tình trạng yếu đuối nhân cách, cảm giác kém tự tôn, chỉ số trí tuệ xúc cảm, trí tuệ xã hội thấp kém ở nhiều người khi vào tuổi thành niên!

Bạn muốn con bạn trưởng thành lành mạnh, khỏe khoắn, vững chãi, có phẩm chất cốt lõi, thì ngay trong giai đoạn nhũ nhi, hãy chú trọng sự giáo dưỡng lên quá trình hoàn thiện não bộ và hệ thần kinh của trẻ! Hãy chú trọng đến "dinh dưỡng tình yêu" dành cho não bộ và thần kinh của trẻ một cách có hiểu biết và kiên trì.

Một cá thể bị điếc bẩm sinh sẽ dẫn tới việc câm. Mù sẽ làm rối loạn khả năng ngôn ngữ. Hỏng khứu giác sẽ làm rối loạn chức năng vị giác, v.v... Thế nghĩa là năm giác quan tương hỗ, tương tác lẫn nhau đều do não bộ điều khiển, ngược trở lại, năm giác quan đó
đều có tác dụng thúc đẩy não bộ của trẻ hoàn thiện hoàn hảo, là điều quá rõ ràng!

Vì lẽ tự nhiên đó, lẽ ra, miệng và môi của trẻ phải được tự do hoạt động, cử động - một trong nhưng giác quan quan trọng tương hỗ những giác quan khác trong quá trình giúp trẻ hòa nhập với thế giới bên ngoài! Lẽ ra, cái miệng xinh xinh của nhũ nhi phải được cười, khóc, mếu, phun mưa, la hét, bi bô, cáu kỉnh... là cách nó biểu đạt thái độ hài lòng hay không với cuộc sống, thì ngược lại, cái miệng ấy bị khóa chặt bằng chiếc núm vú nhựa vô cảm! Đương nhiên, hệ lụy là mắt mũi, tay chân bé cũng đờ đẫn, bảo làm sao não bộ phát triển hoàn thiện, hoàn hảo cho được! Thật lãng phí vô cùng.

Dường như, nắm bắt được nhu cầu "cấp bách" không thể thiếu của các bà mẹ nuôi nhũ nhi, "bà mẹ thị trường" đã sáng chế ra chiếc vú giả.

Sản phẩm này xuất hiện đầu tiên ở Âu - Mỹ. Nhiều tài liệu khoa học đã cảnh báo về tác hại lâu dài lên nhũ nhi của chiếc núm vú giả rất thuyết phục.

Bản thân tôi rất "khó chịu" với chiếc núm vú giả và chưa bao giờ dùng cho con. Lý do: tôi nhận thức rằng, núm vú giả là sản phẩm công nghiệp sản xuất bằng chất dẻo hóa học, không có chút cảm xúc nào, không có yêu thương nào trong đó, do vậy, dùng núm vú giả cho nhũ nhi ngậm thay cho hành động cho bé ngậm bầu sữa mẹ là việc làm lừa dối trẻ bằng thứ tình mẫu tử vờ!

Và, tôi đã bị thuyết phục bởi những luận chứng sau:

- Vú giả không có tác dụng an tâm hài hòa cho tâm lý trẻ như khi trẻ được ngậm bầu vú mẹ.
- Vú giả là hóa chất tổng hợp, có khả năng hòa tan trong dung dịch nước bọt và phản ứng sinh hóa, nhũ nhi nuốt nước bọt đồng thời nuốt cả những chất độc hại vào cơ thể tiềm ẩn những nguy co khó lường về sức khỏe trong thời gian trước mắt và lâu dài.
- Nhũ nhi ngậm vú giả liên tục, khiến cho lưỡi luôn trong tình trạng bị đè xuống, lâu dần thành tật, cộng hưởng với việc bị hạn chế
la hét, cử động, mấp máy của đôi môi, hàm và luỡi do luôn ngậm vú giả, dẫn đến nguy cơ nhũ nhi chậm phát âm, chậm nói và gặp khó khăn để nói lưu loát, ảnh hưởng đễn năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy của đứa trẻ suốt thời gian sau này! Thật tác hại khôn lường và lãng phí!

Trong giai đoạn nhũ nhi, tôi cũng không quẫn chặt đứa trẻ của mình như thông thường, được mọi người giải thích vói lý do quen nghe, là để chúng không cào mặt và không giật mình. Ngược lại, tôi để nhũ nhi được vùng vẫy thoải mái, quẫy đạp thoải mái vì điều đó giúp ích cho thần kinh ngoại biên, thần kinh ở đầu các ngón tay, ngón chân, thần kinh lòng bàn tay, bàn chân của bé được kích hoạt, được hoạt động tích cực sớm, thúc đẩy sự nhạy cảm, nhạy bén của hệ thần kinh đứa trẻ sớm thuần thục, vững chãi.

Tóm lại, tôi luôn dành ưu tiên và kiên trì chăm sóc nhũ nhi trên một tiến trình dồi dào những tình huống có giá trị thúc đẩy, hoàn chỉnh hệ thần kinh khỏe mạnh, sự hoàn thiện hoàn hảo của não bộ, do đó tôi không trầm trọng hóa những rắc rỗi nhỏ như: những vết bé tự cào trên mặt, hay tôi phải bận rộn để nhớ cữ xi nhũ nhi đái ị, phải quan sát và lắng nghe nhũ nhi để cho bé bú!

Để bổ sung thêm những liệu pháp giúp nhũ nhi phát triển hoàn thiện hệ thần kinh và não bộ, thù việc khởi động sự nhạy cảm của xúc giác, khứu giác cũng được tôi lưu tâm. Tôi dùng đôi bàn tay đầy tình cảm của mình xoa nắn đều đặn, toàn thân cho nhũ nhi, mỗi lần từ 15-20 phút, nhẹ nhàng thư giãn; vừa xoa vừa trìu mến nói chuyện với nhũ nhi, thật là quãng thời gian vui vé trong ngày của tôi và nhũ nhi. Việc làm này tôi thực hành thường xuyên, giúp co quan xúc giác, nhạy cảm da của bé yêu được tiếp xúc với lòng bàn tay yêu thương của mẹ, giải phóng nhưng năng lượng căng thẳng tích tụ dưới da, giúp nhũ nhi thoải mái, vui vè, không căng thẳng và luôn hài hòa.

## Bỉm là thủ phạm của nhiểu tật xấu ở trẻ, rất khó sửa về sau

Bỉm là một trong nhũng nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng wô sinh ở nam giới thành niên
Hạn chếtô̂i đa việc sử dưng bim cho trẻ (trù truờng hợp đặc biệt nhu đi choi ở nơi công cộng)

Thời tôi bắt đầu nuôi nhũ nhi (1996) "bà mẹ thị trường" đã nhanh chóng đưa vào thị trường Việt Nam những mặt hàng bỉm nhập khẩu với lời quảng cáo "Êm ái như tình thương của mẹ!". Tôi không bị phỉnh phờ và lạc lối vì điều đó. Sau một tuần quan sát, tôi đã thuộc nằm lòng quy luật đái ị của cô con gái bé bỏng và kiên trì xi nhũ nhi đái ị theo giờ sinh học của cơ thể bé, bằng cách đặt đồng hồ sớm hơn từ 3-5 phút.

Đêm cũng như ngày, tôi kiên trì thực hiện việc làm này. Đến ba tháng, nhũ nhi đã thuần thục với việc đái ị có phản xạ, có tiếng mẹ xi. Do đó, dù đang trong giai đoạn nuôi nhũ nhi, nhưng nhà cửa luôn sạch sẽ, thơm tho, không hôi tanh. Quan trọng hơn, nhũ nhi luôn được trong tình trạng chăm sóc tốt, thoải mái, không phải đeo bỉm, không quấy khóc vô cớ.

Một dẫu hiệu dễ nhầm lẫn khi trẻ khóc, bám mẹ vô cớ, thực chất là nỗ lực của nhũ nhi muốn báo hiệu cơ thể nó đang khó chịu, bứt rứt vì bỉm ướt, bẩn gây ngứa. Sự quấy khóc của nhũ nhi, có thể là một báo động nghiêm trọng hơn, đó là tình trạng vi khuẩn, độc tố trong chất thải chứa trong bỉm lưu cữu thời gian khá lâu mà chưa thay bỏ, ngẫm qua làn da mỏng manh, non nớt của nhũ nhi, gây nên tình trạng ngộ độc chất thải, v.v... Những dấu hiệu này, thường bị bỏ qua vì cho rằng, trẻ khóc đòi chỉ vì bện hơi mẹ!

Bạn phải hiểu rằng, sử dụng bỉm cho nhũ nhi làm người lớn được cảm thấy tự do, thoải mái, chứ nhũ nhi không thoải mái đâu!

Nếu bạn chưa được thuyết phục, hãy thực nghiệm việc này trên chính cơ thể bạn, khi bạn đóng một chiếc bỉm và xả chất thải vào đó, chứa trong đó suốt 4 giờ đồng hồ (như chỉ dẫn của nhà sản xuất). Sau thực nghiệm, những người đã làm việc này khi tôi gợi ý,
chỉ chịu đựng bằng $1 / 6$ thời gian trên, họ đã nói rằng: thật sự thẫy có lỗi nếu dùng bỉm thường xuyên cho đứa trẻ, chúng xứng đáng được yêu thương và nâng niu nhiều hơn là sử dụng những chiếc bỉm tiện dụng dễ dãi cho cha mẹ!

Do không bị lệ thuộc vào bỉm, kiên trì hướng dẫn con biết thông báo khi có nhu cầu ị đái. Khi trẻ bước sang tháng thứ 5 sau sinh, việc này có tác dụng huấn luyện đứa trẻ biết theo dõi và lắng nghe cơ thể, biết tìm thấy quy luật của chính cơ thể mình và kiểm soát rồi đưa những hoạt động bản năng đó đi vào nề nếp, tự kiểm soát.

Việc đái ị của đứa trẻ có liên quan mật thiết đến sự thuần thục của hệ điều hành thần kinh trung ương, sự rèn luyện thuần thục của não bộ. Do đó, đương nhiên, việc giúp trẻ có được nề nếp trong các hoạt động bản năng ấy là thể hiện bước trưởng thành đáng mừng của năng lực kiểm soát, phản ánh tình trạng khỏe mạnh của thần kinh trung ương; não bộ cũng dần thuần thục thói quen kiểm soát, điều hành các hoạt động của thân thể.

Tiếc thay, chỉ vì mong muốn công việc làm mẹ trở nên dễ dàng, thoải mái, nhiều đứa trẻ đã bị đánh mất quãng thời gian quý giá để thuần thục những năng lực cơ sở của hệ thần kinh và não bộ. Thật tiếc vì sự lãng phí lớn lao này!

Bước vào 4 tuổi, trước khi được mẹ cho đi mẫu giáo, con gái bé nhỏ của tôi đã ổn định giờ ngồi bô vào 18 h hàng ngày, chủ động tại nhà, điều độ, kiểm soát, nên khi bé tham gia vào lớp học - mô hình xã hội có quy chế đầu tiên của bé - tất cả mọi việc diễn ra rất thoải mái, bé vui vẻ vì được các cô bảo mẫu yêu mến do không bao giờ ị đái mất kiểm soát trong lớp!

## Nhüng tài liệu nghiên cúu khoa học đã thuyết phục tôi, nhut sau:

- Sử dụng bỉm thường xuyên sẽ làm cho tinh hoàn bé trai bị ảnh hưởng xấu. Lý do: tinh hoàn là bộ phận được cấu tạo bên ngoài để đảm bảo luôn đạt nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt cơ thể $2^{\circ} \mathrm{C}\left(35^{\circ} \mathrm{C}\right)$ vì tinh trùng chỉ sống và khỏe mạnh ở nhiệt độ ấy. Do đó, khi đeo bỉm cho bé trai thường xuyên, vô tình, cha mẹ làm cho bộ phận này
luôn bị ủ nóng thậm chí nhiệt độ tăng cao hơn thân nhiệt $\left(37^{\circ} \mathrm{C}\right)$. Lâu dài và liên tục dùng bỉm, khiến tinh hoàn trẻ mất tính năng sinh lý vốn có của nó, dẫn tới giảm khả năng hoặc mất hết khả năng sản xuất tinh trùng khi trẻ trai đến tuổi dậy thì và thành niên.

Tại Âu - Mỹ, thực trạng nhiều thanh niên khỏe mạnh vô sinh không căn nguyên được xác định do loãng tinh trùng, hiểu đại cương là chức năng làm việc của tinh hoàn bị suy giảm. Điều này, đã chỉ dẫn các nhà khoa học lần ra một trong những nghi can chính, đó là chiếc bỉm đa năng của "Người mẹ thị trường" láu cá và luôn mơn trớn những người mẹ "cả tin" bằng chiêu bài quảng cáo "Êm ái như tình thương của mẹ!".

Với trẻ gái, sử dụng bỉm dẫn đến tình trạng nhiều bé bị mắc bệnh phụ khoo ngay khi còn nhũ nhi - ấu nhi. Lý do, vì bỉm trở thành túi chứa đầy chất thải, được ủ nóng, thúc đẩy vi sinh vi khuẩn trong chất thải phát triển mạnh, có cơ hội tốt để phát triển nhanh và xâm nhập trở lại cơ thể bé theo đường hậu môn, cơ quan sinh dục và bề mặt làn da non nớt.

Mặt khác, dùng bỉm nhiều, khiến xương đùi của nhũ nhi có xu hướng bị uốn cong, thiếu thẩm mỹ khi trẻ lớn lên.

- Sử dụng bỉm thường xuyên, khiến trẻ bị tước đoạt quyền được mẹ huấn luyện những phản xạ có điều kiện như ị đái đúng nơi (bô, bồn cầu); đúng thời gian trong ngày, hợp với quy luật của trẻ.

Lâu dần, sự lệ thuộc vào bỉm, khiến trẻ trở nên không tự kiểm soát được những bản năng cơ sở. Thực tế, nhiều trẻ 4-5 tuối vẫn ị đái không kiểm soát khi đeo bỉm; những trẻ này cũng dứt khoát không chịu ngồi bô, ngồi bồn cầu, mà chỉ ị đái khi "có phản xạ đeo bỉm".

Mọi hành vi bản năng cơ sở của đứa trẻ diễn ra nhưng thiếu năng lực kiểm soát dẫn đến đứa tré phải gánh chịu những áp lực về thái độ kỳ thị, phán xét, bị chê trách dẫn đến tình trạng đứa trẻ lâm vào bối rối, thiếu tự tôn, thiếu tự tin dẫn đến đứa trẻ hoặc trở nên lầm lì thu mình tự kỷ, hoặc phá phách tăng động khó kiểm soát!

## - TİNH HUỐNG

Một cậu bé 5 tuổi đến chơi và Minh Khuê phải luôn đi cạnh để canh chừng cậu bé ấy, vì đứa trẻ luôn dùng que, gậy quật và gõ vào mọi thứ xung quanh một cách bất thường, trong khi, người mẹ của cậu bé tỏ ra bất lực không thể dừng dứt hành vi thiếu kiểm soát của con trai mình.

Hỏi ra, tôi được biết bác sỹ tư vẫn nhắc nhở bố mẹ cậu về những biểu hiện của chứng tăng động ở cậu bé.

Đang chạy nhảy bất thường, la hét không có khả năng tự kiểm soát, dù người lớn nhắc nhở hay mệnh lệnh: "Hãy dừng ngay trò đó!" nhiều lần, thỉnh thoảng, cậu bé lại dừng sững, nghệt mặt, rùng mình. Và cô bảo mẫu giải thích với tôi rằng, đấy là lúc cậu bé đang đái hoặc ị vào bỉm đeo trong quần.

Cô bảo mẫu ra sức thanh minh rằng, dù cậu bé sắp bước vào lớp 1, vẫn không tài nào đưa cậu vào kỷ luật, ị đái đúng nơi, đúng chỗ vì cậu bé ấy đã quen ị đái thất thường, bất cứ lúc nào vào trong bỉm, chỉ khi đeo bỉm mới có phản xạ!

Một cậu bé nữa, tầm tuổi Minh Khuê, cha mẹ cậu bé có trình độ học vấn cao (trên thạc sỹ/tiến sĩ), có thu nhập rất "khủng". Bé sinh ra nặng trên $4,5 \mathrm{~kg}$ và được chăm sóc rẫt cầu kỳ, theo quan điểm của gia đình. Mọi thứ đồ dùng dành cho cậu bé đều được mua hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, kể cả bỉm. Và, đương nhiên, bé trai ấy miễn cưỡng trở thành là "fan cuồng" của chiếc bỉm ngay khi mới sinh ra. Khi bé được 10 tháng tuổi đã phải dùng kháng sinh nhiều lần với kết luận khám lâm sàng của bác sĩ là: nhiễm khuẩn lan rộng (mà dân gian gọi là hăm lở vùng bẹn, ngấn đùi). Mãi sau này, khi tình trạng rắc rối ẫy không được chữa dứt, diễn biến tăng nặng, bác sĩ mới gọi đích danh thủ phạm khiến không thể trị dứt điểm chứng nhiễm khuẩn bẹn cho bé đó là chiếc bỉm nặng mùi và đựng đầy chất thải mà bé đeo thường xuyên, ít nhất 4 giờ đồng hồ mới thay một lần!

Tiếc thay, khi tìm ra thủ phạm lãng xẹt là "chiếc bỉm chứa đầy chất thải", cộng thêm tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp, viêm phổi thường xuyên, sử dụng kháng sinh phổ rộng triền miên,
làm cho hệ miễn dịch suy giảm, tình trạng 'hăm bẹn'" là hiện tượng thường xảy ra với trẻ thừa cân, đã trở nên trầm trọng. Kết quả hội chẩn của bác sĩ, bé trai đã bị nhiễm khuẩn máu! Cái sẩy nẩy cái ung, trên hành trình lớn lên, cậu bé đã phải nhiều năm đối diện với chứng rối loạn phát triển, rối loạn hành vi giảm chứ ý.

Bỉm dẫn đến nhiễm khuẩn, dẫn đến phải can thiệp bằng kháng sinh, dẫn đến hệ thần kinh trung ương và não bộ bị ảnh hưởng tiêu cực từ những chất ức chế có trong dược phẩm kháng sinh, chưa kể làm ảnh hưởng lớn đến hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể v.v...

Tôi không ngạc nhiên vì chứng nghiệm thực tế và nhiều cảnh báo khoa học đã đề cập đến nguy cơ này. Tôi chỉ chạnh buồn và ngạc nhiên khi những đứa trẻ rơi vào tình trạng rối loạn phản xạ có điều kiện, thường lại sinh ra trong những gia đình có điều kiện kinh tế và trình độ học vấn của cha mẹ từ khá và cao trở lên. Một thực tế, trẻ em nông thôn có tỷ lệ mắc chứng rỗi loạn phát triển, tăng động, trầm cảm ít hơn hẳn trẻ em thành phố.

## Xe nôi - đồng phạm nham hiểm của khí thải kim loại nặng ở Việt Nam

Trên thị trường nhan nhản những chiếc xe nôi đẹp đẽ được quảng cáo với hình ảnh người mẹ trẻ xinh đẹp, lôi cuốn, đẩy xe cho bé đang nằm trong, toét miệng cười!

Nhưng điều ãy là không hợp lý, phản khoa học ở môi trường Việt Nam nói chung và các đô thị chật chội nói riêng. Tôi đọc nhiều tài liệu nghiên cứu và nhiều công bố gây sốc về mức độ ô nhiễm kim loại nặng ở các tuyến phố Hà Nội như sau:

- Một chiếc xe máy có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc có mức gây ô nhiễm gấp 65 lần so với một chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Nhật Bản, mà nội đô Hà Nội thì chủ yếu là xe máy và đạ̣c biệt là xe máy Trung Quốc tham gia giao thông! Do đó, đường phố Hà Nội có mức ô nhiễm khí thải vượt hàng trăm lần mức cho phép, đặc biệt là các tuyến phố nội đô!

Loại xăng mà thị trường Việt Nam đang cung cấp cho người sử dụng, đã ngừng cho phép sử dụng từ lâu tại nhiều quốc gia văn minh, do mức độ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của loại xăng này rất lớn!

- Khí thải kim loại nặng, đặc biệt là chì, do khí thải động cơ lưu thông trên các tuyến phố phát tán trong không khí, loại khí này có tầm bay thấp, la đà mặt đất, nên khó giải phóng mà tích tụ lâu và đậm đặc!
- Phơi nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là chì, do ô nhiễm khí thải trong môi trường sống là quá trình diễn ra âm thầm, lâu dài, tích tụ trong cơ thể, rất khó phát hiện do những biểu hiện nhiễm độc khi khởi phát là không rõ ràng, nên dễ bị bỏ qua, cho đến khi các biểu hiện lâm sàng về nhiễm độc xuất hiện thì tình trạng trở nên quá nghiêm trọng.

Phơi nhiễm, nhiễm độc kim loại nặng khi được xác nhận vẫn rất "bi đát" vì hiện tại, các liệu pháp và liệu trình thải độc tố kim loại nặng rất mất thời gian, tiên lượng kém, chi phí cao.

Ở mức độ phơi nhiễm nhẹ, tác hại của khí thải kim loại nặng lên cá thể bị phơi nhiễm rất đáng lo ngại, như chứng buồn ngủ la đà, buồn ngủ rũ, năng lực tập trung bị giảm sút đáng kể, mệt mỏi, uể oải, không thích vận động, v.v... Do những biểu hiện lâm sàng này rất dễ nhầm lẫn với biểu hiện của thói lười nhác, nghiện game, trầm cảm, rối loạn phát triển, v.v..., nên "thủ phạm gây bệnh" là chất thải kim loại, hóa chất công nghiệp, thường bị bỏ qua, không truy nguyên tận gốc, căn cội của chứng bệnh. Nhiều khi vì điều này mà những biểu hiện về rối loạn tập trung, đờ đẫn, thiếu chí hướng ở trẻ khó điều trị được dứt điểm, tận gốc.

Từ hiểu biết khoa học cơ sở này, tôi nhận thấy chiếc xe nôi vô hình trung trở thành kẻ đồng phạm nham hiểm cho khí thải đường phố xâm nhập vào cơ thể non nớt của nhũ nhi, khi người lớn "vô tư" cho nhũ nhi nằm trong xe nôi, đẩy trên phố nườm nượp xe cộ qua lại. Tầm thấp của chiếc xe nôi là khoảng $0,5-0,6 \mathrm{~m}$ kể từ mặt đất,
gần ngang tầm với ống xả khí thải xe máy khiến trẻ hứng trợn luồng khí thải phịt thẳng từ ống xả, bay la đà trên bề mặt. Thật tội nghiệp, dù có cảm giác khó chịu, trẻ cũng không biết cách để thể hiện phản ứng, nên cam lòng "chịu đựng" nhiễm độc khí thải kim loại một cách đáng thương!

Tôi luôn bị ám ảnh bởi điều này!
Tôi có thói quen bế xốc nhũ nhi cao hơn đầu mẹ, không bế cặp nách bao giờ. Tôi tin, cách bế đó, làm cho đứa trẻ luôn được nâng lên cao ngang tầm ánh mắt mẹ, để hai mẹ con giao lưu bằng ánh mắt với nhau trong mọi cơ hội.

Hơn thế nữa, hành động này là nỗ lực nhằm hạn chế việc nhũ nhi bị hít vào hai lá phổi nhỏ những luồng khí thải kim loại nặng luôn hiện hữu la đà ở tầm thấp. Trong trường hợp đi xa, tôi hay địu con trước ngực, vừa tạo cơ hội để con luôn nhìn thấy gương mặt, nụ cười, ánh mắt mẹ; nhũ nhi có thể lắng nghe tiếng trái tim mẹ. Ngoài ra, hành động nâng con cao lên ngang với tầm mũi của mẹ, giúp tôi cảm nhận mức độ ô nhiễm của môi trường để có biện pháp hỗ trợ nhũ nhi ngay lập tức khi cần thiết!

Tình trạng trẻ bị phooi nhiễm khí thải kim loại nặng ở Việt Nam, đặc biệt là các đô thị lớn cần được lưu tâm, vì đây là một nguy cơ rất lớn, để lại di hại lâu dài về sức khỏe sinh lý, sức khỏe thần kinh và tương lai giống nòi.

Thói quen cho trẻ nằm xe nôi đẩy đi dạo phố, thói quen cho trẻ ngồi lê la vỉa hè tầm thấp, tham gia giao thông không mang khẩu trang bảo hiểm, là những nguy co không nhỏ.

Bằng trải nghiệm và thấm thía, tôi dành quan tâm nhiều đến sức khỏe thần kinh của trẻ vị thành niên hoặc đã bước vào tuổi thành niên gặp rắc rới trầm trọng với việc học tập do mất hứng khởi, mất khả năng tập trung và hay ngủ la đà, mệt mỏi triền miên dù được chăm sóc chu đáo và dinh dưỡng dồi dào (tỷ lệ trẻ trai nhiều hơn trẻ gái).

Khi tâm sự với các bạn ấy, tôi nhận thấy các bạn trẻ này tỏ ra bối rối, không hiểu mình phải chống đõ bằng cách nào với tình trạng kém tự tôn của bản thân như thế. Họ cũng có cảm nhận đau khổ và những giọt nước mắt thành thật.

Trao đổi với bố mẹ, không ít người cũng hiểu rằng, cần phải làm xét nghiệm để xem trẻ có bị nhiễm độc thần kinh (ở các cấp độ từ nhẹ đến nặng) do chì không? Tuy nhiên, việc này rất tốn kém và quá trình đào thải là vô cùng khó, ít hiệu quả mà dường như chỉ trông chờ vào sự điều chỉnh của cơ thể trong thời gian hàng chục năm tiếp theo!

Lịch sử nhân loại còn ghi dấu một bi kịch lớn có liên quan đến nhiễm độc thần kinh do kim loại nặng gây ra: đó là sự suy vong vào thế kỷ thứ V Công lịch của đế chế Hy Lạp cổ đại vốn huy hoàng rực rỡ suốt hàng nghìn năm trước đó. Nguyên nhân suy vong của cả một nền văn minh đỉnh cao, đó chính là khi họ tìm ra kim loại chù và sử dụng thứ kim loại này chế tác các loại đồ dùng làm bếp thời đó. Chất độc của chì - đã giết chết cả một nền văn minh!

Thế đẫy, vú giả, bỉm và chiếc xe nôi là sản phẩm của nền kinh tế thị trường với triết lý "trẻ nhỏ là một phân đoạn thị trường béo bở" và dụ dỗ những bà mẹ trẻ rút tiền vì con họ là điều dễ dàng nhất!

Có nhiều câu hỏi của nhiều bà mẹ trẻ về cách thức làm sao để đưa đứa trẻ từ 3-4-5 đến 11-12 tuổi của họ vào nề nếp, tập trung và kỷ luật?

Những lúc ấy, tôi muốn buột mồm hỏi: bạn đã làm gì khi con bạn ở giai đoạn nhũ nhi?

Tối qua, đi trên phố, tôi lại bắt gặp một bà mẹ trẻ rất xinh đẹp đẩy xe nôi cho một nhũ nhi miệng ngậm vú giả, dạo trên phố Hàng Đào - trung tâm Hà Nội. Lúc ấy, tim tôi đau nhói, muốn gặp bạn trẻ ấy để nói những lời này, nhưng rồi, tôi chỉ lặng im trong nỗi buồn bất lực. Vi thực tễ, tôi đã nỗ lực giải thích với nhiều bạn, nhưng có lẽ các bạn ã́y quá tin cậy vào những lời quảng cáo ngộ lịm, sự hấp dẫn của việc tiện lợi cho bản thân, sự thoải mái vì được giải phóng khỏi nhưng rườm rà của việc làm mẹ theo cách người Me Thiên Nhiên.

Cho đễn bây giờ, dù đã có hàng ngàn tài liệu khoa học cảnh báo về tác hại lâu dài cho nhũ nhi, ba sản phẩm vú giả, bỉm và xe đẩy vẫn là mặt hàng bán chạy ở Việt Nam!

Bài viết này, lấy ba thứ sản phẩm công nghiệp là vú giả, bỉm và xe nôi với những minh chứng thuyết phục để làm ví dụ cho một quá trình mà thời đại thương mại hóa, đã tạo ra trào lưu sử dụng sản phẩm công nghiệp, kể cả đồ ăn, mà tôi ví von là bà mẹ thị trường rất phổ biến, để thay thế thiên chức làm mẹ đích thực.

Khi trẻ ở giai đoạn nhũ nhi đã bị bà mẹ thị trường thao túng dẫn dắt, thì bước sang giai đoạn ấu nhi (cho đến năm bé 6 tuối), bạn sẽ khó đưa trẻ vào nề nếp và thực hành những mệnh lệnh (phản xạ có điều kiện) - một trong những điều kiện cơ sở vững chắc để bố mẹ đưa trẻ vào một hành lang của kỷ luật mềm đầy yêu thương và tinh thức.

Muốn dần đưa trẻ vào kỷ luật, bạn phải tự đưa mình vào kỷ luật. Thứ kỷ luật vi diệu của tình yêu thương vô bờ và hiểu biết toàn vẹn. Không thể có cách nào khác!

## "Thây cô là người bình thường!"

## Bồi đáp năng lực chia sẻ và cảm thông để tránh xung đột nội tầm gay gắt

Giưa tháng 8 năm 2007, Minh Khuê làm quen với môi truờng cẫp Hai
Trước ngày con đến trường mới, lớp mới, tôi đã nhiều lần, lặng lẽ đến trường mới của con, quan sát khung cảnh lớp học và khuôn viên. Nhìn thực trạng tất cả mọi cửa sổ lớp học đều phải bao kín bằng lồng sắt, về cảm quan, gợn trong lòng xót xa, nó gợi ý đến một trại cai nghiện, trại giáo dưỡng trẻ em hư hơn là cảnh quan sư phạm thân thiện. Hỏi ra mới hay, nhà trường phải làm vậy để bảo vệ những cháu thích leo lên bậu cửa sổ ngồi, không bị xảy chân ngã xuống, thứ đến là để ngăn chặn việc học sinh nhảy cửa sổ trốn giờ đi chơ!

Sau khi nghe lời giải thích của cô giáo, tôi có cơ sở để trao đổi với con về ngôi trường mới.

Tôi nói với con rằng, cảnh quan và lớp học ở trường cấp Hai có rất nhiều khác biệt, cho thấy, ở trường cấp Hai yêu cầu các con thực hành kỷ luật nhiều hơn, nghiêm hơn. Lúc đó, Minh Khuê nói với tôi: "Mẹ còn nhớ, ngày con vào lớp 1, mẹ đã dặn rằng: "Lên lớp 1, ấy là Minh Khuê chuyển lên một cấp học cao hơn, vì thế, con sẽ thấy mình trưởng thành hơn!". Sau đó mấy ngày, khi mẹ đến trường đón con tan học, con đã nói với mẹ: "Đúng là lên lớp 1, con thấy mình trưởng thành lên nhiều mẹ ạ!" Sao hồi ấy mà con nói "già" thế không biết, đúng là nhân tài tiềm ẩn!

Trong sinh hoạt, trò chuyện hàng ngày, tôi và Minh Khuê luôn có ý thức nuôi dưỡng tính hài hước, cách diễn đạt thậm xưng,
nhấn nhá để tô đậm sự khôi hài, vui vẻ. Bằng cách dí dỏm gợi nhớ kỷ niệm ngày vào lớp 1 , thể hiện Minh Khuê có chút thấu hiểu nỗi lo âu của mẹ. Và câu nói đùa đúng lúc ấy đã giúp hai mẹ con xua tan tâm trạng căng thẳng, trước khi Minh Khuê thực sự gia nhập ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới với rất nhiều tập quán khác biệt so với trường cấp Một.

Sau khi Minh Khuê vào học được một tuần, chiều đó, tôi đón con ở cổng trường như thường lệ. Căng mắt tìm con trong đám trẻ lô xô giống nhau với đồng phục, cười nói lao xao, tôi dường như bị hoa mắt. Đang bối rối trước một bầy sẻ non tóa ra, chen ra từ chiếc cổng sắt, như thể chúng là một đàn đông bất tận, thì bỗng dưng bé Minh Khuê xuất hiện ngay trước mắt tôi như có phép lạ. Vâng, bao giờ bé Minh Khuê cũng tìm thấy mẹ trước.

Ngồi lên yên xe máy phía sau lưng mẹ, trên đường về nhà, Minh Khuê bắt đầu chia sẻ những cảm nghĩ của mình về ngôi trường mới. Giọng cô bé buồn buồn, khi nói rằng: "Mẹ ơi, học ở cấp Hai không giống cấp Một mẹ ạ! Cô giáo rất nghiêm, hay gọi học sinh là "các anh chị", "các cô cậu" và xưng "tôi", có cô còn rất hay quát tháo ầm ĩ nữa mẹ ạ!..."

Nghe con gái bé bỏng tâm sự sau lưng, dù tiếng ồn của phố phường dường như không dứt, nhưng tôi vẫn nuốt từng lời của con. Trong lòng dội lên cảm xúc nhói đau, thương xót và cảm giác muốn che chở cho con tràn ngập tâm hồn tôi. Vì đang bận điều khiển xe máy nên tôi không thể nhìn vào mắt con lúc ấy, nhưng tôi biết chắc, ánh mắt Minh Khuê rất buồn và có thể, có cả nước mắt. Cô bé có một tâm hồn nhạy cảm.

Tôi lặng đi giây lát, trong tim tôi, dường như có nước mắt chảy vào trong. Cảm giác ấy hệt như lần đầu tôi quan sát cảnh quan ngôi trường mới của con - đó có thể gọi là một sang chấn tâm lý nhưng là người đã trưởng thành, nên tôi biết kiểm soát nó. Nhận thấy có dấu hiệu sang chấn tâm lý ở Minh Khuê, tôi lấy lại bình thản rồi nói với con: "Hi hi, mẹ đã hình dung ra điều này từ trước và đã nói với
con rằng, ở cấp Hai sẽ có nhiều "kỷ luật cứng" hơn rồi, đúng không con?" Minh Khuê nói: "Kỷ luật là phải lạnh lùng hả mẹ?"

Trong lời nói con trẻ có sự thất vọng, đổ vỡ nào đó, khiến tôi hiểu rằng, mình phải tháo gỡ, giải tỏa rốt ráo những khúc mắc tâm lý này, nếu không, kết quả học tập của bé bị ảnh hưởng trầm trọng và tệ hơn, đó là cảm giác không hạnh phúc sẽ choán hết tâm trí của con, mỗi ngày đến lớp. Đó quả là một viễn cảnh gần, rất tồi tệ.

Tối ấy, vừa nấu ăn, tôi vừa suy nghĩ rất lung! Đây là một tình huống sư phạm rất mẫu chốt và cần phải tìm cách an tịnh tâm trí của bé Minh Khuê, giúp cô bé giải phóng khỏi những xung đột nội tâm, những ức chế tâm lý để đạt được trạng thái tập trung cao độ trong học tập, vui vẻ kết nối với cộng đồng của bé tại ngôi trường mới.

Tuy nhiên, muốn "chưa" được cho con, điều phục được những sang chấn tâm lý cho bé Minh Khuê, thì trước hết tôi phải tự chữa và điều chuyển tâm lý của bản thân.

Theo bản năng sinh tồn, nếu suy nghĩ và hành động theo đám đông, sẽ cho tôi cảm giác an toàn, xoa dịu tại chỗ. Hiện trạng giáo dục phổ thông và những vấn đề của nó đang tạo ra một cảm hứng tâm lý rất tiêu cực trong xã hội. Do đó, phản ứng tức thời của số đông trước những vấn đề của con cái ở trường là buông một câu quen thuộc, đại loại: "Thật chán cho nền giáo dục này!" hoặc cụ thể hơn, phán xét hơn, buộc tội hơn... nhưng tựu trung là cảm hứng tiêu cực lan tỏa, cộng hưởng rất nhanh đến các đối tượng xung quanh.

Điều này là một lý giải rất có cơ sở cho hiện tượng phổ biến là đâu đâu, nếu cứ hai người trở lên ngồi với nhau ở công sở, quanh mâm cơm gia đình, bữa tiệc, quán bia... bạn đều được nghe những câu chuyện (mà phần lớn là các tình huống tiêu cực, thất vọng, không hài lòng) về nền giáo dục nước nhà. Bởi, ai trong chúng ta đều có sự liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến nền giáo dục ấy: con cái đang tuổi học phổ thông, bản thân hay người thân làm trong ngành giáo dục, sinh viên mới ra trường, hàng xóm, bạn bè, v.v... Do đó, sự tương tác cảm hứng, thái độ tiêu cực đối với lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam ví như, con sóng lừng mà trên tiến trình
hình thành, di chuyển, nó thu nạp ngày một nhiều hơn nguồn năng lượng tiêu cực từ những phản hồi và tương tác lẫn nhau như thế.

Đương nhiên, "đô lỗi" cho ngoại cảnh, thực chất cũng là phản xạ tự vệ của đại não, nhằm giúp não bộ được giải phóng khỏi cảm thức về "sự chịu trách nhiệm" mà nó không muốn tiếp tục phải tư duy và đối diện.

Sóng gió thực sự cũng đang nổi lên trong tâm trí tôi. Và, tôi cũng muốn nhảy dựng lên, hắt ra những từ đổ lỗi, ca thán, phán xét, chửi rủa... nhắm đến nhân vật vô hình mà hiện hữu có tên "nền giáo dục nước nhà". Tôi những muốn vồ tới cái điện thoại, bấm số cho những phụ huynh quen biết, thế là sẽ có một cuộc "nẫu cháo" ninh nhừ mọi bực bõ về trường, về lớp, về cô thầy và cả cái nền giáo dục... cho hả tức.

Vâng, thế thì bõ tức thật. Bõ trong chốc lát, kiểu giống như một người ghẻ lở, khoác một chiếc áo lụa lên người để tự vỗ về rằng anh ta rất đẹp đẽ lành lặn, mặc dù thân thể người đó vẫn còn nguyên những đốm mụn ghẻ ngứa dấm dứt bên trong chiếc áo màu mè.

Cổ nhân có câu: "Thanh tâm trí viễn" - hiểu rằng: tâm trí trong sạch, không giằng xé, xung đột, không ức chế và vọng tưởng thì trí tuệ mới sáng láng thăng hoa được.

Sự đổ lỗi cho ngoại cảnh về co bản không giúp làm sạch tâm trí, nó chỉ như thuốc an thần tạm thời, tiềm ẩn sự nguy hại lâu dài. Cách tốt nhất là nhìn thẳng vào thực trạng, giúp trẻ nhìn nhận sư việc trong tính toàn bộ, biết nghĩ trong vị trí người khác, biết cảm thông chia sẻ, khởi tấm lòng bao dung từ ái trong tâm hồn trẻ. Đó là cách để tâm trí trong sạch và bớt đi những xung đột nội tâm vốn là nguyên nhân làm nhiễu loạn sự tập trung, làm hao tổn năng lực tư duy của trẻ, khiến việc học tập bị sa sút, chất lượng hạnh phúc của trẻ cũng sa sút nghiêm trọng.

Giả định, trong khi tôi trong vai trò người mẹ, mải đổ lỗi cho xã hội, thì bé Minh Khuê vẫn tiếp tục lớn lên trong sự bẫn loạn tâm trí và tổn thương liên tục bởi sự xung đột trong chính tâm trí bé.

Thế là đã rõ: Tôi dứt khoát chọn cách nỗ lực giúp con hoan hỉ học tập, thay vì đổ lỗi cho ai đó!

Trong vai trò con đầu đàn, vai trò người chỉ huy tôi đã tìm được tâm thế vững vàng cho việc chỉ dẫn con gái Minh Khuê cách thức vượt qua sang chấn tâm lý một cách hữu dụng nhất!

Sau khi ăn tối xong, tôi ôm bé Minh Khuê vào lòng và gợi cho con thấy rằng, rất nhiều người thân trong gia đình, bạn bè của mẹ mà con từng gặp, từng vui đùa, từng hiểu về tình cảnh gia đình của họ cũng là những cô giáo, thầy giáo! Rằng, thầy cô của con ở trường hay những người thân của con hay bạn bè mẹ, tất thảy đều làm mẹ, làm con, làm vợ ở gia đỉnh của họ. Họ là những con người bình thường như bao người xung quanh con!

Này Minh Khuê, như mẹ đây - tôi nói tiếp - mẹ chỉ chăm sóc, nuôi dạy một mình con thôi, những gia đình khác còn thêm nào bố rồi ông bà nội ngoại, người giúp việc hỗ trợ (công thức chung cho các gia đình thành thị hiện nay là 7 người chăm 1 bé!!!), thế mà nhiều khi mẹ vẫn la lối thậm chí còn đánh đít con nữa. Dẫu vậy, con vẫn biết mẹ yêu con và con tha thứ cho sự nóng nảy của mẹ, đúng không nhiu?

Vậy thì, con hãy hình dung, cô giáo phải vất vả nhường nào để ổn định trật tự, kỷ cương trước một lớp học gồm 60 bạn, tập hợp về từ 60 gia đình khác nhau; đem theo 60 thói quen sinh hoạt và kỷ luật của 60 gia đình khác nhau vào lớp học! Cô giáo, người phải chịu trách nhiệm ổn định ngay lập tức cái tập thể khổng lồ đó, để tiết học 45 phút được diễn ra trong trật tự và có hiệu quả. Thật là nhiệm vụ bất khả thi! Chỉ "phù thủy" có phép thuật mới làm nổi mà không cần la lối, quát tháo! Lúc ấy, còn có cách nào khác là cô giáo phải tỏ ra nghiêm khắc và dùng mệnh lệnh!

Rồi tôi kết luận: Một người có tấm lòng như mẹ, nhưng bản tính nóng nảy, mẹ không thể làm được công việc khó khăn, vất vả đó!

Nghe tôi nói thế, Minh Khuê ồ lên: Chà, chà... Thế thì con cũng chịu, thật là một việc rất khó khăn!

Nhận thẫy sự căng thẳng và ấm ức trong tâm trí Minh Khuê đã được tháo gỡ, lắng dịu và thả lỏng, tôi nói tiếp với con: "Thế nên, dù cách thức thể hiện khác biệt nhưng con hãy hiểu rằng, đó chỉ là hùnh thức cần thiết trong bối cảnh lớp học quá đông, chứ không phải vì cô thầy không yêu quý con. Vì trạng thái yêu thương là tự nhiên, ghét bỏ là không tự nhiên! Thầy cô không đến trường để ghét bỏ con, nếu con thực hành đúng nội quy ở lớp. Hãy tin mẹ và hãy tập trung vào tiết học, không nói chuyện riêng... rồi con sẽ thấy, ánh mắt cô nhìn con hiền hậu lắm..."

Quả nhiên, sau lời tâm sự thành thật, ân cần xuất phát từ trong trái tim tôi, Minh Khuê vui vẻ hẳn lên, mọi căng thẳng đều biến mất trên gương mặt cô bé. Đây, tất nhiên là kết quả tôi mong muốn!

Từ đó cho mãi về sau, Minh Khuê luôn giữ được thói quen ngồi bàn đầu và tập trung cao độ vào tiết học, dù đó là tiết học môn gì, với phương châm: học thuộc lý thuyết ngay tại lớp. Điều này, giúp Minh Khuê tiết giản được rất nhiều thời gian học lại bài cũ ở nhà, dành thêm được nhiều thời gian vui chơi với bạn bè, với thiên nhiên, động vật, luyện piano, vẽ, phụ giúp mẹ nấu ăn, làm đồ thủ công yêu thích hay đơn giản là xem phim hoạt hình Walt Disney phiên bản phụ đề tiếng Anh!

Tình huống sang chấn tâm lý của trẻ, khi chuyển trường, chuyển lớp là một tình huống sư phạm rất điển hình. Tuy nhiên, rất nhiều khi, các bậc cha mẹ đã bỏ qua, do không quan tâm đúng mức, hay thiếu nhạy cảm về tâm lý trẻ, để có thể giúp chúng tháo gỡ những căng thẳng mà chúng rất khó giãi bày hay thể hiện.

Những hiểu biết cơ sở của tôi về phân tâm học, cũng như cách biểu dụ hóa của tư tưởng Đạo Phật về tâm trí con người bằng hình ảnh "con rắn" - nói lên sự biến động, lắt léo và khó cầm nắm được của "tâm trí người".

Do vậy, khi có xung đột trong tâm trí trẻ nhỏ, giữa cái tré " muốn là" với cái hiện "đang là" trong thực tại khách quan, sẽ làm chúng mất định hướng, mất tập trung. Trong tình huống cụ thể này là việc thay vì tập trung để hiểu bài giảng thì tâm trí chúng đang xung đột
gay gắt giưa việc cô giáo gọi chúng bằng "anh chị" chứ không gọi là "các em"!

Thực trạng xung đột tâm trí ở tré càng gay gắt, khi ngay từ bé, đứa trẻ được huấn luyện theo triết lý Nhị phân về thế giới, rằng luôn tồn tại hai thái cực, kiểu: "đúng" đối lập vơi "sai"; "đẹp" đối lập với "xã́u"; "ta" đỡi lập với "kẻ thù" v.v... mà không giúp trẻ nhận biết sự mong manh và sự giao thoa giữa các cặp đối lập ấy mói là thực tại khách quan phổ quát.

Khi người lớn càng nỗ lực "xây dựn"" nhiều cặp nhị phân như thế trong giáo dục con trẻ và cách nh̀̀n nhận thế giới xung quanh, thì càng khiễn trẻ trở nên đờ đẫn, kém nhạy cảm và khó dung hòa những quan hệ xã hội, vốn không thể trong trạng thái cực đoan hoặc là tốt, nếu không tốt thù dứt khoát phải xấu. Bạn không khó khăn để nhận thấy rằng, ở nhũng xã hội có xu hướng đề cao nhiều triết lý cực đoan, thì ở đó có bất ổn và con người ở đó mang gương mặt đầy căng thẳng, hoài nghi và bất an thường trự!

Hon thế nữa, huấn luyện trẻ theo triết lý nhị phân siêu hình, điều mà cha mẹ và tập quán bảo thủ cứ tin chắc rằng, mình đang dạy cho trẻ những khuôn mẫu đạo đức để chúng trở thành người tốt, thực ra, sẽ khiến trẻ khó khởi tấm lòng bao dung, tha thứ cho người khác và tha thứ cho sai lầm của chính mình, trẻ khó có khả năng nhìn sâu hơn vào bản chất để có được tự tin nội tâm và sống hiền hòa trong một thời đại hỗn tạp và lộn xộn.

Nhận thẫy sự cần thiết cho trẻ một cách nhìn khách quan trong tính toàn vẹn, không nhị phân chia chè, nên ngay từ khi Minh Khuê còn bé bỏng, tôi luôn hướng dẫn con cách tư duy theo triết lý: Nếu con là hoa sen hãy biết hàm on bùn!

Rất nhiều lần, trên hành trình đồng hành cùng con gái, tôi đã kể cho Minh Khuê nghe câu chuyện ngư ngôn này: Một con sói xấu tính đúng như bản chất của nó là hung dữ, đố kỵ và hiếu chiến. Nó tham lam, ngạo mạn và tự kỷ, dối trá nhung thật sự nó raŕt tự ti.

Một con sói khác thì ngược lại: nó luôn vui vẻ, hòa thuận, biết yêu thương, khiêm tốn và biết tha thứ. Nó tốt bụng, biết chia sẻ và giàu lòng từ bi. Đó là một con sói yêu đời, dịu dàng, can đảm và rất đáng tin cậy.

Hai con sói ẫy có quá nhiều mâu thuẫn, xung đột và dứt khoát giữa chúng xảy ra những cuộc chiễn quyết liệt! Đó chính là hai con sói trong chính tâm trí ta.

Tôi nhớ, những lần đầu tiên, khi tôi kể câu chuyện này (kèm ngữ điệu và hành động kịch ấn tượng) cho Minh Khuê nghe, cô bé thường hỏi một câu hỏi mà lần nào cũng háo hức: Vậy cuối cùng, con sói nào chiến thắng, mẹ Âu ơi?

Tôi hỏi lại con: Vậy con muốn con sói nào chiến thắng?
Minh Khuê reo lên: Con thích con sói tốt bụng chiến thắng, mẹ Âu $u$ !

Tôi mỉm cười hôn lên khuôn mặt ngây thơ, rạng ngời của con: "Vậy thì mẹ con mình phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho con sói tốt bụng và phải cho nó ăn thường xuyên con nhé!"

Thế đấy, tôi đã an tịnh tâm trí cho con bằng cách luôn rèn con nhìn thực tại, quán chiếu thực tại trong một tâm thế không cực đoan nhị phân, trong một tinh thần luôn nhìn nhận vấn đề trên vị trí người khác để cảm thông, tháo gỡ căng thẳng.

Điều này được mẹ con tôi thực hành bền bỉ như một dòng chảy liên tục, nhất quán với mong muốn tột bậc của tôi là để tâm trí Minh Khuê luôn trong an hòa, không bị xung đột, sân hận, tật đố. Hiệu quả đáng mừng đó là, cô bé luôn có độ tập trung cao, không bị phân tán với một phẩm chất quan trọng là coi điều đó "tự nhiên như nhiên".

Chương 2
KỶ LUẬT Tinn THƯONG

## Con đường bồi đắp

hoan hỉ nội tâm cho tré

## Đứa trẻ nào cũng ham chơi!

Gân đây, cô tân sinh viên Harvard Minh Khuê trở thành người "giai nguy" cho mẹ trong nhiều trưòng họp khó.

Đôi khi, có những bà mẹ trẻ gặp tôi và chia sẻ: "Chị may mắn bởi Minh Khuê có ý thức và ham học từ bé, chứ cháu bé nhà em chẳng thích học gì cá, chỉ thích chơi, em phải làm gì bây giò̀?"

Những khi ấy, Minh Khuê "đõ lời" cho mẹ với câu trả lời thật thà thế này: "Khi còn bé, chẳng đứa trẻ nào ham học đâu ạ, đứa trẻ nào cũng ham chơi. Cháu cũng thệ!"
"Đâu có, cô thấy cháu học giỏi từ bé cơ mà?"
"Vâng ạ, hồi bé cháu học giỏi vì cháu biết, mỗi khi cháu được điểm 10 thì mẹ Hải Âu vui lắm, mà cháu thì rất thương mẹ! Mãi đến giữa năm cẫp Hai, cháu mới có ý thức "Học là rất cần thiết cho bản thân mình!""

Câu trả lời của Minh Khuê khiến tôi nhớ lại một kỷ niệm khó quên.

Buổi chiều đó là mùa đông năm 2003, rất lạnh giá, mưa phùn và âm $u$, tôi cắm cúi phóng xe tới trường Thực Nghiệm đón Minh Khuê. Mỏi mệt và âm $u$ của thời tiết mùa đông Hà Nội như tan hết, khi Minh Khuê nhao ra đón mẹ với gương mặt tươi vui hớn hở: "Mẹ oi, hôm nay con được 7 điểm $\mathrm{A}^{+}$mẹ a! (Truờng Thực Nghiệm chấm theo thang điểm $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E} . .$. .) Bé ríu rít liệt kê những môn
đạt điểm $\mathrm{A}^{+}$như sau: Môn nặn đất sét, môn thực hành vườn sinh vật, môn thể dục, môn kể chuyện tiếng Anh, môn Toán, môn kể chuyện tiếng Việt, v.v...

Ngay từ khi Minh Khuê còn bé, tôi không tạo thói quen phân biệt môn chính - môn phụ trong phương pháp dạy và đồng hành cùng con. Tôi giúp con nhìn nhận mọi môn học trong sự tôn trọng, quan trọng như nhau, không có sự so bì cao thấp, chính - phụ nào. Vì thế, tạo lập cho Minh Khuê một tâm thế nghiêm túc, chuyên nghiệp trong thái độ tiếp thu sự học nói chung, không có sự phân biệt nào giữa môn này với môn kia. Vì quan điểm giáo dục của tôi là phải giữ một thái độ quan phương trước mọi môn học của Minh Khuê, không thiên vị, để quan sát và nhận biết được năng lực từng môn học cũng như khả năng tổng lực của Minh Khuê một cách khách quan nhất.

Đồng thời, quan điểm giáo dục này, nếu thực hành bền bỉ, sẽ huấn luyện cho đứa trẻ thái độ thực tế trong cuộc sống, vui vẻ ngay cả khi thực thi công việc theo yêu cầu (chứ không phải việc làm do mình lựa chọn): "Không phải việc gì ta làm cũng vì ta thích, nhiều việc ta làm vì đó là điều cần thiết. Thế rồi, trong quá trình làm việc nghiêm túc, sự thú vị sẽ đến sau đó!"

Trở lại với 7 điểm $\mathrm{A}^{+}$bé được nhận (trả bài tại lớp, bài kiểm tra, chấm vở...), tôi nói với Minh Khuê: "Tuyệt thật, một buổi học mà con nhận được những 7 điểm $\mathrm{A}^{+}$thì vui quá, con muốn mẹ thưởng con gì nào?"

Minh Khuê nhanh nhảu trả lời mà không phải suy nghĩ: "Không cần thưởng gì đâu mẹ ạ. Chỉ cần hai mẹ con mình vui thế này là con sướng lắm rồi!"

Câu trả lời của cô bé học lớp 2 khiến tôi rợ nước mắt! Xúc động và cảm giác tôi có thêm nghị lực. Xúc động nhưng tôi không ngạc nhiên, chỉ thầm cảm ơn Đấng Hóa Công đã dẫn dắt tôi bền bỉ hướng dẫn con bằng phương pháp kỷ luật của tình thưong.

## Bài học từ mẹ con nhà Đốm

Nhớ lại hồi Minh Khuê 3 tuổi, tôi thuê trọ ở khu chung cư Thành Công. Bản tính yêu động vật, nên tôi đã xin được một chú cún con của gia đình rất yêu chó. Con chó mẹ tên Đốm sinh được một chú cún con rất dễ thương và chị chủ đã tỏ ra lúng túng vì chưa biết chọn ai để cho cún khi cún được hơn tháng rưỡi. Chị bảo: Chị yêu cả hai mẹ con nhà chó, nhưng nhà chật quá, chị đành phải cho đi chú cún con... nhưng chị chỉ muốn cho ai thật yêu nó.

Tôi và bé Minh Khuê được chị chủ tin cậy cho nuôi chú cún con.
Nhà chị cách nhà tôi thuê trọ ba tòa nhà chung cư. Khi tôi đón cún con về, con chó mẹ lẽo đẽo đi theo. Nó can đảm lắm. Nó đi theo, mạnh dạn vào nhà tôi (chắc chắn vì nó rất thương con của nó, bằng không, loài chó không tự nhiên vào nhà lạ vì bản năng cảnh giác của nó rất cao) và tìm góc phòng, nằm xuống cho con bú. Nó liếm cho con rất lâu, dường như nó nói gì với con của nó, trìu mến bằng những cử chỉ liếm láp đầy âu yếm. Hồi lâu như thễ, rồi nó đứng dậy, chạy thẳng ra cửa về nhà.

Từ đó, thành quy luật, tối tối tầm 8 h , ngày mưa cũng như ngày khô ráo, Đốm mẹ lại chạy sang nhà tôi, cào cửa, kêu ưử và cún con cũng chạy ra cửa cào cào báo hiệu để tôi hoặc Minh Khuê ra mở cửa cho mẹ nó vào.

Nghi lễ tình thương và giao thức không lời của hai mẹ con nhà Đốm rất cảm động: Cún mẹ nằm xuống cho cún con rúc vào ti mẹ bú say sưa, Đốm mẹ vừa nằm cho con bú, vừa liếm láp rất kỹ lưỡng cho con, như một cách vỗ về tràn đầy thương mến. Sau khi cún con đã bú thỏa thê, hai mẹ con nhà cún chuyển sang nô giỡn, vồ chộp rồi rượt đuổi ồn ã. Tôi tin, đây là lúc Đốm mẹ đang huấn luyện kỹ năng cho con. Hai mẹ con nhà Đốm rất say sưa và toàn vẹn trong trò nô giỡn, khiến bé Minh Khuê rất chăm chú và thích chí được mẹ con nhà cún cho chơi cùng. Nô giỡn thỏa thê, một lúc sau, như đã đến giờ trở về nhà, Đốm mẹ dừng chơi, nhìn cún con một chốc rồi chạy thẳng ra cửa. Cún con dường vẫn lưu luyến mẹ, cứ nhìn theo, nhưng dứt khoát không chạy theo. Lúc này, Minh Khuê bế cún
lên lòng và nói: Cún con ở đây với chị Minh Khuê, ngoan thế... tối mai mẹ Đốm lại đến chơi với cún và chị Minh Khuê!

Chứng kiến cảnh đó, thú thật, có đôi lần tôi không kìm được, phải quay mặt đi để giấu Minh Khuê những giọt nước mắt. Tôi đã khóc vì xúc động trước tình thương yêu, không ngôn từ nào của hai mẹ con nhà chó Đốm. Khóc cũng vì nhận hiểu, con gái bé bỏng của tôi đã nhận ra được "giá trị - phần thrởng" của việc thực hành kỷ luât của tình thuoong, khi bé cưng nựng cún con: "Cún con ở đây với chị Minh Khuê, ngoan thế... tô̂i mai mẹ Đốm lại đến chooi với cún và chị Minh Khuê!"

Trong cuốn sách Trí tuệ xúc cảm (chỉ số EQ) của mình, tiến sĩ tâm lý học Harvard, Daniel Goleman đã đưa ra tình huống sư phạm: một nhóm trẻ được yêu cầu chạy một vòng. Sau đó:

* Nếu trẻ nào chờ thêm một lúc sẽ được thưởng 2 cái kẹo;
** Trẻ nào hiếu động, nôn nóng, sẽ được thưởng ngay lập tức, nhưng chỉ được 1 cái kẹ!

Quan sát: Sự lựa chọn ( ${ }^{*}$ ) sẽ cho thấy đứa trẻ đó có khả năng chế ngự những xung đột cảm xúc bản thân tốt hơn để nhận được tưởng thưởng cao hơn. Phẩm chất này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai đứa tré!

Những đứa trẻ chế ngự được cảm xúc (cưỡng lại được sự cám dỗ tức thời) sẽ trở thành người có khả năng ứng phó với cuộc sống xã hội, chúng điềm đạm, tự tin và có thể vượt qua những rủi ro. Chúng ít hoài nghi, sợ hãi và thất bại hơn. Chúng biết giữ bình tĩnh, giữ đầu óc sáng suốt khi chịu sức ép, chúng biết chấp nhận thử thách và tìm cách vượt qua thử thách ấy!

Các chuyên gia, các nhà khoa học đã cho tôi sự chỉ dẫn đầy thuyết phục của khoa học, ánh sáng rực rỡ về tương lai của một đứa trẻ được giáo dục, hướng dẫn để biết chế ngự cảm xúc.

Hơn thế nữa, những minh chứng từ tình mẹ con nhà chó Đốm, từ sự chỉ dẫn tràn đầy xúc động của Mẹ Thiên Nhiên, gợi ý tôi đến
con đường đồng hành cùng con tới trưởng thành theo triết lý $K \dot{y}$ luật tình thương. Rằng, để tăng cường năng lực chế ngự, kiểm soát cảm xúc (trí tuệ xúc cảm-EQ), giúp Minh Khuê ngày càng vững về nội tâm, nội lực, biết kiểm soát bản thân, có kỷ luật nội tâm thì con đường tốt nhất, đẹp đẽ nhất là bằng chính tình thuoong yêu vô điêu kiện, đ̂ày hiểu biết và sáng suốt của nguời mẹ!

Tôi hiểu sâu sắc rằng: một người có kỷ luật nội tâm, biết chế ngự cảm xúc bởi một nội tâm luôn được cảm nhận tràn đầy yêu thương, chắc chắn là khác biệt với những người khắc kỷ, khắc nghiệt.

Tiến sĩ Tâm lý học giáo dục Daniel Goleman đặc biệt nhấn mạnh tác dụng to lớn không gì đánh đổi của những giao thức giao tiếp, âm thanh, cử chỉ, ánh mắt (dạng giao tiếp phi ngôn từ) xảy ra giữa người mẹ và con của họ trong quá trình dẫn dắt con. Điều này có tác dụng sâu sắc và lâu dài để trở thành phẩm chất kỷ luật nội tâm vững vàng.

Người có kỷ luật nội tâm, sẽ tự đưa mình vào kỷ luật, tự biết chế ngự cảm xúc mềm yếu, bản năng, ham muốn tức thời một cách vững vàng, thuần thục, tỉnh thức và sáng suốt... nên cảm nhận được giá trị của phẩm giá, giá trị của bản thân trong việc mình làm mà không mắc dính vào thái độ hay đánh giá của ngoại cảnh.

Tham chiếu, tôi nhận thấy, trong lịch sử nhân loại, rất nhiều người thành đạt, ở những vị trí cao trong xã hội... nhưng rõ ràng không mấy hạnh phúc. Dường như, họ bị đồng nhất giá trị bản thân với quyền lực, vị trí, hay tài sản họ sở hữu... nên nỗi ám ảnh của họ là rất sợ bị mất mát những thứ đó, những thứ mà họ tin rằng chúng có giá trị hơn chính con người họ.

Kiểu dạy cho trẻ biết chế ngự và nỗ lực đạt bằng được mục tiêu, theo triết lý khắc kỷ, buộc đứa trẻ phải đè nén cảm xúc mềm yếu, đè nén bản năng, ham muốn, bằng cách "tuớc đoat" phẩm giá tự nhiên của chúng thông qua những lời thóa mạ, mạt sát, áp đặt trẻ phải thực thi và hoàn tất việc gì đó ngay lập tức, có như thế trẻ mới có phẩm giá, nhưng có vẻ như rất có hiệu quả tức thời, bề nổi.

Tuy nhiên, lâu dần, nhũng đứa trẻ được dạy dỗ theo triết lý này, lón lên mà bị "đánh mất" phẩm giá tự thân, chúng không cảm thấy yêu bản thân, không có khả năng tha thứ cho bản thân và luôn trong tâm trạng bất an nội tâm, trầm uất, khắc kỷ, dẫn đến có những hành vi hoặc suy nghĩ cay nghiệt, hoài nghi, tàn nhẫn với chung quanh.

## "Nhà mình được bẩu là giàu nhất vì ngày nào tóc con cũng được tết đẹp và cài nơ!"

Một tình huống sư phạm cũng rất hữu ích tôi muốn chia sẻ cùng các bạn, đó là vào một tiết học hát (tiết cuối cùng của giờ học chiều), tôi đến đón Minh Khuê sớm hơn một chút, với hy vọng được quan sát từ ngoài một tiết học của con gái yêu. Tiết học ấy, cô giáo thanh nhạc dạy các cháu hát bài Bàn tay mẹ. Cô giáo hát mẫu rất xúc cảm, lời bài hát có đoạn: "Com con ăn tay mẹ nẫu. Nước con uống, tay mẹ đun. Trời giá rét cũng vòng tay mẹ ủ ấm con. Trời nóng bức gió từ tay mẹ, con ngủ ngon..."

Cả lớp hát theo cô giáo, những lời ca thật ân cần, ngọt ngào tình cảm. Nhung cuỗi giờ, một bé gái nói rất hồn nhiên: "Ở nhà em, mẹ không làm những việc này ... mà là bác Bầu (bác giúp việc) làm tất ạ."

Các bạn trong lóp cuoòi ồ lên, nhiều tiếng trẻ líu lo xác nhận ủng hộ. Cô giáo có phần lúng túng, bèn đưa ra một câu hỏi, dường như để đánh lạc hướng: - Thế me em làm gì? Cô bé nhanh nhảu trả lờ: Buổi sáng, mẹ dậy trang điểm dẹp, mặc dẹp rồi me đi làm tiên!

Tất nhiên, cô giáo đã chỉnh lại cụm tự "làm tiền" thành "kiếm tiên". Tuy nhiên, lũ trẻ lớp 2 chưa có định kiễn nào về hai cụm từ đấy có gì khác nhau, chúng chỉ muốn cô giáo hiểu rằng: những việc hàng ngày, giản đon, để chăm sóc cho chúng tại gia đình đều do nguời giúp việc làm, còn mẹ thì phải làm việc khác: đi làm để kiếm tiên!

Khi đón Minh Khuê tan lớp, hai mẹ con tôi vẫn trao đổi, rất hóm hỉnh, về câu chuyện vừa diễn ra trong giờ học hát ở lớp.

Tình huống ấy, nhắc tôi về sự cần thiết của một môi trường sư phạm gia đình.

Từ thời điểm ấy, tôi quyết định không thuê người giúp việc mà tự làm lấy mọi việc. Tuy vất vả, nhưng những hành vi trực quan như thế này: hàng sáng, tôi dậy sớm, mở một đĩa nhạc của Chopin hay Beethoven, Mozart ... (vừa thưởng thức, vừa luyện tai nghe, nhạc cảm cho Minh Khuê), rồi chuẩn bị ăn sáng cho con, tết tóc cho con, cài nơ... Vừa chăm sóc bé, tôi vừa nói những lời dặn dò con những việc cần làm, cần nhớ trong ngày. Sau khi lo cho bé xong, tôi mới lo cho bản thân... Việc này, Minh Khuê quan sát rất kỹ và nhiều hôm cô bé nói: Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Các bạn ở lớp bảo bạn Minh Khuê "giàu nhất" vì được mẹ tết tóc đẹp, cài nơ và mẹ đưa đến trường!

Như vậy là tôi hiểu thêm một điều thú vị nữa: Với trẻ nhỏ, khái niệm "giàu" đồng nghĩa với việc trẻ được yêu thương, được người có vai trò chính trong gia đình (như bố, mẹ) trực tiếp chăm sóc, chứ trẻ không nhắc đến tiền bạc và tài sản như cách hiểu của người lớn!

Câu chuyện bé Minh Khuê được bầu là "giàu nhất lớp" nhắc tôi đến một phát biểu rất khoa học của tiến sĩ Tâm lý Thần Kinh học Jane M. Healy, bà đồng thời là nhà giáo dục học nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ (tác giả cuốn sách "Làm thế nào đê" trẻ thông minh hơn? Hiêu biêt về đại não và trí lự") khi bà nói rằng, nhưng đứa trẻ ngay từ bé nhận được sự chăm sóc, dạy dỗ của người có vị trí quan trọng nhất trong gia đình như bố hay mẹ, trong tương lai sẽ là những đứa trẻ có hệ thần kinh cân phương, khỏe mạnh, tâm lý ổn định, có hạnh phúc nội tâm sâu sắc!

Một buổi chiều khác, sau đó một thời gian, tôi đón Minh Khuê tan trường và cô bé reo lên khi gặp mẹ: Mẹ! mẹ! Hôm nay con có bài hát tặng mẹ này. Vừa leo lên xe, bé vừa líu lo rất say sưa:

> Mẹ và Khuê là đôi ban thân.
> Khuê đi chơi, Khuê đi học.
> Còn riêng me thì đến co quan.
> Khuê nhớ me, gắng chăm ngoan.
> Mẹ yêu Khuê nên gắng làm.
> Mẹ và Khuê là đôi bạn thân...

Cô bé cứ say sưa hát mãi. Tôi biết, con gái rất láu lỉnh, đã tự soạn lời mới từ nguyên thể bài hát Đuờng và chân là đôi bạn thân bé vừa được học tại lớp.

Nghe con gái hát, tôi rất xúc động và lặng lẽ khóc. Điều xúc động chính là ở chỗ, bé đã cảm nhận sự tràn đầy yêu thương của mẹ dành cho bé từ những việc làm bé nhỏ hàng ngày, hàng ngày... từ đó, bé khởi lòng thương mến, yêu quý mẹ thật thà (mà những đứa trẻ khác, nếu không nhận được hướng dẫn ân cần trực quan từ bố, mẹ sẽ không có được), bé tự hứa đưa mình vào kỷ luật như là cách thể hiện bé yêu mẹ ra sao bằng câu hát: "... Khuê nhớ mẹ, gắng chăm ngoan. Mẹ yêu Khuê nên gắng làm. Mẹ và Khuê là đôi bạn thân..."

## Tôi đã thất bại thảm hại khi làm "mẹ nuôi" của 4 chú mèo con: Để huấn luyện mèo con, tôi không thể thay thế mèo mẹ!

Dòng chảy của cuộc sống hiện đại thật nhanh.
Có nhiều cách thức để thu xếp cuộc sống, và từ đó mang tới nhiều đáp án khác nhau, do xã hội đang ngày càng cung cấp cho những bà mẹ/ ông bố trẻ nhiều gói dịch vụ làm thay một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, những giao thức, nghi thức không lời trong giao tiếp của mẹ - con; bố - con thì không dịch vụ nào thay thế nối, đó là những giao thức mang lại nhưng giá trị về giáo dục lớn lao mà mọi "quy trình giáo dục" của các chuyên gia đề xuất đều không thể làm nổi.

Các nhà khoa học đã cảnh báo các bậc cha mẹ điều này: loài người là loài giống chậm trưởng thành nhất trong các loài động vật cấp cao. Ví dụ: Một con voi con khi lọt lòng mẹ, sau khoảng 60 phút, nó có thể đứng dậy chập chững theo, tìm rúc vú mẹ...

Bạn có thể lấy rất và rất nhiều ví dụ tương tự ở các loài khác nhau! Nhưng với con người, sau khi lọt lòng mẹ, nhũ nhi không thể tự tìm đến vú mẹ như các loài vật, mà người mẹ phải bế và chăm con, chủ động cho nó ăn, nếu không, nó không thể sinh tồn. Rồi " $B a$ tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, chín tháng lò dò tập đi" (thành ngũ);
những bản năng cơ sở để sinh tồn ở loài người trưởng thành chậm, nói lên hệ thần kinh trung ương, cũng như tâm lý của trẻ phải được huấn luyện, hỗ trợ bền bỉ, để đi tới hoàn thiện vào tuổi thành niên 18 tuổi, như luật pháp quy định, vì hiển nhiên, luật pháp cũng dựa trên kết quả những nghiên cứu khoa học sáng tỏ.

Một quy luật tự nhiên như thế, thì cần một lượng thời gian người mẹ, người cha trực tiếp huấn luyện, truyền thụ cho con đến trưởng thành cũng phải dài tương đương, đủ để hệ thần kinh - tâm lý đứa trẻ đạt tới hoàn thiện lành mạnh, khi chúng bước vào tuổi thành niên, trở thành công dân xã hội thực thụ.

Ở loài vật, công việc huấn luyện con con do con mẹ đảm nhận đến khi con con trưởng thành và tách mẹ.

Ở loài người thời hiện đại và cụ thể là ở Việt Nam, trẻ đến bao nhiêu ngày tuổi thì đã được các gói dịch vụ thay thế cha mẹ rồi? Câu trả lời tùy thuộc ở sự nhận biết và nỗ lực của từng người.

Riêng tôi, đã nhận được câu trả lời cho bản thân ngay từ khi nuôi Minh Khuê thưở nhũ nhi.

Hôm đó, vừa cho Minh Khuê bú xong thì nghe ngoài cửa tiếng xôn xao. Cảm giác có chuyện gì đó bất thường, tôi đi ra thì thấy bác hàng xóm đang khóc bên một con mèo mẹ đã chết nằm ngay cạnh cửa ra vào nhà bác. Nghẹn ngào, bác kể rằng, con mèo mẹ đang nuôi 4 con non chưa mở mắt, nó ăn phải bả chuột, nhưng vẫn cố lết vễ đến nhà với các con của nó... Nhưng nó chết rồi, cháu ạ!

Là người mẹ trẻ đang nuôi con, tôi thấy xúc động lắm. Chỉ nói với bác hàng xóm: Bác để cháu chăm mấy chú mèo con cho ạ, cháu nuôi bằng sữa của cháu, bác yên tâm!

Thế là từ hôm đó, tôi làm thêm một công việc nữa là làm mẹ cho 4 chú mèo con mất mẹ. Tôi bơm sữa bằng xi lanh cho chúng 6 lần/ ngày, thay mèo mẹ lau người cho chúng. Thế rồi, đến ngày chúng cũng mở mắt. Tuy nhiên, chú mèo còi nhất đàn đã chết vì không nhận được kháng thể và sự chăm sóc của mẹ nó. Ba chú còn lại
đều lớn, khá bụ bẫm, nhưng chúng ngốc nghếch chẳng giống với những chú mèo con được mẹ mình chăm sóc.

Vì nuôi chúng từ khi chưa mở mắt khá vất vả, nên tôi rất thương lũ mèo, lại thấy chúng ngốc nghếch, nên chưa muốn đem cho ai. Tôi cứ nuôi và chứng kiến sự ngốc dại của những chú mèo con, do không được mẹ chúng huấn luyện khiến chúng rất vụng về và dần dần đều bị chết vì những rủi ro vốn không bao giờ là vấn đề của loài mèo như: chết đuối trong chậu nước, ngã xuống cầu thang...

Tôi nhớ mãi, nhớ mãi những ký ức về đàn mèo con mất mẹ mà tôi đã thay mẹ chúng nuôi dưỡng, đã nhận lấy thất bại trong huấn luyện chúng với kỳ vọng giúp chúng trở thành những chú mèo đích thực, dù vẻ như, tôi đã nỗ lực nhiều!

Bài học từ kỷ niệm buồn ấy, dẫn tôi đến một hiểu biết sâu sắc rằng, sự trực tiếp dạy dỗ, huấn luyện và đồng hành của cha mẹ cùng con cái cho tới trưởng thành là một giá trị tuy không thể đo đếm, nhưng là vô giá và thiêng liêng suốt đời!

Nhấn mạnh về giá trị của giáo dục gia đình dựa trên tình yêu thương sáng suốt và tỉnh thức, một nhà giáo dục người Đức đã nói: "Nếu bạn nhìn vào mắt tôi và khẳng định: Bạn đã đồng hành cùng đứa trẻ của bạn đến năm nó 18 tuổi, thì tôi tin chắc rằng, chúng ta không phải lo lắng gì về tương lai của đứa trẻ ấy!"


Chương 3
KỶ LUậT NƯỚC MẮT

## "Kỷ luạt không nước mắt" con hoang tương trả glá bà̀ng nước mắt

## Quan điểm giáo dục"4 không": Tre đã già mà măng vẫn bấy

## Nền giáo dục màu hồng và nhũ̃ng công dân tổ kén

Thực tế, trong cuộc sống, tôi thường nghe những câu như sau trong các tình huống thảo luận có liên quan đến giáo dục con cái:

* Tôi không muốn con tôi phải cạnh tranh, tại sao trẻ con mà đã phải cạnh tranh như thế? (Không cạnh tranh)
* Tôi không thích con tôi phải chịu áp lực, nên tôi quyết định cho con tôi học trường quốc tế! (Không áp lực)
* Tôi không bao giờ đánh hay trừng phạt con cái, vì tôi không muốn làm tổn thương chúng! (Không kỷ luật)
* Trẻ con như tờ giấy trắng, không nên cho chúng hay biết những chuyện buồn, chuyện không hay của người lớn làm gì, hãy để cho chúng được hồn nhiên! (Không tổn thương)

Những mệnh đề thoáng nghe, tạo cảm nhận về tính nhân văn, cách mạng và cho thấy bản thân người phát biểu rất có ý thức trong tình yêu dành cho đứa trẻ. Phần lớn, những cha mẹ trí thức, nhóm cha mẹ có tư tưởng cách tân trong dạy dỗ con cái là những người đi tiên phong trong quan điểm giáo dục này.

## Bên bờ vực"thiếu năng lực chung sống cộng đồng"

Cha mẹ nỗ lực thực hiện hoàn hảo quan điểm giáo dục " 4 không" (không áp lực, không cạnh tranh, không kỷ luật, không tổn thương)
trong quá trình nuôi dạy con cái cho đến ngày chúng bước vào tuổi thành niên, tuổi mà dù muốn hay không, chúng cũng phải gia nhập một cách toàn bộ vào đời sống xã hội.

Bấy giờ "cá thê" thành niên thụ hưởng thành quả giáo dục " 4 không" ấy, tuy đã 18 tuổi vẫn mang một tâm hồn trắng tinh không tì vết của một đứa trẻ non bấy.

Điều này, có chắc chắn làm cho những bậc cha mẹ an tâm như kỳ vọng họ từng mong muốn? Thực tế, đời sống xã hội không chiều lòng ai cả - dòng chảy khách quan luôn lạnh lùng và vô cảm trước mọi giãi bày mang tính biện minh cá nhân. Điều này, nhạc sỹ Trịnh Công Son đã diễn giải rất nhẹ nhàng bằng hình ảnh, chuyên chở ý của Đức Phật: "Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng!".

Xã hội loài người nói riêng và quy luật của sự sống nói chung vẫn luôn tồn tại cạnh tranh, trạng thái áp lực gia tăng tùy lúc, hiện thực không như ý gây tổn thương, đau khổ và những hình thức trừng phạt khác nhau v.v..., lúc này lúc khác, đòi hỏi mỗi cá thể phải đối diện và đáp ứng.

Như vậy, với những đứa trẻ được thụ hưởng nền giáo dục " 4 không" sẽ bước đến ngưỡng cửa cuộc đời độc lập với tất cả quy luật lạnh lùng không khoan nhượng mà chưa có sự chuẩn bị gì, chưa được huấn luyện và tập dượt để có được tâm thế sã̃n sàng đáp ứng mọi thách thức ấy.

Đây là bức tranh phác họa nhanh: bạn tré thành niên tuổi 18 đang chia tay với cha mẹ ở cuối "Thiên đường tuổi tho" với cảnh vật đều một màu hồng đẹp đẽ; phần còn lại của bức tranh là rất nhiều màu sắc từ xanh, đỏ, tím, vàng, đủ cả - biểu đạt mọi sắc độ cuộc sống: thành công, thất bại, vui vé, buồn bã, áp lực, cạnh tranh, v.v..., nơi mà đứa trẻ sẽ đi tới, sẽ gia nhập, sẽ trải nghiệm, dẫn thân. Bảng sắc màu cuộc sống vô cùng phong phú, chiếm gần như phần lớn toàn cảnh bức tranh. Và, nơi những cha mẹ theo đuối quan điểm " 4 không" tiến hành nghi lễ chia tay đứa trẻ của mình - là nơi bạn trẻ ây đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm có tên là "thiếu hụt năng lực chung sống cộng đồng".

Bạn có an tâm để đứa con của bạn bước tiếp bên bờ vực? Hay bạn níu con về tiếp tục ôm ấp "đứa trẻ" không được trưởng thành ấy trong "Thiên đường tuổi tho" tàn úa?

## Nhửng công dân tổ kén và mùa "trái đắng" của triết lý giáo dục "4 không"

Thực tế, kỳ vọng của cha mẹ về một nền giáo dục yêu thương "4 không" chỉ nằm trong suy nghĩ chủ quan, thiếu sâu sắc, phiến diện hoặc bị cái bẫy của truyền thông về một nền giáo dục "văn minh không tương" đánh lạc hướng.

Dù muốn hay không, đưa trẻ của bạn từng buớc gia nhập xã hội ngay từ khi 2-3-4 tuổi, bắt đầu với mô hình xã hội thu nhó đầu tiên: trường mầm non.

Trong một tổ chức xã hội thu nhỏ như truờng mầm non, nhất thiết đã có những nội quy, kỷ luật, những yêu cầu "buộc" đứa trẻ phải tuân thủ. Nooi đó, cũng hội tụ những quan hệ lỏng lẻo, không máu mủ, ruột rà - nhất thiết bắt đầu manh nha những cạnh tranh, ganh đua tùy mức độ khác nhau. Đó là quy luật!

Và đương nhiên, đứa trẻ của bạn, lúc này đã phải đối mặt với những áp lực của nó. Bạn đã hỗ trợ nó chuẩn bị gì cho điều này?

2-3 tuối, đứa trẻ đần nếm trải sự cạnh tranh, áp lực quan hệ, sự tổn thương tâm lý và buộc phải chấp nhận những kỷ luật thậm chí là những hình phạt khác nhau, v.v... Nước mắt là có đó, kể cả đau khổ.

Bạn đừng chủ quan nghĩ rằng, chỉ người lớn mơi có cảm thức đau khổ - nghĩ thế, mặc định thễ, nghĩa là bạn đã chưa thật biết cách để yêu thương tuổi tho của đứa trẻ rồi.

Đứa trẻ phải đối diện vói mọi vấn đề nêu trên trong lúng túng, bỗi rỗi, trong khi cha mẹ vẫn ảo tưởng với niềm tin mù quáng rằng, họ đang dành cho con cái một tuổi tho thần tiên " " không".

Theo năm tháng, bằng bản năng sinh tồn, đứa trẻ tự đánh giá ngày một thấp kém đi do nhận thấy sự yếu đuối và năng lực kém
hiệu quả của bản thân trước muôn vàn thách thức của đời sống xã hội.

## Hệ luy

Đứa trẻ trở nên thụ động, ngày càng chui sâu vào tổ kén mà cha mẹ dành cho mình, biểu hiện qua lối sống thụ động vào sự sắp đặt của cha mẹ khi đã thành niên; thói ỉ lại, lười lao động, trông chờ vào tài sản kế thừa của cha mẹ, v.v... Đến lúc này, dù đã thành niên, những "đứa trẻ" thụ hưởng nền giáo dục " 4 không" vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ, an phận sống dưới cái bóng che của cha mẹ, "đứa trẻ" ấy không có khả năng tự lập thực sự dù cha mẹ ngày một nhiều tuối và mất dần khả năng làm chỗ dựa cho nó, như quy luật vốn thế.

Đó là hậu quả của quan điểm giáo dục " 4 không" mà tôi có thể nói bằng hình ảnh: "Tre già mà măng vẫn bấy".

Hai kịch bản trên, chắc chắn bạn không hề muốn lặp lại trong hành trình làm cha mẹ của mình.

Tiếc thay, đây là điều đang diễn ra khá phổ biến trong giáo dục gia đình ở Việt Nam, đặc biệt trong các gia đình ở những thành phố lớn, có điều kiện. Tôi gọi là nền giáo dục màu hồng và nhũng công dân tổ kén!

Xét trên góc nhìn cha mẹ, một viễn cảnh con cái đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời mà như đứng trước bờ vực thẳm của sự thiếu hụt năng lực chung sống cộng đông, năng lực kết nồi xã hội, thiếu nội lực để có thể đáp ứng mọi tình huống cuộc sống độc lập, chắc chắn bạn sẽ thấy hối hận và đau xót, nhưng đã muộn.

Hoặc, bạn chứng kiến đứa con của mình, bước vào tuổi thành niên mà bộc lộ một tâm hồn - nội lực yếu đuối, không dám đương đầu với cuộc sống xã hội, ngược lại, ngày càng chui sâu vào cái tổ kén mà bạn đã làm sẵn cho nó, chắc hẳn bạn sẽ vô cùng lo âu và thất vọng. Dù muốn hay không, bạn cũng phải nhận về "trái đắng" ấy hệ quả của thứ tình yêu không không áp lưc, không cann tranh, kỷ luật, không tổn thương mà bạn ương bướng và kiên trì theo đuổi.

## Kỷ luật không nước mắt: Ngỡ như "cách mạng" nhưng thực chất là biểu hiện trạng thái bị "ám ảnh" tiêu cực

Kỷ luật không nước mắt hay là quan điểm giáo dục " 4 không" thực chất là "chị em sinh đôi", là hình ảnh tương phản của một hiện trạng khác, đó là môi trường giáo dục hà khắc, thiếu bác aí, dẫn đến cạnh tranh kém lành mạnh làm nảy sinh vô vàn thói xấu như sự đố ky, thói hẹp hò̀i, ganh ghét, mưu mô nham hiểm v.v..., trong xã hội và ngay trong môi truờng giáo dục. Đó là môi trường gây nên áp lực bệnh hoạn lên trẻ em với hàng chồng giáo trình, hàng núi sách giáo khoa, tinnh trạng buộc phải học thêm vô giá trị v.v..., khiến tuổi thơ bị đè nén, bóp nghẹt, méo mó, lệch lạc bởi những kinh sách giáo điều, không ít nội dung còn bộc lộ những sai phạm phản giáo dục mà liệt kê ra sẽ mất nhiều trang sách. Đó là nhan nhản những thói xấu, thói kệch cỡ, lố bịch và "thảm họa" thiếu nhân phẩm của người lớn, mặc nhiên phơi bày trước trẻ nhỏ. Là thói bạo hành, bạo lực con trẻ một cách vô lối, với lý lẽ kiểu: "Cha mẹ sinh ra con cái nên cha mẹ có quyền áp đặt, định đoạt..." hay "thưong cho roi cho vọt..." vốn là cách nghĩ thô thiển và phổ biến trong xã hội, dù ngày nay, nó nấp dưới nhiều vỏ bọc tinh vi và ngụy biện khác nhau.

Phản ứng cực đoan, phán xét, phủ nhận, quay lung, nổi giận v.v... với hiện trạng giáo dục không như kỳ vọng, thực ra lại cho thấy sự mắc dinh và tâm lý bị ám ảnh bởi hiện trạng ãy, chứ tuyệt nhiên nó không chứng tỏ thái độ tích cực, thấu đạt quy luật và tinh táo.
"Tuổi tho thần tiên" của Minh Khuê được tôi định nghĩa "Là giai đoạn Kim Cuong của cuộc đòi". 18 năm ấy, trong vai trò ngườ đồng hành của con gái, tôi chỉ dẫn để con gái quan sát, nhận biết quy luật cuộc sỗng, hiện thực khách quan bằng cái nhìn thực tế, tỉnh táo, không tô hồng, không bôi đen, không lảng tránh.

Từng bước không nôn nóng, tôi lợi dụng mọi tình huống cuộc sỗng, học tập tại nhà truờng để hướng dẫn, hỗ trọ̣ Minh Khuê nhận diện, đón nhận sụ̣ cạnh tranh trong tâm thế chủ động đầy nội lực và tự tin. Hướng dẫn con gái tăng tiến dần khả năng thích nghi rồi
đạt tới năng lực làm việc hiệu quả và thu xếp cuộc sống vui vẻ ngay trong môi trường áp lực.

## Chủ động tìm lối đi, không đóng vai "nạn nhân" và đổ lỗi

Khi bắt đầu vào lớp 1, cơ cấu môn học của Bộ Giáo dục đưa ra là 13 môn/học kỳ. Lên cấp Hai - cấp Ba tăng lên 14 môn/ học kỳ, dù môn học có thể thay đổi như bỏ hội họa, âm nhạc để tăng thêm hóa, lý hay môn kỹ thuật đổi tên thành môn tin học hay "hướng nghiệp" v.v... Tựu trung là đóng đinh $14 \mathrm{môn} /$ học kỳ, cơ cấu này duy trì đến hết lớp 12.

Môn học nào cũng đòi hỏi học sinh hấp thụ quá nhiều kiến thức hàn lâm - lý thuyết mà không có nhiều tiết thực hành, thật sự đó là một cơ cấu bạo hành lên trẻ. Tuy nhiên, tôi không ngồi im để đổ lỗi, đóng vai "nạn nhân" kêu ca, tôi nói với con gái rằng, nếu 13 môn là một thách thức và áp lực với tất cả học sinh Việt Nam, thế thì mẹ con mình sẽ thu xếp khoa học để sáng tạo và chung sống vui vẻ với 13 môn học đầy tính hàn lâm và lý thuyết.

Trong khi đó, để tăng cường tố chất cho con gái như triết lý giáo dục mà tôi theo đuổi, chúng tôi còn phải có thêm những tiết học cần thiết ngoài khuôn khổ nhà trường như: Học piano cổ điển chuyên sâu, học 4 kỹ năng tiếng Anh với người bản ngữ, học tư duy logic, học vẽ một cách bài bản và chuyên sâu, hoạt động ngoại khóa và trực quan sinh động, học nhảy múa, học nữ công, học làm đẹp, v.v...

Nếu bạn thấy bảng liệt kê trên là quá nhiêu, thì thực ra, nó vẫn chưa hoàn toàn đây đủ. Tuy nhiên, hành trình của chúng tôi là học nhu là sống, nhu là giải trí, chúng tôi hành động và buớc đi không nôn nóng.

Đã vững tin vào một chiến lược bền vững cho tương lai nên chúng tôi chung sống với áp lực bằng tâm thế tích cực và thực tế: Nếu bạn có niêm tin vưng chắc vào một tương lai tuooi đẹp, thì bạn sẽ có cảm hứng, sức mạnh để đón nhận thách thức và vưọt qua nó trong hiện tại!

Từng bước từ nhỏ, hướng dẫn con gái để bồi đắp năng lực kỷ luật nội tâm, trật tự nội tâm vững vàng, bồi đắp phẩm chất tự tôn
thông qua mỗi lần nỗ lực vượt lên bản thân, chiến thắng bản thân, khắc phục những sai lầm, sai phạm trước đó.

Từng mức độ tăng tiễn, tôi hướng dẫn để con gái biết cách chịu đựng, đương đầu với những vết thương tâm hồn, những tổn thương như đối diện với sự mất mát của một người trong quan hệ thân thiết với gia đình, đối diện với cái chết của con cún cưng; từ thực tiễn đó, tôi giải thích cho con gái bé nhỏ thẫu đáo về quy luật sinh diệt, sự hữu hạn của đời người, từ đó giúp con biết quý trọng hơn cuộc sống.

Giúp con gái nhận diện thói nói xẫu, bôi nhọ sau lưng, v.v..., hướng dẫn con nhùn nhận mọi vấn đề trong sự bình thường như vốn thế và cách thức để chủ động chữa lành vết thương trong nhận biết, hiểu biết quy luật, bản chất của quy luật.
"Nguyên liệu" cuộc sống zô cùng phong phú, tôi chỉ làm một việc là gọi tên sự vật, hiện tượng và gợ y đ để con nhận diện với thái độ chủ động.

## Những "chiêu" cạnh tranh và giá trị của nội lực vững vàng

- Mẹ ơi, hôm nọ kiểm tra một tiết môn hóa. Khi thời gian sắp hết thì bạn Q. được mệnh danh là "trùm" môn hóa của lớp, lên nộp bài, rồi khi quay trở về chỗ, liền ghé xuống bên con, bạn ấy bảo: "Cậu xem lại kết quả đi!" Con bảo: "Sao hả cậu?" Bạn Q. đáp: "À thì tại đáp án của tớ không giống đáp án của cậu thôi mà!".

Nghe thế, con cũng thoáng lúng túng, vì bạn ấy học "chúa" nhất lớp về môn hóa mà. Nhưng rồi, con nghũ: "Mình đã tính toán kỹ rồi và đây là kết quả mà mình đã vững tin. Thôi kệ! Không nên nao núng lúc này!"

Tôi tò mò hối thúc: "Cuối cùng thì sao hả con, ai đúng, ai sai?"
Minh Khuê nhoẻn cười an nhiên: "Cuối cùng, cả hai đứa cùng điểm 10 mẹ ạ!"

Sau việc ấy, con thầm cảm ơn bạn $Q$. vì bạn ấy càng khiến con nhận thức sâu sắc điều mẹ dặn: "Hãy vượt lên bằng nội lực, hãy lắng nghe nội lực và bình thản chấp nhận cạnh tranh của ngoại cảnh!"

## Mẹ thật cừ, mẹ ạ!

Vì được tập dượt thường xuyên trong sự hướng dẫn, ân cần của tôi, khiến 18 năm đầu đời của Minh Khuê luôn tràn đầy năng lượng, tràn đầy cảm xúc, phong phú những nhận biết để ngày một vưng vàng nội tâm, nội lực. Dần dần, Minh Khuê có được một tâm thế bình thản, khiêm nhường, thấu hiểu nên càng lớn càng trở nên thân thiện, cởi mở, từ ái và chân thành dễ mến.

Mẹ Việt phải yêu con và dạy con bằng "tài sản" là tuệ giác của mình, áp dụng một cách thông thái những quan điểm giáo dục tiên tiến trong hoàn cảnh ngay nơi mình đang sống, không chạy trốn hay chối bỏ hoàn cảnh môi trường.

## Không thể ngồi chờ một nền giáo dục hoàn hảo vì đứa trẻ của bạn vẫn lớn từng ngày và cần được bồi đắp những phẩm chất cốt lōi!

Đứa trẻ của bạn vẫn lớn lên từng ngày, không chờ đợi đến ngày nào đó để thụ hưởng một môi trường hoàn hảo. Và đương nhiên, nhân cách của đứa trẻ cũng được hùnh thành và định hùnh ngay tại nơi nó đang lớn, không phải là nơi khác! Vì lý do đó, trong nỗ lực đồng hành cùng đứa trẻ trưởng thành, mẹ Việt cần chủ động, bình tâm quán chiếu thực tại khách quan, tư duy thực tiễn, hành động sáng suốt, bền bỉ, kiên trì hơn bất cứ người mẹ nào ở các quốc gia văn minh.

Nếu chuẩn bị cho mình một tâm thế vững vàng như vậy, Mẹ Việt có cơ sở để vững tin về một tương lai đủ năng lực làm chủ vận mệnh, vững tin vào khả năng trở thành chủ nhân toàn cầu của nhũng người con Việt tràn đầy nội lực.

Và, có hoan hỉ nào tràn đầy hơn, khi người mẹ nhìn thấy con cái trưởng thành khỏe khoắn, lành mạnh, có lòng từ ái - khiêm nhu, và lúc này, người mẹ thanh thản nói, "Tồi đã đồng hành cùng 18 năm kim cương của con mình hoàn toàn trọn vẹn!"

Thiết nghĩ, chúng ta nên thay đổi cách nhìn để khớp với quy luật của sự sống rằng, trẻ không chủ động được sinh ra. Chúng bị động
có mặt trên đời, chúng được sinh ra bởi người lớn cần có chúng trên đời. Lý do có nhiều: 1 / Vì tình yêu và cảm hứng được làm cha mẹ; 2 / Vi lo lắng cho tuổi già cô đơn không nơi nương tựa; $3 /$ Vì khát vọng gắn kết bền lâu với một đối tác khác phái trong tình ái lứa đôi, v.v...; 4/ Hoặc sự kết hợp của nhiều lý do.

Cho dù vì bất cứ lý do gì, bạn cũng phải đảm bảo rằng, những đứa trẻ được sinh ra cần được dạy dỗ chu đáo, ân cần trong yêu thương và tuệ giác của cha mẹ, gia đình và xã hội trong suốt 18 năm đầu đời, để chúng có khả năng gia nhập trọn vẹn vào đời sống xã hội, hay nói nôm na là biết sống với người dưng.

Cao hơn thế, khi đứa trẻ trưởng thành, biết sống thong dong, hoan hỉ, lợi lạc cho bản thân, hữu ích, hướng thượng và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, thì đó là một thành quả xúc động. Đó là viễn cảnh thiết thực thôi thúc nỗ lực hành động yêu thương, tỉnh thức mãnh liệt của cha mẹ, không ngừng bền bỉ hướng dẫn đứa con thân yêu nên Người theo nghĩa viết hoa đẹp đẽ.

Hai xu hướng giáo dục con cái đối nghịch tồn tại song hành, xung đột, tương phản: Một bên là quan điểm giáo dục " 4 không"; một bên là quan điểm giáo dục hà khắc và áp đặt. Hai "cô nàng" giáo dục "khó chịu" này mâu thuẫn nhau gay gắt, xung đột nhau chí chóe, nhưng lại chính là chị em sinh đôi của bà mẹ có tên là: Nỗi hoang mang và bất an mãn tính!

Thực chất, hai quan điểm giáo dục cực đoan ấy đều một cách nhìn nhận rất thô thiển và không tôn trọng quy luật tự nhiên - quy luật xã hội.

Trong một nền giáo dục đúng đắn và từ ái, bản thân đứa trẻ và những năng lực cốt lõi cần thiết bồi đắp cho nó: năng lực tư duy và xã hội, được đưa vào trung tâm của sự giáo dục.

Buồn thay, cả hai cách giáo dục trên đều nhân danh "Tình yêu dành cho đứa trẻ" nhưng thực chất, đều nhằm thỏa mãn thói "chủ quan ngã mạn" của cha mẹ, ý muốn của cha mẹ mà thôi!

Những đứa trẻ lớn lên - thụ hưởng ở hai kiểu dạy dỗ cực đoan ấy đều giống nhau ở chỗ, chúng khó khăn để tìm thấy hạnh phúc nội tâm, khó khăn để cảm nhận được giá trị bản thân, thậm chí, không ít trẻ khó lòng tìm thấy tình yêu với chính bản thân nó. Do đó, những trẻ này cũng khó lòng nảy nở tình yêu với tha nhân, tình cảm từ ái, độ lượng - đây là những phẩm chất cần có thuộc bản năng hướng thượng, giúp đứa trẻ có được trạng thái bình an bền vững, hoan hỉ nội tâm.

Đuơng nhiên, sư thành công đích thực, "trái ngọt" đích thực của một triê̂t lý giáo ducc, được nhận thấy bằng một cuộc sống cân bằng, lọi lạc, đồi dào ý nghĩa, là điêu xa vời đôî với nhũng trẻ này.

## Những cha mẹ hoang mang: Đầu hàng bất lực ngay cả khi trẻ ương bướng hỗn láo? Vi sao?

Bạn sẽ không hiếm gặp những lời phàn nàn kiểu như:
"Dạy trẻ con bây giờ khó thật, hễ cao giọng trách móc chứ chưa nói đến đánh mắng như các cụ ngày xưa, là chúng có thể bỏ nhà ra đi. Xã hội thì quá nhiều cạm bẫy, nào quán Internet, thuốc hướng thần bày bán như bán thuốc diệt chuột, muốn mua không khó, không đắt; kẻ xấu rình rập để lạm dụng con mình thì nhan nhản, thú thật mình thấy bất lực ngay cả khi con cái ương bướng, hỗn láo.

Thôi thì đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, biết làm sao được? Mình cũng rất quan tâm, mình cũng rất sát sao dạy bảo mà sao thấy khó quá!"

Quả nhiên, hiện nay, tình trạng trẻ đến tuổi dậy thì và vị thành niên sẵn sàng bỏ nhà đi bụi, đi qua đêm để đáp trả lại những hình thức kỷ luật cứng của cha mẹ như mắng mỏ, quát đánh là phổ biễn kể cả tại những vùng nông thôn. Bỏ nhà đi, đồng nghĩa với việc chúng sa đà vào Internet, với muôn vàn thứ xấu xa trên mạng ảo, sa đà vào những nhóm bạn xấu v.v..., điều này, khiến các bậc cha mẹ càng trở nên bất an, lo lắng.

Tâm trạng bất lực lây lan trong các cha mẹ khi đề cập đến vấn đề giáo dục, uốn nắn trẻ khi chúng vượt quá giới hạn ứng xử cho phép, như: nói dối, hỗn láo, bỏ học, vô kỷ luật, lười biếng, bạo lực, vô cảm v.v... Trong xã hội bầy đàn của loài động vật nói chung và xã hội loài người nói riêng, đều có những nguyên tắc - giới hạn cho phép. Trường hợp một cá thể nào vượt ra khỏi nguyên tắc - giới hạn, đương nhiên, phải nhận lấy hình phạt: bị nhắc nhở, cảnh cáo, bị xua đuổi ra khỏi tổ chức, nặng hơn là bị bắt giam, kết án, v.v... Đây là thực tế đương nhiên để duy trì trật tự xã hội và bất cứ cá thể nào khi gia nhập xã hội đều bị điều chỉnh bởi những quy định xử phạt này.

Thế nhưng, cha mẹ lại đang rơi vào lúng túng khi giáo dục và huấn luyện đứa trẻ tại gia đình để giúp trẻ gia nhập xã hội.

## Gia đỉnh phải là "ngôi trường" tập dượt và huấn luyện để trẻ thấu đạt các nguyên tắc ứng xử xã hội

Vî xã hội sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc khi cá nhân phạm lỗi, vì nếu bạn không tập dượt để trẻ biết được giới hạn ưng xử nguy hiểm, để giúp trẻ kiểm soát hành vi và bồi đắp năng lực kỷ luật nội tâm - trật tự nội tâm, nhiêu khả năng trẻ sẽ gặp rắc rôî khi gia nhập xã hội.

Hình phạt của cha mẹ là vì yêu thưong và tỉnh thức. Hình phạt của $x a ̃$ hội là "bất vị tình" và không thiên vị.
Điều hiển nhiên là, cha mẹ nên dũng khí, can đảm và thông thái để huấn luyện, giúp trẻ nhận thức được nguyên tắc và giới hạn cho phép trong ứng xử. Cha mẹ cần giúp trẻ thấm thía giá trị của phẩm chất tự tôn - là cơ sở để trẻ tự nâng dần năng lực kiểm soát hành vi xã hội. Đây là cơ sở để trẻ trưởng thành thành công dân có nội tâm - nội lực, tự do - tự tại vì biết chung sống trong trật tự xã hội, tôn trọng nguyên tắc và giới hạn cho phép của xã hội.

Nếu ngược lại, trẻ không được huấn luyện, trải nghiệm những hình phạt khi vượt quá giới hạn cho phép - nó không có trải nghiệm
tự tôn nào, không tập dượt được năng lực kỷ luật nội tâm vũng vàng, trẻ dễ có xu hướng quậy phá, bất tuân quy tắc xã hội, ngổ ngáo, không tôn trọng xã hội, mất năng lực kết nối xã hội theo hướng tăng động, bất tuân... dẫn đến phạm lỗi, phạm pháp, phạm tội, v.v... Và, lúc này, trẻ đứng trước những hình phạt nghiêm khắc của xã hội.

Viễn cảnh ẫy, có thức tỉnh bạn chút nào không?
Rằng, nếu đứa trẻ không có trải nghiệm nào, không nhận được bất cứ hình phạt nào khi sai trái trong gia đình, thì nhiều phần nó sẽ buộc phải trải nghiệm hình phạt của xã hội!

Hình phạt xã hội được hiểu rộng, đó là: bị chối bỏ, không được đón nhận vào một tổ chức nào đó; không được vào một môi trường nào đó vì không tôn trọng nội quy; bị ghẻ lạnh khi có mặt tại nơi công cộng; bị gặp rắc rối với pháp luật từ xử phạt hành chính tới hình luật, v.v...

Do đó, để huấn luyện đứa trẻ trở thành công dân xã hội lành mạnh, bạn phải coi gia đình là một mô hình xã hội thu nhỏ, có các nguyên tắc - giới hạn ứng xử, có thưởng và có phạt, v.v... Có khác chăng là nơi đó - gia đình của trẻ - cần tràn đầy yêu thương, ấm áp ngay cả khi thực hành kỷ luật, không hà khắc và tàn nhẫn ngay cả khi phải dùng hình phạt.

Không được lảng tránh và thoái thác, vì bạn yêu đứa trẻ của mình, bạn phải can đảm giúp trẻ tập dượt những trải nghiệm nghiêm khắc khi nó mắc lỗi, phạm lỗi và buộc nó phải chấp nhận hình phạt.

## Hãy trở thành huấn luyện viên đạac biệt của trẻ: Bằng một trái tim yêu con vô điểu kiện và một khối óc hiểu biết, tỉnh táo!

Bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi mơ hồ, gạt bỏ những suy nghĩ nửa vời, để nhận thấy "Yêu thương đích thực là một thái độ tỉnh táo và nghiêm nghị để huấn luyện đứa trẻ năng lực tự kiểm soát, năng lực tự kỷ luật mà không ít khi phải dùng đến hình phạt để tỉnh thức
đứa trẻ, giúp nó tự đưa mình vào trật tự nội tâm, nhằm có được an nhiên trong quá trình gia nhập đời sống xã hội, an hòa, tự do và không rơi vào bất cứ rắc rối nào."

Đầu hàng hay bất lực, thỏa hiệp, thậm chí là sử dụng biện pháp mua chuộc, mặc cả với trẻ khi chúng vượt quá ngưỡng của những giới hạn cho phép về kỷ luật, hay nhũng sai phạm cần uốn nắn, sửa đổi, đang là cách mà nhiều bậc cha mẹ đành lựa chọn, vì họ cho rằng, điều này còn an toàn khả dĩ hơn là dùng hình phạt nào đó vì họ lo sợ nguy cơ trẻ bỏ nhà đi.

Hệ lụy của thái độ lúng túng, bối rối, mất phương hướng trong quá trình đồng hành cùng con, đương nhiên là nguyên nhân hùnh thành một bộ phận không hề nhỏ thế hệ trẻ lớn lên yếu đuối theo hai hướng sau:

- Không có kỹ năng để xoay xở với những nguyên tắc, kỷ cương của xã hội, đặc biệt càng khó tham gia các tổ chức xã hội cao hơn vì không thể đáp ứng những đòi hỏi về kỷ luật tự giác, sự nỗ lực cần thiết cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc - hành vi, do đó luôn rơi vào tình trạng phạm lỗi, gạ̣p nhiều rắc rối trong cuộc sống, cảm thấy bất an, bất mãn với xã hội, dần dần thu mình lại và ôm trong lòng chủ nghĩa thất bại, thói quen đổ lỗi cho ngoại cảnh, thích đóng vai "nạn nhân" không may mắn.

Đây là "sản phẩm" - những cá nhân được cha mẹ nhanh chóng thỏa hiệp, không bao giờ dùng hình phạt, kỷ luật, thay vào đó là những mua chuộc kiểu như: con chịu khó học hành, mẹ sẽ mua cho cái iPhone; hay "Con phải biết nghe lời thì mẹ mới yêu" hay "Con làm bài tập đi, tối mẹ cho tiền đi ăn KFC cùng các bạn", v.v... Lâu dần, những đứa trẻ quen với tâm thế được mua chuộc, có thói quen mặc cả để thực hiện một yêu cầu nào đó, sẽ nảy sinh tâm lý ngạo mạn, coi mình là trung tâm muốn gì được nấy.

Tiếc thay, xã hội không có trách nhiệm phải chiều chuộng ai, do đó những cá nhân này sẽ dần rợi vào cảm thức của chủ nghĩa thất bại.

- Do dạn dĩ với hình phạt, với đòn vọt từ tấm bé, cộng thêm những lần bỏ nhà đi bụi với cảm thức bất mãn, oán hận đối với đấng sinh thành đã đối xử bất công, nhưng cá nhân này có xu hướng trở thành những con người nhẫn tâm, lạnh lùng, ích kỷ và có thể đi đến phạm tội không dừng dứt.

Hoặc ngược lại, có thể trở nên nhu nhược, sợ hãi và thấp hèn do cảm giác về giá trị bản thân bị đánh mất trong những trận đòn hay hình phạt hà khắc, phải hứng chịu lăng mạ không xót thương ngay từ tấm bé.

Yêu thương con cái vô điều kiện không bao giờ, chưa bao giờ đối lập và mâu thuẫn với việc cần phải huấn luyện, cần phải có những lúc nghiêm khắc thậm chí là sử dụng đến hình phạt trong huấn luyện.

Điều phân tích này cho thấy, phần lớn các bậc cha mẹ đang bị nhầm lẫn, mơ hồ giữa các hệ giá trị khác nhau, hãy phân biệt rõ:

- "Tình yêu thương con cái vô điều kiện" phải là phẩm chất cần thiết của cha mẹ tuệ giác;
- "Nỗ lực giáo dục con cái một cách tỉnh táo và lý trí" phải là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời;
- Và "Áp dưng nhũng hình thức kỷ luật - hình phatt" trong quá trình huấn luyện con cái, đó là một công cụ, một giải pháp tùy lúc.

Như vậy, bạn đã thấy rõ các hệ giá trị này không bao giờ triệt tiêu, mâu thuẫn hay đối nghịch nhau.

Bây giờ, bạn chỉ cần minh triết một điều quan trọng, mấu chốt: Dù bạn sử dụng công cụ gì trong nỗ lực giáo dục và hướng dẫn đồng hành cùng con cái, thì dứt khoát thứ công cụ đó phải được sử dụng dựa trên một tình yêu thuoong vô điêu kiện và một tuệ giác tinh táo, có cân nhắc thận trọng đến hiệu quả lâu dài đới với tâm hồn và tuệ giác đứa trè!

## Năng lực chưa lành vêt thương: 20 năm và 3 tháng

Để bạn đọc có được cảm hứng thuyết phục về quá trình đồng hành cùng con gái của tôi - quá trình đã có không ít nước mắt, la lối, thậm chí có cả lằn roi vào mông - tôi mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ chân thành của Minh Khuê sau hơn 3 tháng gia nhập cộng đồng Đại học Harvard.

Đó thực sự là những đối thoại gây xúc động sâu sắc:
Thư gửi mẹ Hải Âu nhân ngày sinh nhật mẹ:
Mẹ thân yêu! Nếu me nghĩ 18 năm qua mẹ đã sống dấn thân, đã tự nghiên cứu, đã nuôi con để đến ngày con bước chân vào cổng trường Harvard - đó là tất cả hạnh phúc và thành công của mẹ! Nếu mẹ chỉ nghĩ thế thôi, thì mẹ sai rồi!

Mẹ thân yêu, con đang đúng noi đây - trường Đai học Harvard - và sau một thời gian chuza thật dài, con vẫn có thể nói rằng, nhũng gì me dành cho con 18 năm qua, nhưng gì con nhận được từ sụ dạy dỗ của mé, thực sự có ý nghĩa với con gẫp 10 lân hoặc hơn thếnũa so với việc con được nhận vào truờng Harvard.

Me thân yêu! Me vẫn dạy con, "sống là một hành trình dân thân không mệt mỏi" và Harvard chỉ là một chặng duờng mà con cân đi qua.

Từ nơi đây, khi chỉ có con tụ lo cho chính bản thân mình với tất cả mọi áp lục của Harvard, mà bất cú sinh viên nào cũng hiểu là vô cùng to lớn, từ nơi ấy, con tìm được chỉ dẫn tù nhũng bài học hàng ngày của mẹ, để con thu xếp, giải quyêt hoàn hảo hàng núi công việc. Con vẫn có được
cuộc sống hoan hỉ, an vui giữa môi truờng áp lực khủng khiếp ấy, con càng thấy biết on me vô cùng.

Mẹ hãy tin rằng, suốt 18 năm qua, me đã dành tặng cho con nhũng bài học làm người tô cùng quý giá, nhũng bài học về nghị lực, ý chí, tình yêu thuơng đích thự và biêt cách chung sống thât tuyệt vời!

Con muốn nói rằng, con yêu mẹ thật nhiều!
Thầy giáo Trần Văn Khải, chủ nhiệm lớp Chuyên Toán - Trường PTTH chuyên Hà Nội - Amsterdam từng hỏi Minh Khuê: "Học tập ở Harvard là một trạng thái áp lực triền miên và chỉ có thể diễn tả bằng một từ đó là "áp lực siêu khủng" - với con thì sao, Minh Khuê?"
"Dạ, con thấy con thu xếp và học tập rất ổn thầy ạ. Bởi chẳng có áp lực nào có thể "đỉnh" và "khủng" bằng áp lực của "bà mẹ phát xít" có tên là Hồ Thị Hải Âu của con, he he! Mẹ đã bền bỉ hướng dẫn con trong hơn 10 năm qua, để con biết thu xếp, biết cách đáp ứng tốt với hơn 15 môn học (trong đó, gồm 13 môn của trường phổ thông và các môn năng khiếu nghệ thuật khác), hiệu quả mà vẫn có thời gian vui chơi thư giãn, làm bếp, cắm hoa, xem ti vi, trồng cây, làm đẹp và tán dóc hàng ngày a ạ.

Mẹ thường nói với con: Áp lực là hiện thực cuộc sống, mẹ con mình sẽ bắt đầu cuộc chơi bằng tên gọi "Vui vẻ cùng áp lực!""

Các em học sinh trường PTTH năng khiếu Ngôi sao, thành phố Hồ Chí Minh từng hỏi chị Minh Khuê:
"Chị Minh Khuê có thể cho chúng em biết mức độ cạnh tranh giữa Đại học Harvard và trường chuyên Hà Nội - Amsterdam ở đâu khốc liệt hơn?"

Minh Khuê: "Câu hỏi của em thật thú vị. Thực ra, sự cạnh tranh ở hai ngôi trường này được hiểu theo hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở môi trường học tập tại Việt Nam nói chung, thì sự cạnh tranh được hiểu là sự xếp hạng từ cao đến thấp giữa các cá nhân, nên đó thực sự là cuộc cạnh tranh hướng ngoại, có tính đối kháng hon thua.

Ở Harvard, "cạnh tranh" được hiểu là hành trình tự thân vươn lên để chinh phục những đỉnh cao hơn, trong vương quốc tri thức nhân loại, nơi mà mọi ham muốn khám phá tri thức của sinh viên được phục vụ và hỗ trọ̣ tốt nhất. Do đó, "cạnh tranh" được hiểu là sự nỗ lực để vượt lên các giới hạn bản thân, chinh phục bản thân ở những tầm cao mới.

Chị ngồi đây với các em lúc này, nhưng chị muốn nói lời cảm on nền giáo dục Harvard, đã cho chị cơ hội hoàn hảo để chị được khám phá chính bản thân mình một cách thách thức và vô cùng thú vị. Đó là cách để hiểu về "cạnh tranh" ở Harvard".

## Cảm giác cô đơn của tôi khi chiếc phi cơ đưa Minh Khuê sang Harvard, cất cánh khỏi đường băng Nội Bài

Thực ra, khi tiễn con rời tổ ấm để gia nhập cộng đồng Harvard, tôi có nỗi buồn lặng lẽ, chiêm nghiệm mà không nói ra với ai.

Nỗi buồn đó, có tên: "Minh Khuê đang khoái chí vì thoát được mẹ".

Tôi võ đoán: "Cô bé đang sung sướng với cảm giác được giải thoát khỏi sự kìm kẹp, soi mói, bới lỗi, la lối luôn mồm, thậm chí có khi còn bị nhận vài lằn roi vào mông nưa".

Tôi suy diễn tiếp: "Nó chưa thể hiểu rằng, để có cánh bay mạnh mẽ lúc này, trên hành trình của hai mẹ con, có không ít những giọt mồ hôi, nước mắt, những đêm thao thức tìm phương hướng giải quyết, những nỗi đau mà mình giấu trong tim. Nó sẽ nhìn nhận sự can đảm đương đầu, không khuất phục của mình trước những ương bướng dường như hỗn láo, cẩu thả, ngạo mạn tức thời của lứa tuổi dậy thì bất ổn, như là một món nợ, nó sẽ đòi lại bằng sự xa lánh mình, khước từ gần gũi, thân thiện với mình trong một thời gian dài..:" Tôi lan man nghĩ thế.

Khi Minh Khuê khuất sau phòng cách ly của cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tôi đã bật khóc ngon lành, ngay trên sân ga đông đúc,
tôi cảm giác như thể đang vuột khỏi tầm tay điều gì đó quý báu nhất trên đời.

Tiếng phi cơ xa dần, tôi bước đi một mình mà lòng trống vắng, mênh mông. Tôi nghĩ, "Minh Khuê cần phải đi qua hai chục năm nữa, mới đủ trải nghiệm, đủ từ ái và nhận hiểu, để trân quý những gì mà mẹ đã dành cho mình, cũng như tôi đã từng thế".

Bạn biết không, đó là tâm trạng của tôi khi chia tay con gái lần đầu. Và chỉ lần đó thôi. Nhưng đó cũng là điều tôi đã hình dung đến, ngay trên chặng hành trình đầu tiên cùng con 18 năm qua.

Với tôi, sự nhận thức đó giống như là sự "hy sinh" thật sự. Đây là lần duy nhất tôi dùng từ "hy sinh" trong cảm thức tình yêu dành cho con.

Sự hy sinh này là có thật - đó chính là chủ động "hy sinh" cảm giác được đón nhận tình yêu nhất thời của con trẻ, "hy sinh" sự hài lòng của con trẻ về hình ảnh người mẹ, để can đảm đương đầu với những vấn đề rắc rối do lứa tuổi, đương đầu với những biểu hiện lười biếng, bảo thủ, nói dối, thiếu tính kỷ luật tự giác, thiếu dũng cảm, hèn yếu, v.v...

## Can đảm và tràn đầy tình yêu vô điều kiện để đón nhận phản ứng tức giận của của đứa trẻ: "Con ghét mẹ lắm!"

Cảm giác phải hy sinh tình yêu của con dành cho mình không dễ dàng chút nào, nhất là với người mẹ - lại là một người mẹ đơn thân. Nhưng tôi tin vào tính đúng đắn của tình yêu sáng suốt mà tôi dành cho con.

Xả bỏ "cái tôi" được vuốt ve là "Người mẹ hiền" hay "Người mẹ tâm lý không bao giờ la lối con cái" hay "Con mình yêu mình lắm vì chẳng bao giờ mình to tiếng với nó cả, tình cảm cha con bao giờ cũng ổn", v.v...

Tôi tin vào tình yêu con vô điều kiện của tôi, tin vào sự sáng suốt, tỉnh táo của lý trí để thấu đạt rằng, điều quan trọng bậc nhất của biểu hiện tình yêu dành cho con là xả thân để huấn luyện con
dần trở thành một cá thể sinh động, năng động, nội lực và tràn đầy khi nó bước vào đời sống xã hội toàn bộ; là cống hiến tình yêu của tôi trong những thực tiễn phải đương đầu, huấn luyện sao cho khi con gia nhập xã hội, con được cảm giác làm chủ đời mình một cách phúc lạc, thảnh thơi không vướng bận, sợ hãi, yếu mềm, hay mơ hồ.

Trong khi đem đến, trao tặng cho con gái những trải nghiệm êm ái, ngọt ngào thần tiên của tuổi thơ, ví như những trải nghiệm ngoài thiên nhiên, biển - rừng thơ mộng, những bữa ăn với nến thơm, căn phòng khách luôn thoảng mùi thảo dược... Hay những khi ôm nhau trùm chăn, tắt điện, trong bóng tối kể chuyện ma rồi rú lên khoái trá, v.v...

Trong khi đó, tôi cũng luôn hiểu, tôi phải nỗ lực để bồi đắp cho con những kỹ năng cốt lõi: năng lực chấp nhận cạnh tranh, năng lực chấp nhận áp lực, năng lực tự kỷ luật, năng lực lao động bền bỉ, năng lực chấp nhận thất bại, hứng chịu tổn thương và năng lực tự chữa lành, v.v...

Đây là những phẩm chất Minh Khuê cần được mẹ hướng dẫn thuần thục, trước khi cô bé thực sự bay tới bầu trời của cô ấy biết chung sống và có khả năng hưởng thụ cuộc sống tự do với người dưng.

Quả là một trọng trách cam go, mà cấp thiết, không thể đừng, trong vai trò người mẹ!

## Yêu con vô điều kiện và tự biến mình thành một phòng thí nghiệm, biến mình thành kẻ "luôn phản biện" đáng ghét nhất thế giới của con

Tôi đặt mục tiêu:
18 năm đầu đời của con gái, khi còn trong vòng tay mẹ, là giai đoạn con được huấn luyện trong "Ngôi trường đặc biệt" với đầy trải nghiệm: có ngọt ngào êm ái, có hoan hỉ an lành, có hưởng thụ vui chơi, có thành quả phần thưởng.

Nhưng cũng tại ngôi trường ấy, con sẽ trải nghiệm cả những sắc thái khác: có thất bại, có khổ đau, có áp lực, có cạnh tranh, có thất vọng, có tổn thương, có mất mát... Đó là những trải nghiệm hoàn toàn trong kiểm soát, trong an toàn của tình yêu thương vô điều kiện và tỉnh thức của người mẹ.

Tất nhiên, không ít khi biện pháp được dùng tới rất nghiêm khắc, kể cả hình phạt để hỗ trợ rèn luyện phẩm chất của con, dần chuyển hóa những phẩm chất thành kim cương: vững chãi, nội lực bên trong; an nhiên làm chủ với ngoại cảnh, khi con bước vào đời ở tuổi thành niên - tuổi 18 đẹp đẽ.

## Giáo dục truyền thống: Ký ức - kế thừa và phủ nhận

Ngay từ khi Minh Khuê còn bé bỏng, tôi đã phải chịu áp lực của làn sóng "chỉ yêu thương là đủ" - một tinh thần mới mẻ trong quan điểm giáo dục con cái lan rộng trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp trẻ, trí thức. Những phản kháng lại kiểu nuôi dạy con hà khắc của các thế hệ cha mẹ Việt trước đó càng làm cho làn sóng ấy có cơ hội dâng lên như một liều thuốc an thần. Tôi cũng không ngoài tâm lý đó.

Lớn lên trong một gia đình mà cả ba và mẹ tôi đều có xuất thân dòng dõi, khá giả của xã hội những năm đầu thế kỷ $X X$. Mẹ là con nhà buôn có tiếng ở Vinh, ba là con nhà nho được cho ăn học trường Pháp từ bé. Cách mạng và những biễn cố xã hội tiếp sau làm thay đổi cuộc sống của đôi vợ chồng ấy.

Đông con, lại bỗng dưng thành vô sản do bị tịch biên tài sản, bị phân biệt đối xử hệt như thành phần xấu của xã hội, họ phải gồng lên, phải thu mình lại, âm thầm kiếm sống bên lề xã hội thời đó, để nuôi con và bảo toàn gia đình.

Do đó, việc dạy con cái một cách hà khắc bằng la lới, đòn vọt là điều khó tránh. Với tinh thần không gì lay chuyển là phải luôn vươn lên bằng học vấn, tự học vẫn và lao động chăm chỉ, đòn vọt là điều tôi hứng chịu thường ngày. Học tập - luôn phải đứng nhất lớp;
lao động - luôn phải hoàn thành khối lượng công việc lớn, như: giặt giũ cho cả nhà, lấy rau nuôi lợn, nuôi gà, thỏ, chăm sóc sân vườn và 20 gánh nước mỗi ngày, cơm nước ba bữa, v.v..., bất chấp quy luật tự nhiên. Tôi hiểu, tôi phải tự xoay xở, tự thu xếp mọi việc ổn thỏa, nếu không hoàn thành là bị đánh, bị mắng, chứ không có chuyện giải thích, hay được phân tích.

Giữ nếp nhà "dòng dõi trâm anh" ngay cả khi xã hội đầy biến cố và nhiều giá trị đảo lộn, cả khi gia cảnh nghèo bần, vẫn giữ phong lưu nếp nhà, thì có nghĩa rằng, con cái trong những gia đình ấy, phải lao động cật lực hơn, học hành khổ luyện hơn và chấp nhận đòn roi vì một ý chí và nỗ lực không chịu khuất phục số phận của ba mẹ.

Nhìn lại, tôi nhớ tuổi tho của tôi ngập nước mắt, lằn roi đòn vọt, lao động cật lực, sợ hãi và lo âu.

Cũng ngay thời điểm thơ bé ấy, tôi vẫn biết thương ba mẹ nhiều vô hạn, vì hàng ngày, chúng tôi tận mắt chứng kiến ba mẹ trằn mình, lao mình vào bão tố cuộc đời kiếm kế sinh nhai, để nuôi và dạy các con nên người, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không buông tay khuất phục.

Họ nhẫn nhịn với bên ngoài, kiên gan và mềm mỏng, nhất là ba tôi. Và, họ nghiêm khắc với bên trong: với chính họ và con cái. Lao động cật lực, học hành khổ luyện, thức khuya dậy sớm, nhưng bao giờ cũng đề cao việc học hành, tu dưỡng. Với khách quan, họ luôn khiêm nhường, chịu thiệt, hòa hiếu, mục tiêu là giữ được nguyên khí cho sự tịnh tiến học hành, cho sự vượt lên của nội lực, tránh để con cái gặp những rắc rối không cần thiết.

Hình ảnh mẹ dậy đi làm từ 2 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới trở về. Những giọt mồ hôi của mẹ nhỏ từng giọt lăn tròn trên lối đi cát bỏng, dáng mẹ vặn xiêu với đòn gánh trĩu vai những trưa hè oi ả, khiến lòng tôi quặn đau khi nhớ về.

Ba tôi trở thành người thầy thuốc từ tâm của cả vùng, mục đích để người dân yêu mến chứ không vì định kiến xã hội mà tẩy chay con cái họ.

Tôi nhìn thấy con đường vươn lên, con đường vượt gian truân để hướng cho con cái về nơi tốt đẹp của ba mẹ tôi có tinh thần của dân tộc Do Thái. Từ ý chí kiên định, từ cách thức hà khắc ẫy, đàn con của họ dần phương trưởng, lương thiện, hiền lành trong cái nhìn của xã hội, và nội tâm của những đứa con ây, đều có một ngọn lửa nhiệt thành, khát vọng vươn lên không ngừng. Đó chính là tài sản, là dòng máu mà chúng tôi truyền thừa từ ba mẹ.

Thực lòng, ngay khi còn bé, tôi đã biết thương xót ba mẹ vô cùng. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nào quên những trận đòn tức tưởi đeo bám suốt quãng đời tuổi thơ.

Ngày ấy, không ít lần tôi thấy mình thật vô nghĩa, vô ích khi có mặt trên đời, tôi nghĩ, vì tôi sinh ra đã làm khổ ba mẹ. Oán trách số phận đã từng có trong tâm trí tôi, đôi khi.

Sự hà khắc trong giáo dục gia đình với ý chí vươn lên để trả lời cho số phận, có màu sắc của lòng kiêu hãnh, của cái tôi; đề cao giá trị truyền thống và sự sĩ diện dòng tộc, hạnh phúc vui vé cá nhân không được đặt ra ở đó. Mọi người phải suy nghĩ, phải hành động, học tập vì lòng kiêu hãnh dòng tộc, kiêu hãnh gia đình chứ tuyệt nhiên không được nhắc đến khát vọng cá nhân.

## Bí quyết của sự gắn kết gia đỉnh sâu sắc: Quỹ đạo của tình yêu thương

Nhớ lại thời thơ ẫu của tôi, suy ngẫm về nó rẫt nhiều và tôi chợt hiểu rằng: Sự dấn thân, xả thân vì con cái của ba mẹ, khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương họ dành cho con cái. Chính những thấu hiểu bằng trực quan, đã hình thành quỹ đạo - con đường vô hình mà có lực hấp dẫn - khiễn những đứa con luôn biết nghe lời, biết thương yêu, biết vượt lên can đảm, cho dù phương pháp của họ nhiều khi rất hà khắc, để lại nhiều tổn thương sâu sắc trong tâm hồn.

Và, cho dù kính yêu, dù cảm nhận sâu sắc thì tôi vẫn chưa sẵn lòng tha thứ, gần gũi mẹ, mãi đến khi tôi cũng trở thành mẹ một
thời gian, đúng như câu ca dao: "Lên non mới biết non cao/ Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy".

Nhũng tổn thuoong từ dòng đời đầy biến cố, nhũng tổn thuơng tù nền giáo dục nghiêm khắc của ba mẹ, gằn 20 năm sau ngày thành niên (18 tuổi), những vêt thương tâm hồn ấy, mới có khả năng chữa lành, vì tôi tự truởng thành, tụ nhận hiểu ngay chính trên hành trình làm me.

Hai mươi năm sau, vết thương mới lành, bởi nó đã không được chũa lành một cách chủ động ngay chính khi tổn thương, do ba mẹ không có nhu cầu, không có kỹ năng tâm lý, không biết chia sẻ và giãi bày với con cái những quan điểm của mình, để thuyết phục con cái làm theo điều đúng, cách đúng, mà chỉ có mệnh lệnh và đòn vộ.

Thế hệ tôi chắc chắn nhiều người sống trong tâm trạng ấy, nhiều cá nhân mãi mãi không thể tự chữa lành tâm hồn với những tổn thương từ tho bé.

Tôi và con gái Minh Khuê, hai thế hệ thuần Việt tiếp nối liên tục, đã là minh chứng cho sự khác nhau của hai đường hướng giáo dục gia đình: Tồi mất 20 năm để chũa lành nhũng tổn thưong tâm hồn từ nhũ̃ng hình phạt thuở bé. Minh Khuê, chỉ sau 3 tháng đã thấu đạt, hiêu biết và tràn đâày hoan hỉ biết on mẹ. Chắc chắn, điều đó đã nói lên sự hóa giải thành công khi tôi đối diện với bài toán "dạy con" ngay khi bắt đầu sự nghiệp làm mẹ.

## "Kỷ̉ luật nước mát" con đuờng tình yêu tràn đây tuệ giác

## Để đứa trẻ trưởng thành hạnh phúc - mẹ Mỹ, mẹ Nhật, mẹ Pháp... phải nỗ lực một, thì mẹ Việt phải nỗ lực 10-20 lẩn và hơn thế nữa!

Lã Hồ Minh Khuê (tù̀ Đại học Harvard) thú Sáu ngày 13 tháng 12 năm 2014:
"... I am thankful for Mom, the greatest friend and companion I can ever ask for, who always has faith in me even when I doubt myself, who never questions my love for her even when puberty turned me into a rebellious and stubborn child...."
"Tôi biết on Mẹ, người ban tri kỉ và người đồng hành tuyệt vời nhất của tôi, nguời luôn đặt lòng tin vào tôi ngay cả khi tôi hoài nghi minh nhất, người không bao giờ hỏi tôi về tình yêu của tôi dành cho bà ấy, ngay cả trong nhũng giây phút uơng bướng, nổi loạn nhất của tuổi dậy thì"...

Trên đây là những tâm sự của con gái Minh Khuê, nhắc đến tình yêu của Minh Khuê dành cho mẹ, đó là những dòng chữ luôn làm tôi xúc động trào nước mắt.

Bạn thấy đấy, Minh Khuê càng lớn, càng đi xa, càng gắn bó, tin cậy và biết ơn mẹ - dù triết lý giáo dục của tôi không cải lương - dù hành trình mà tôi dẫn dắt con gái đến trưởng thành đã có không it những giọt nước mắt của cả hai mẹ con.

Thực tế, đôi khi bạn buộc phải dùng hình phạt, nhưng nhất thiết nó phải được sử dụng bằng một tuệ giác thông thái, hiểu biết, một trái tim tràn đầy tình yêu vô điều kiện dành cho con cái.

Như thế, bạn vẫn luôn nhận được sự tin cậy, kính yêu, chia sẻ và đồng thuận của đứa trẻ. Và, đứa trẻ cũng như bạn, sẽ cảm nhận được phước hạnh đích thực, ngay trong "nỗi đau cần thiết" để vươn lên và đạt tới giá trị sống cốt lõi!

Trở lại với hai quan điểm giáo dục tạm gọi là "truyền thống" và hiện đại "Chỉ yêu thuoong là đủ":

## Giáo dục kiểu truyền thống

- Yêu thương để trong lòng, không bộc lộ, không chia sẻ, không gần gũi con cái.
- Dề cao ý chí, nỗ lực, không quan tâm đến quy luật và tâm lý con cái.
- Đề cao triết lý: Sống vì lòng kiêu hãnh, niềm sĩ diện, truyền thống, vì người khác, hướng vọng đến tương lai mà không chăm sóc hiện tại.
- Hình phạt và đòn roi là phương pháp huấn luyện được sử dụng phổ biến, thường xuyên, không giải thích, phân tích.

Hệluy:

- Chỉ số AQ (chỉ số vượt khó - ý chí) của những cá thể lớn lên trong nền giáo dục này thường rất cao.
- Có thể đạt tới thành công nhất định; hoặc thành công rất cao trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nội tâm những cá nhân này thường bất an vì không cảm thấy hoan hỉ, vì luôn mặc cảm: "Nếu mình không thành công như thế này, thì với gia đình, mình chỉ là rác rưởi, vô giá trị."
- Mối quan hệ cha mẹ - con cái có khoảng cách lớn, khó cởi mở, vì bản thân các thế hệ trước không có tập quán thể hiện tình yêu thương. Thậm chí, họ còn cực đoan đến mức: "Yêu cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi", khiến các thế hệ cha mẹ - con cái luôn tồn tại khoảng cách lớn.
- Hình phạt được sử dụng thường xuyên với kỳ vọng đè bẹp mọi ý chí "nổi loạn" cá nhân, có hai tác dụng trái chiều: hoặc giả vờ
ngoan hiền, vâng lời, nhưng ý chí phản kháng nung nấu bên trong, chờ có cơ hội là bùng lên, thậm chí cực đoan đến chỗ phạm tội bạo lực; hoặc bị đè bẹp thật sự và sinh ra những cá nhân kém nhân phẩm vì cảm giác thấp hèn được nhen nhóm, ngay trong những trận đòn roi vùi dập từ tấm bé.

Chỉ số EQ (trí tuệ cảm xúc) của những cá nhân này rất thấp.
Nguy co thảm họa của triết lý giáo duc truyền thống hà khắc
Đương nhiên, theo cách giáo dục này, đối tượng được giáo dục không được đặt vào trung tâm mà chính là người truyền thụ giáo dục được đặt ở trung tâm, thao túng chi phối, dẫn dắt đối tượng giáo dục theo ý chí chủ quan.

Do đó, sự xung đột ngấm ngầm hay bộc phát giữa người truyền thụ (cha, mẹ) và người được truyền thụ (con cái) là chắc chắn có. Trước đây, khi hoàn cảnh quốc gia, đời sống xã hội Việt Nam còn nghèo nàn, các mối quan hệ xã hội tương đối đơn giản, thuần chất; của cải chưa dư thừa như bây giờ, mặt khác, mối quan hệ làng xã - phường xóm khá chặt chẽ, mọi người trong cộng đồng cùng có ý thức giám sát con cái cho nhau, thì việc áp dụng triết lý giáo dục hà khắc, đòn vọt, xem ra không gây nhiều tác dụng phụ, cùng lắm là sự chia cắt sâu sắc trong lòng, khó hàn gắn lâu dài; các thế hệ sống trong nỗi oán trách, buồn tủi và ám ảnh tuổi thơ bầm dập.

Tuy nhiên, thời đó vẫn là mảnh đất "thiên đường" dành cho triết lý giáo dục hà khắc. Ngày nay, thời đại của vật chất dư thừa, xã hội trở nên phức tạp, hỗn độn với nhiều tệ nạn ngang nhiên tồn tại, các hệ thống giá trị xã hội xung đột nhau gay gắt, cùng tồn tại, khiến việc áp dụng triết lý giáo dục "truyền thống" rơi vào bế tắc, nguy hiểm và thảm họa.

Đứa trẻ không thể chấp nhận việc luôn luôn bị thao túng, chi phối toàn bộ bởi cha mẹ, đưa trẻ tự thấy mình có quyền phản kháng bởi vì pháp luật bảo vệ. Nguy hiểm thay, khi cha mẹ dùng đòn vọt, tinh vi hơn đó là tình trạng bạo hành tâm lý, xúc phạm nhân phẩm, chà đạp giá trị bản thân của trẻ, thông qua ngôn ngữ nhiếc móc,
rủa xả kiểu như "đồ ăn hại", "đồ vong on bội nghĩa", "đồ vứt đi, thà tao ị ra cục cứt cho chó nó ăn còn hơn đẻ ra mày", v.v..., sẽ lập tức dẫn đến việc thôi thúc trẻ bỏ nhà đi bụi. Và tương lai mờ mịt của trẻ là món quà của tuổi xế chiều cho các bậc sinh thành!

## Triết lý giáo duc "Chỉ yêu thuoong là đủ"

- Bộc lộ yêu thương nồng nhiệt, toàn vẹn, tràn đầy và dân chủ.
- Nhấn mạnh phát triển tự nhiên, năng lực tự nhiên của từng cá nhân.
- Đề cao đam mê của cá nhân, xu hướng cá nhân, miễn điều này làm cá nhân thỏa mãn, thích thú.
- Hình phạt bằng roi vọt - một công cụ bị lên án trong các giải pháp tình huống giáo dục trẻ chưa ngoan - ngược lại, luôn kêu gọi yêu thương, giải thích và kiên nhẫn chờ đợi.

Hệ luy:

- Các cá nhân thụ hưởng nền giáo dục này thường có chỉ số EQ cao, do được khuyễn khích bày tỏ cảm xúc, quan điểm riêng.
- Có thể đạt tới thành công hoặc không thành công cao, nhưng vẫn cảm thấy hài lòng với bản thân, dễ hạnh phúc.
- Mối quan hệ cha mẹ và con cái rất dân chủ, bình đẳng, dễ cởi mở và chia sẻ hơn.
- Hình phạt bằng đòn roi dường như không được áp dụng, nên cá tính cá nhân luôn có xu hướng lấn át. Đồng thời, do không bị đòi hỏi phải sống vì người khác, vì truyền thống, vì dòng tộc, nên ý thức cá nhân được lên ngôi, những cá nhân này có xu hướng sống vị kỷ, ít quan tâm đến người khác kể cả cha mẹ. Chỉ số AQ của những cá nhân này thường thấp.

Như vậy, từ việc phân tích hai tập quán giáo dục gia đình "truyền thống" và "làn sóng giáo duc A Au - Mỹ", bạn sẽ nhận ra một hiểu biết quý báu, đó là trong tập quán nào cũng có hạt nhân hợp lý, khoa học, nhân văn của nó, đồng thời cũng tồn tại những mặt hạn chế, ghi dấu lên ký ức tuổi thơ của cá thể thụ hưởng nền giáo dục ấy.

Bạn sẽ lựa chọn thế nào? Phần trên, tôi đã viết rằng: "Quá trình đồng hành cùng con cái đến khi chúng trưởng thành, ví như bạn đang đi thăng bằng trên dây. Chỉ cần bạn mất trọng tâm, chỉ cần bạn thiên lệch về một bên nào đó, lập tức bạn sẽ bị ngã lộn nhào và thất bại là điều đương nhiên!"

Tuy nhiên, bạn hãy chậm lại một chút, vì tôi muốn lưu ý với bạn rằng, triết lý giáo dục "Kỷ luật nước mắt" của tôi không phải là sự kết hợp đơn thuần, máy móc dựa trên cơ sở hai tập quán nêu trên. Nó được minh triết từ những hiểu biết sâu sắc về quy luật sinh tồn.

Nhận diện một cách tỉnh táo hai tập quán giáo dục đang có những xu hướng quan điểm trái chiều nhau, tôi nhận thấy mấy vấn đề lớn như sau:

Những rủi ro nhân phẩm trong triết lý giáo dục "chỉ yêu thương là đủ"

Tuy nhiên, triết lý giáo dục hiện đại theo trường phái Âu - Mỹ "Chỉ yêu thương là đủ" cũng chưa hẳn đưa đới tượng giáo dục vào trung tâm. Hơn thế nữa, triết lý Âu - Mỹ này, khi vào Việt Nam, đã thực sự bộc lộ sự khập khiễng, đem lại không ít hoang mang, bối rối dù vẻ ngoài hào nhoáng vẫn có thể ru ngủ nhiều người chưa có trải nghiệm nào. Tôi có mấy câu hỏi phản biện cho triết lý giáo dục này:
"Bạn định nghĩa thế nào là phát triển tự nhiên?" - Phải chăng đó là việc trẻ chỉ làm những gì nó thích? Tự do sáng tạo, tự do thể hiện bản thân?

Nhưng bạn có thấy, ngầm bên trong những câu chữ này là những chiếc "khóa" rất "không tự nhiên!", rằng: "Sáng tao" là một phẩm chất phải được rèn luyện, khổ luyện, học tập, tăng tiến lâu dài mới kết tinh được, do đó, nó không "tư nhiên" mà có được. "Tự do" là khái niệm rất mơ hồ và tương đối trong xã hội loài người.

Ở đâu, và thời nào "Tư do" cũng nằm trong những nguyên tắc ứng xử cộng đồng. Do đó, nếu con bạn không được rèn luyện, huấn luyện để có được kỷ luật tự giác, kỷ luật nội tâm vững vàng, đương nhiên nó sẽ bị cưỡng bức vào kỷ luật, vì nếu không, nó trở thành
kẻ vô tổ chức, phá bĩnh, quấy rỗi và đây là điều xã hội không cho phép. Slogan "Để trẻ được tự do thể hiện bản thân" nghe rất hay ho, nhưng nếu sự tự do ấy không được xã hội đón nhận, thì làm sao thể hiện được giá trị bản thân nữa?

## Cuối cùng:

- Muốn có được cảm giác "tư do" trong xã hội, cộng đồng bạn phải có kỷ luật tự giác, có khả năng tự kiểm soát cao, mà những phẩm chất ã̃y không thể "tự nhiên" mà có được, nó là phẩm chất xã hội, là phẩm chất phải rèn luyện, tập dượ lâu dài. Trừ phi, bạn chọn cách vào hang sống như người tiền sử, tách hẳn với xã hội loài người!
- Muốn có sáng tạo, thể hiện tính độc lập tự chủ, thì bạn phải dành nhiêu u thò̀ gian rèn luyện năng khiếu, tiềm năng dể trở thành phẩm chất - và đó là quá trình bạn phải có kỷ luật tư giác, có khả năng khép mình vào nguyên tắc xã hội, để tham gia lớp học, khổ luyện lâu dài.

Vậy, những cá nhân được thụ hưởng triết lý giáo dục "Chi yêu thuoong là đủ" theo lối nghĩ giản lượ, hời hợt có thực sự gặt hái được những phẩm chất như kỳ vọng "phát triển tụ nhiên, làm công việc minh thích thú, tư do sáng taco" như cha mẹ họ ào tương, một khi, không dẫn dắt để đứa trẻ đi vào kỷ luật tự giác và khổ luyện?

Nhưng cá nhân ấy có cảm thấy phúc lạc, tự tin và quý trọng bản thân không? Tôii xin trích lời tâm sự chân thành của một bạn nữ người Hà Nội gốc như sau:
"Em vô cùng đồng ý vói quan điểm trang bị kỹ năng đương đầu với cạnh tranh cho tré của chị. Cảm ơn chị đã viết ra cho em thêm vững tin khi lựa chọn con đường này. Chia sẻ một chút với chị: Nếu chị chụu ảnh hưởng cách giáo dục hà khắc của bố mẹ chị, thì em dường như lại được hưởng cách giáo dục êm ái của bố mẹ em.

Hình như, bố mẹ em là thế hệ sau bố mẹ chị, nên phát huy làn sóng giáo dục "Chỉ yêu thương là đư". Bố mẹ em luôn đối xử tôn trọng con cái như bạn bè, cho học hành tới đâu thì tới, không muốn con áp lực như chị kể. Em biết điều đó cũng tốt. Nhưng đúng là khi lớn lên, em mo hồ nhận thấy mình có một cái gì đó gọi là nội lực
yếu kém. Em hay bị sốc hoặc không có kỹ năng đối phó với nhũng tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Điều đáng buồn hơn là những em họ em cũng tầm tuổi em , mang danh là những thanh niên Hà Nội gốc, mà lớn lên chả làm được việc gì ra hồn, lớn tướng vẫn ăn bám bố mẹ, dựa dẫm vào bố mẹ kể cả khi lấy vợ, có con, hẳn đó là do cách giáo dục được hưởng khi tấm bé.

Ngược lại, chồng em xuất thân từ quê nghèo khó, cả tuổi thơ vất vả, nhưng ý chí của anh ấy rất mạnh mẽ, khiến em vô cùng nể phục. Em luôn thắc mắc vì sự đối lập đó. Giờ khi đọc bài của chị, em đã hiểu được nhiều rồi".

## Cuộc di tản giáo dục: Hãy thận trọng và cân nhắc thấu đáo

Hiện tại, không ít bậc cha mẹ là trí thức, doanh nhân thành đạt đang tìm kiếm mô hình cho triết lý giáo dục "Chỉ yêu thương là đủ" bằng cách cho con cái du học sớm (từ bậc PTCS) ở các nước văn minh $\hat{A} u-M y ̃$.

Tôi cũng gặp không ít cha mẹ chọn cách cho con vào trường quốc tế trên địa bàn Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh. Nhiều trường hợp, tôi gặp họ trong những tình huống kém vui, đó là khi họ muốn chia sẻ với tôi tình cảnh con cái họ, tuy học trường Pháp, trường Mỹ, trường Sing hay Úc... thường vẫn gặp những biểu hiện rắc rối trầm trọng, nặng nề về tâm lý như trầm uất, trầm cảm, khó giãi bày, cục cằn, tự cô lập, tự kỷ, ích kỉ, yễu đuỗi, v.v...

Mô tả quang cảnh trong gia đình một doanh nhân thành đạt, cô con gái 14 tuổi đang học trường Quốc Tế P. trở về:

Cô bé xô cửa bước vào nhà. Trong phòng khách, có rất nhiều người là họ hàng, ông bà, cô dì chú bác của cô bé đến chơi. Mọi người quay lại, chờ đợi lời chào hỏi của cô bé, đáp lại, cô nheo mày tỏ vẻ không hài lòng, cô bé nghĩ: "Vì sao mọi người lại tụ tập đông đúc như thế, trong khi, nhà riêng là nơi để mình trở về nghỉ ngơi, thư giãn".

Nghĩ vậy, cô gượng cười, rồi chào chung một tiếng: "Bonjour"
(Xin chào), kèm theo cái vẫy tay kiểu cách, gượng gạo rồi đi thẳng lên thang gác. Mọi người há hốc mồm vì ngạc nhiên, vì tại sao cháu nội lại chào hỏi ông bà, cô dì chú bác của nó kiểu tức cười vậy?

Mẹ cô bé chạy theo gọi giật, yêu cầu cô bé quay lại để thể hiện sự lễ phép, ân cần đúng với khuôn phép gia đình Việt. Nhưng cô bé chỉ ngoái đầu, nói bằng thứ tiễng vừa Pháp vừa Anh với mẹ cô, đại ý: Mẹ có biết mẹ đang xâm phạm quyền riêng tư được pháp luật bảo vệ của con không? Nói rồi, cô vào phòng, đóng sầm cửa lại, không quên ngoắc tấm biển ghi rõ: "Tôn trọng quyền riêng tư!"

Bà mẹ sựng lại trước cánh cửa đã sập lại và dòng chữ lạnh lùng vô cảm ấy. Trong phòng, cô bé ôm mặt khóc nức nở vì cảm thấy bị tấn công bởi sự kỳ thị, ghẻ lạnh của người thân. Dưới phòng khách, mọi người lặng lẽ ra về trong tâm trạng nặng nề, mất vui. Người mẹ một mình trên sofa, cô ây ôm mặt khóc.

Sự việc lặp lại nhiều lần, cuối cùng, đến một ngày, cô bé nói: Con ghét gia đình này, con cũng ghét phải đi học!

Bác sỹ tâm lý của cơ sở giáo dục đó đã kết luận "cô bé có dấu hiệu trầm cảm", còn tôi thì nhìn thấy sự suy kiệt, mệt mỏi, lo âu cố kìm nén của mẹ cô bé - người thiếu phụ thành đạt và xinh đẹp đã nhiều lần đến tham vấn ý kiến của tôi. Nước mắt và nỗi đau khổ đã rơi trong những lần trò chuyện không dứt ấy.

Thế đó, "Chủ yêu thương là đủ" một cách thiếu cân nhắc, thiếu hiểu biết và tư duy thiên lệch, nhị nguyên, đã khiến một đứa trẻ tưởng như được trang bị để hạnh phúc hơn mọi đứa trẻ khác, lại trở nên tội nghiệp, xung đột nội tâm sâu sắc đến độ khó tháo gỡ, nếu không có cái nhìn tỉnh táo và dung cảm của người mẹ để giúp trẻ vượt qua.

Có mấy gợi ý tôi đưa ra, để bạn tham chiếu:

* Tôi không bình luận gì hệ thống giáo dục của trường Tây tại bản quốc. Tuy nhiên, khi họ "bốc" một cơ sở sang Việt Nam, họ phải thay đổi một số chuẩn mực để phù hợp với môi trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, họ không tuyển học sinh theo tiêu chí đối tượng
học sinh, vì đơn giản họ "tuyển" học sinh theo năng lực tài chính và khả năng chi trả của cha mẹ. Do đó, chất lượng học sinh không đồng đều, khấp khểnh là đương nhiên. Kéo theo, giáo trình phải hạ thấp nhất để đáp ứng với đối tượng thấp nhất, dễ nhất. Đương nhiên, sẽ tạo cảm giác dễ thỏa mãn, dễ được vuốt ve của phụ huynh và học sinh.

* Những cảm hứng tự do, đôi hỏi quyền tự do cá nhân, thói quen dân chủ, những tập quán ứng xử văn minh hấp dẫn của bản quốc được nhập khẩu vào Việt Nam, được mang theo cùng với mô hình cơ sở giáo dục ấy, tuy nó thực sự là những giá trị lớn đáng trân trọng và đáng noi theo, những giá trị mà người bản quốc đã phải kiên trì cách mạng, phấn đấu nhiều trăm năm mới có được, oái oăm thay nó lại là điều khó chấp nhận, gây sốc và ở một mức độ nào đó, thật sự phản giáo dục! Vì sao? Vì nó chưa tương thích, đơn giản là như thế.

Lý do: Đứa trẻ "made in Việt Nam" còn non nớt, đang sống trong môi trường mà mọi người xung quanh đều cư xử với nhau theo tập quán Việt, quan niệm truyền thống. Khi nó vừa bước ra khỏi nhà, nó nhìn thấy một xã hội Việt Nam với nhiều phức tạp mà nó không thể quán sát hết.

Sau hành trình vài ba km ngồi trên xe hơi cùng cha mẹ, nó bước vào một cổng trường mà mọi triết lý giáo dục, ngôn ngữ, thầy cô ở đó đều mang nhãn hiệu made in Pháp, hay Anh hay Úc hay Mỹ...

Bạn hãy hình dung đi, đứa trẻ phải hứng chịu sự giằng xé, xung đột giữa các hệ thống giáo dục, hệ thống giá trị như sau: một bên là môi sinh của đứa tré bao gồm gia đình và xã hội - bên kia là sản phẩm giáo dục từ ngôi trường mà đứa trẻ được gửi vào. Tiếc thay, không có bất cứ "bộ đệm" hay bộ "giảm sốc" để hỗ trợ tâm lý đứa trẻ. Thế thì, đứa trẻ không bị sang chấn tâm lý mới là điều lạ!

Những xung đột thể hiện ngay trong mọi ứng xử khách quan, ví dụ: Bên này là quan điểm dân chủ bác ái của nước Pháp thông qua bài giảng của thầy giáo diễn ra vào buổi sáng, và lập tức vào buổi chiều "giá trị" bài giảng bị xung đột gay gắt với cách ứng xử và
những đòi hỏi của ông bà nội đối với đứa cháu sao cho phù hợp với tập quán Việt Nam, khi đứa trẻ từ trường Pháp trở về gia đình Việt của mình, v.v... Xung đột cứ liên tiếp, không ngừng dội vào đứa trẻ, hàng ngày, trực tiếp, khiến nó lúng túng, lo âu, mất phương hướng, không biết đáp ứng ra sao?

Đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh giằng xé không hiểu mình là ai? Là người Việt cũng không hẳn, bởi những điều nó được học không hẳn là những hiểu biết về dân tộc, xã hội, con người Việt Nam? Bởi lũ bạn bè xung quanh không nói tiếng Việt và tập quán Việt? Đứa trẻ cũng không thể là người bản quốc của mô hùnh giáo dục mà nó được cha mẹ gửi vào, vì điều này quá mơ hồ.

Đứa trẻ chới với như kẻ chưa biết bơi mà bị ném xuống bể có chiều sâu 5 m và nó rơi vào rắc rối nội tâm, xung đột nội tâm thường xuyên. Hệ thần kinh, tâm lý non nớt của đứa trẻ không đủ năng lực đương đầu, nó trở thành người bệnh!

Đây là bi kịch điển hình cho tâm lý "sùng bái" triết lý "Chỉ yêu thương là đủ" hiện đang là một thách đố với những bậc cha mẹ Việt, trước thực trạng nền giáo dục công đã không làm được điều họ kỳ vọng!

Trong xã hội, thậm chí còn đúc kết thành một thông điệp khá buồn bã "Cuộc di tản giáo ducc" để nói lên sự lựa chọn "bất đắc dĩ" của nhiều bậc cha mẹ, khi gửi con vào trường quốc tế.

Bạn hãy chuẩn bị kỹ càng và có một tâm thế chủ động để biễn "cuộc di tản" trở nên có giá trị và hài hòa cho trẻ!

# Một tinh huóng và triét lý dạy con khác nhau của ba người me 

## - TÌNH HUỐNG KINH ĐIỂN

Khi con gái vào tuổi dậy thì, 14-15 tuổi, cơ thể phát triển vượt bậc, vóc dáng thay đổi nhanh chóng. Cô bé trở nên mập mạp hơn bình thường.

## Mẹ Trung Quốc

- Này cô nàng béo ị kia, giảm cân đi nhé, xấu xí như một con ỉn lười nhác rồi đẫy! Con làm mẹ rất xẫu hổ!

Bà mẹ nuôi dạy con theo truyền thống hà khắc phương Đông này rất láu cá, cô ấy đã áp dụng kiểu "công kích không khoan nhượng điểm yếu của đối phương" vào đường lối giáo dục con. Trên thực tế, cô ấy phát hiện ra rằng, không ít khi, sự công kích tạo nên tức giận đã dẫn đến thành công. Và, cô ấy đã thành công khi làm trỗi dậy tâm lý tức giận, nổi giận của đứa trẻ.

Tâm lý học hiện đại đã khẳng định rằng, sức mạnh được sinh ra từ sự tức giận luôn mãnh liệt hơn bất cứ sức mạnh nào. Điều này, lý giải vì sao, khi giận dữ, tức tối người ta khỏe và quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng? Nắm được nguyên lý sức mạnh này, người mẹ đã thành công! Sau vài tháng, trong sự giận dữ vì bị công kích, chán ghét cơ thể xấu xí của bản thân, đứa con gái đã ép cân, giảm ăn, luyện tập để trở nên thon gọn, xinh đẹp.

Và, người mẹ bắt đầu khen tặng nó những lời đẹp đẽ "Ôi, con thật đẹp, con thật đáng yêu!".

Không có gì ngạc nhiên, khi đứa trẻ nghe mẹ khen ngọ̣i thễ, nó chợt nghĩ: "Hóa ra, nếu mình không xinh đẹp thì bà ấy không bao giờ yêu mình cả, nếu mình béo ị, mình chỉ đáng giá là một con lợn trong mắt bà ấy thôi!". Cô bé bất an và mất niềm tin vào tình yêu của người mẹ!

Nhận thấy đòn công kích, hạ thấp nhân phẩm đứa trẻ na ná như trên, hoặc như thế này: "Nếu không làm được việc ấy, không đạt được giải nọ giải kia... mày chỉ đáng xách dép cho con bé hàng xóm!", vân vân, thường đem lại hiệu quả nhanh chóng, nên không ít bà mẹ bị nghiện cách này và áp dụng thường xuyên.

Đây là căn cội, để tâm lý học xã hội phát hiện ra rằng, có những cá nhân khi vào đời rất thành công, đạt tới những vị trí, thành tựu mà nhiều người mơ ước, thế nhưng, họ không thật sự hạnh phúc, vì ý chí vươn lên thành công của những cá nhân này có cội nguồn từ thứ năng lượng sức mạnh kìm nén của tức giận, phẫn uất, phẫn chí và khi đã giành được thành tựu, họ luôn bị ám ảnh câu hỏi "Nếu không ở vị trí này, chức vụ này, của cải này, sẽ chẳng có ai yêu quý mình như chính con người mình!".

## Mẹ Mỹ

- Con yêu, dù con có như thễ nào, Chúa Trời đã cho con hình hài thế nào, con cũng vô cùng đặc biệt với mẹ. Mẹ luôn yêu con, con gái bé bỏng a!

Nhìn vào mắt con, người mẹ chủ trương triết lý giáo dục phương Tây "chỉ yêu thương là đủ" dường như muốn truyền cho con một thông điệp rằng, bà ấy luôn luôn yêu con gái mình, rằng đứa trẻ hãy cứ an vui trong "vương quốc tình yêu" của mẹ nó!

Tuy nhiên, cô bé vẫn sẽ bước ra khỏi vương quốc tình yêu của cha mẹ, ra xã hội, đến trường lớp và cộng đồng bạn bè. Khi cô bé nghe những đứa bạn nói sau lưng mình rằng: "Con bé ấy thật là xấu xí và béo $\mathfrak{i}$, thật chẳng xinh đẹp chút nào!".

Dù muốn hay không, thực tế phũ phàng ấy luôn dội vào tâm hồn non nớt của nó, làm nó tổn thương và đau khổ, nhất là khi cậu bạn trai mà nó quý mến cũng thốt lên lời tuyên bố "Tớ không thích chơi với bất cứ đứa con gái béo ị nào cà!".

Cô bé đau khổ lắm, nó chợt nhận ra một điều cay đắng: "Tình yêu của mẹ thật nhạt nhẽo và vô ích làm sao, tình yêu ấy chẳng giúp nó có được hoan hỉ giữa cộng đồng của mình!" Thế rồi, cô bé mất đi niềm tin cậy với những lời yêu thương, an ủi ngọt ngào của mẹ. Cô bé trở nên bất an. Đây là căn cội của những cá nhân có nội lực yếu đuối, dễ tổn thương.

## Mẹ Việt

- Ừm, đúng là con béo lên thật. Điều này chẳng có tác động gì đến mẹ vì con như thế nào mẹ vẫn rất yêu con. Tuy nhiên, xã hội và đặc biệt là các chàng trai, luôn có những chuẩn mực chung về vóc dáng cân đối của thiếu nữ, điều khách quan này chúng ta không thể tác động. Do đó, nếu con xinh xắn, cân đới, chắc chắn con sẽ thấy hài lòng về bản thân hơn khi ra xã hội, mẹ tin rằng bạn $K$ sẽ rất ngạc nhiên khi con biến thành một nàng thiên nga thon thả, yêu kiều.

Câu trả lời của mẹ Việt không né tránh, cô ấy sẵn sàng đi thẳng vào vấn đề của đứa trẻ, rất trực diện nhưng đầy yêu thương, tỉnh táo. Người mẹ Việt không phán xét và công kích, cô ấy chỉ nói lên sự thật và gợi ý sự cần thiết, thiết thân cho đứa trẻ, rằng sự nỗ lực thay đổi sẽ mang lại cho nó những niềm vui ra sao? Cô ấy rất thông minh khi khéo léo gợi ý đến bản năng giới tính đẹp đẽ, điều luôn giúp mỗi cá nhân nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình!

Quả nhiên, sau một thời gian cố gắng, cô bé đã reo lên với mẹ "Mẹ ơi, bạn K nói rằng, con là cô bé xinh đẹp nhất trong những người bạn gái mà bạn ấy chơi cùng. Con cảm ơn mẹ nhé, con yêu mẹ lắm!"

Cô bé ấy hoan hỉ nội tâm, vì nó hiểu nó đã vượt lên chính mình, can đảm và hiệu quả thế nào! Vì nó hiểu tình yêu của mẹ dành cho nó thật mạch lạc, cụ thể, hữu ích và ân cần ra sao!

Trong dòng chảy cuộc sống, có muôn vàn tình huống cứ tự nhiên đến. Người mẹ nỗ lực và dấn thân sẽ luôn luôn cố gắng nắm bắt các tình huống ấy để chuyển hóa thành những tình huống sư phạm, để từ những thực tế cuộc sống mà dẫn dắt đứa trẻ của mình trưởng thành dần.

Bạn thấy đấy, cùng một tình huống khá phổ biến tôi vừa nêu, sẽ có những ứng xử và cách thức khác nhau, dựa trên triết lý dạy con của người mẹ, đương nhiên, đem tới những kết quả hoàn toàn khác nhau.

Người mẹ Việt tuệ giác và yêu con vô điều kiện, sẽ lập tức nhận ra rằng, cô ấy cần phải đặt đúa trẻ và lợi lạc thiết thân của đứa trẻ vào trung tâm của sụ̣ giáo dưc. Cô ấy sẽ dựa vào quy luật sinh tồn thiên nhiên, quy luật và các nguyên tắc ứng xử xã hội để gợi mở cho đứa trẻ cách lựa chọn tốt nhất cho bản thân nó, lọ̣i lạc nhất cho bản thân nó. Điều đó, sẽ được cuộc sống phản ánh lại và đứa trẻ ngày càng tin cậy hơn ở năng lực dẫn dắt của người me và đặc biệt, nó càng ngày càng tin cậy hơn vào tình yêu tuệ giác của mẹ.

## Hiêu quy luật sinh tồn và thái độ cùng chịu trách nhiệm

## Con đầu đàn có tên "Mẹ Âu"

Ngay từ nhỏ, Minh Khuê được mẹ rất lưu ý đến việc dành thời gian và một phần cuộc sống để trải nghiệm với thiên nhiên và quan sát đời sống động vật.

Những bộ phim khoa học về thế giới động vật hoang dã được tôi chú ý sưu tầm cho con gái xem để bồi dưỡng nhận thức về giá trị xã hội, tính kỷ luật bầy đàn của động vật trong hoang dã.

Minh Khuê (khi đó 3-4 tuổi) sau khi xem phim đàn voi di trú, đã hỏi: "Vì sao voi con luôn bám sát mẹ nó?"

Mẹ: "Dù trong một đàn lớn đang di chuyển, những chú voi con đều bám sát những con voi khỏe mạnh, răm rắp tuân theo những chỉ dẫn bằng cử động của voi đầu đàn, vì voi con hiểu đó là cách tốt nhất để nó không bị sư tử vồ chết, hoặc bị lạc đàn! Đó là tính kỷ luật tự giác con gái ạ!"

Minh Khuê: "Vì sao đàn ngựa hoang chỉ chạy theo một đường mà con ngựa trắng đang chạy dẫn đầu?"

Mẹ: "Vì con ngựa bờm trắng là con ngựa cái đầu đàn, nó rất thông minh, can đảm và am hiểu vùng đất nó đang sống, nên nghe theo và tuân thủ sự hướng dẫn của con ngựa đầu đàn là đảm bảo sinh tồn của đàn ngựa, nếu không, có thể bị rơi vào vòng vây của lũ sói tàn ác hay lạc vào hoang mạc khô nước, không có thức ăn, và cả
đàn ngựa sẽ chết đói. Đó là tính kỷ luật tự giác của những con vật hoang dã vì bản năng sống của chúng chỉ dẫn chúng như vậy.

Tất nhiên, những cá nhân vô kỷ luật cũng bị trừng phạt bằng cách bị con đầu đàn đánh đuổi chạy thục mạng. Nó hoảng sợ và tất nhiên sau đó, nó được gia nhập trở lại bầy đàn, khi đã bị bỏ đói và mệt lử."

Minh Khuê: "Tại sao con ngựa đầu đàn lại đánh đuổi con ngựa đen nghịch ngợm?"

Mẹ: "Vì nó vô kỷ luật nên có thể gặp nguy hiểm, có thể bị hổ vồ, bầy sói xông vào xé xác, nên con ngựa đầu đàn phải trừng phạt nó, để nó hiểu nó vừa phạm sai lầm vô cùng nguy hiểm. Sự trừng phạt là cách để báo hiệu tình trạng nguy hiểm đang đến gần, đánh thức bản năng sinh tồn của bầy đàn mạnh mẽ hơn!"

Cứ như thế, bằng cách cho con gái xem những bộ phim khoa học lý thú, sinh động, cảm động về tập tính bầy đàn của động vật hoang dã, từ những hình ảnh trực quan sinh động của đời sống động vật, Minh Khuê đã học được ở đó, dần dần hiểu và tự giác thực hành "việc đưa mình vào kỷ luật, biết tuân thủ những chỉ dẫn của con đầu đàn là hành động sống còn để sinh tồn và đảm bảo an toàn cho bản thân".

Minh Khuê: "Bố cũng là con đầu đàn mẹ nhỉ?"
Mẹ: "Ừm, ở nơi công tác, bố là một con đầu đàn giỏi! Thế hai mẹ con mình, ai là đầu đàn nhỉ?"

Minh Khuê: "Tất nhiên là mẹ Âu rồi, mẹ là con đầu đàn giỏi nhất!"
Minh Khuê vừa nói, vừa nhoẻn cười rạng rõ̃, như một lời khích lệ quý giá dành cho tôi.

Đưa được khái niệm "Kýl luật tự giác" và yếu tố "Chấp hành mệnh lệnh của con đầu đàn" vào hiểu biết về "bản năng sinh tồn" một cách sâu sắc; tôi đã thành công khi giúp bé Minh Khuê tự hình thành, bồi đắp khả năng rèn luyện tính kỷ luật nội tâm một cách hoan hỉ, tự nguyện vì bé hiểu đó là lợi ích thiết thân của mình.

Bạn nhận ra chưa, rằng, khi bạn làm trỗi dậy bản năng cơ sở, bản năng gốc thiêng liêng của đứa trẻ một cách tích cực và đúng đắn, bạn sẽ nhận ra đứa trẻ đó tự nó có "trật tự nội tâm" mãnh liệt vì cũng như bạn, nó khao khát sống và nó sẵn sàng hành động theo mệnh lệnh "tiêm thức" để duy trì bản năng sống lành mạnh.

Thật vui tươi và nhẹ nhõm để bồi đắp cho đứa trẻ năng lực kiểm soát và "trật tự nội tâm" mà không cần phải dùng biện pháp áp đặt. Minh Khuê được bồi đắp tâm lý tin cậy và đồng thuận trong những quyết định của con đầu đàn có tên "Mẹ Âu" bằng sự tự thuyết phục thông qua những thước phim về cuộc sống bầy đàn trong thế giới động vật hoang dã.

## Mẹ là người bình thường, con hãy khoan dung với mẹ, con gái nhé!

Trong suốt hành trình làm bạn cùng con gái, những khi nhẹ nhõm, thư giãn, tôi đều tìm mọi cách biểu đạt, để nhắn nhủ con rằng:
"Me yêu con vì mẹ cần có con đê biết mình vượt lên chính năng lực bản thân tới đâu. Mẹ yêu con - và nhu thếlà quá đủ với me.

Cảm on con luôn ủng hệ mẹ, không chỉ nhũng khi đồng thuận mà ngay cả nhũng thời khắc cam go, xung đột suy nghĩ giũa hai mẹ con mình.

Nhưng khi me nối giận, con hãy hiêu, đó đơn giản là giới hạn của sự an toàn đã qua, rằng mẹ nhận ra sự nguy hiểm, nếu hai me con mình không khắc phục thực trang.

Nhũng khi ấy, con hãy bình tâm nhé, hãy nghĩ thế này: đó là cơn giân đang lên tiễng chú không phải là me Âu xinh đẹp.

Nhũng tù̀ ngũ quá quắt nếu mẹ nói lúc ây, chẳng có giá trị nội dung, nó chỉ cho thấy mẹ đang mất kiểm soát và lúng túng, con hãy giúp mẹ bình tĩnh nhé!

Mẹ cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, có chăng, sư đặc biệt của mẹ chính là ở chỗ, mẹ tin tuởng vững chắc rằng, me là người yêu con nhất trên hành tinh này!"

Những lúc ấy, Minh Khuê thường nói: Chúng ta là một đội mà mẹ, một đàn thì phải bảo vệ nhau!

Sư chuẩn bị tâm thế tù rất sớm cho chặng đường giáo duc "kỷ luât nội tâm" - "trật tự nội tâm" cho con gái; sự tuôn chảy tràn đây tình yêu wô điều kiện của nguời me dành cho đúa trẻ, mọi lúc mọi nơi; cách cư xủe chân thành, dân chủ, cầu thị, khiêm nhường, thấu hiểu của tôi truớc cô con gái bé bỏng, tất cả là nhũng điêu tôi nỗ lực thực hành bền bỉ thường xuyên trong dòng chảy không ngù̀ng của cuộc sống. Tất cả trở thành bệ đỡ, là con đê vưng chãi, để làm chỗ dụa tinh thần cho cả hai chúng tôi, trong nhũ̃ng tình huống sư phạm buộc phải dùng hình phat.

Sự chuẩn bị chu đáo, ân cần nền tảng tin cậy vững vàng cho đứa trẻ về "tình yêu vô điều kiện" mà người mẹ tận hiến trao tặng cho con mình, chính là "bộ đệm", là "bộ giảm sốc" nhiệm màu để nâng đỡ trong những tình huống sư phạm "gay cấn", tuy căng thẳng, mệt mỏi, nhưng không bế tắc.

Hơn thế nữa, nó còn mang lại sự lay động sâu sắc, do cả hai mẹ con đều tự đẩy mình vượt lên "giới hạn chịu đưng" để tìm thấy bản thân ở một vị thế cao hơn bản thân trước đó, trưởng thành hơn trước đó, khiến cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên gắn bó hơn ngay cả sau khi đối đầu trong những xung đột.

Đây là câu tôi hay la lối mỗi khi Minh Khuê ngậm thức ăn, cả khi Minh Khuê đã 5-6-7 tuối, hoặc khi cô bé ói ra tất cả những gì mẹ cặm cụi dậy từ 5 h sáng để ninh nấu, chế biến để bé có được bữa sáng thực dưỡng, trước khi đưa cô bé đến trường tiểu học:
"Mẹ yêu con lắm, con biết không? Nhưng mẹ mệt quá, mẹ yêu con suốt đời nhưng bây giờ mẹ cũng cần khóc nghe chưa, nghe chưa?"

Rồi tôi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Đương nhiên, hình ảnh ây làm Minh Khuê sợ, cô bé chuyển sự chú tâm vào nỗi buồn của mẹ, quên đi chứng nôn trớ. Cô bé rơm rớm nước mắt, chạy lại ôm mẹ vừa mếu máo vừa nói: "Con xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng mẹ ạ!"

Sự thực là, ngay cả khi tôi la hét, tôi vẫn không ngùng nỗ lực truyền tới con gái thông điệp "Mẹ yêu con $2 \hat{o}$ điều kiện! Mẹ yêu con ngay cả khi con mắc lỗi! Mẹ yêu con ngay cả khi me nổi giận vì hành vi xẫu đáng giân nào đó. Nhưng con và hành vi đó không bao giò là một! Con là cuộc đời me, còn hành vi xấu là nguời khách không mò̀ mà đến, nên chúng ta sẽ nỗ lục để tống tiễn họ đi!"

Sự thật là trên hành trình đồng hành cùng con, tôi khóc rất nhiều, la hét cũng nhiều lắm, nhưng không bao giờ thóa mạ, chì chiết, sỉ nhục hay mạt sát nhân phẩm con cái. Đây là điều cấm ky tuyệt đối, nhưng lạ thay, nhiều bậc cha mẹ lại mắc sai lầm này. Thật đáng tiếc và đáng trách vô cùng!

Trong những con bực bội cần giái phóng, tôi thường lặp lại với con rằng:
"Mẹ yêu con bằng cả đời mẹ, với mẹ thế là đủ, mẹ không cần con yêu mẹ! Nhưng con hãy tin rằng, điều mẹ dạy con, yêu cầu con thực hiện, không phải vì quyền lọi của mẹ, mà đó là mẹ đang truyền thụ cho con, huẫn luyện cho con kỹ năng để sau này con biết chung sống với người dưng một cách hoan hỉ. Con không cần phải yêu mẹ, nhưng hãy ghi nhớ lời mẹ dặn!"

## Bị đánh đòn 5 roi vì phạm lỗi lớn: thói cẩu thả

Me oí, me đǜng đánh con, vì con đau ở mông còn me đau trong tim, con biê̂t mà!

Và, đây là một tình huống tôi đã dùng roi với Minh Khuê. Cô bé bị điểm kém môn tiếng Việt thực hành - tôi nhớ đó là năm Minh Khuê học lớp 5. Tuy nhiên, điểm kém ấy không phải vil lỗi kiẽn thức mà do lỗi trình bày cẩu thá.

Bản thân Minh Khuê khi báo cáo điểm kém cho mẹ, cô bé đã nhận thức được mức độ trầm trọng của cái lỗi nhỏ: điểm kém; nhưng ý nghĩa lớn: thói cẩu thả - một trong nhũng thói xẫu mà tôi nhấn mạnh uốn nắn con hàng ngày. Minh Khuê rất hiểu, tôi luôn rèn con sự cẩn trọng và không bao giờ được phép cẩu thả.

Khác với nhiều cha me Việt, trong tiềm thức và ứng xử, họ luôn nghĩ, con cái họ rất đặc biệt, rất khác biệt và có tiềm năng vượt trội khác người nào đó. Ngưọc lại, tôi luôn nhắc con sự giản dị và bình thường của bản thân. Do đó, tôi nhấn mạnh phẩm chất tự rèn luyện, bền chí, khiêm nhuờng, không chủ quan, không cẩu thả, không xem nhẹ, không được phép đánh giá dễ dàng mọi việc. Cuộc sống thuờng ngày, bằng trực quan sinh động, bằng chính thói quen trong lao động, làm việc của hai mẹ con, luôn luôn nổi bật những giá trị tôi đề cao đó. Do đó, khi mắc lỗi, Minh Khuê tự nhận thức, đó là một lỗi sẽ phải nhận hình phạt.

Như vậy, về hiện tượng, bạn đừng vội kết luận, tôi sử dụng "hình phạt" vì con nhận điểm kém, vì tôi là người hám thành tích và bạo lực con cái, như cách thông thường theo tập quán giáo dục truyền thống hà khắc.

Thực ra, đây là tình huống điểm hình, trùng hợp, làm bộc lộ hậu quả "nguy hiểm" của một thói quen rất xấu của trẻ, cũng phổ biễn ở nhiều người trưởng thành. Tuy nhiên, với nhiều cha mẹ lại bỏ qua lỗi này, vì quan niệm cẩu thả chỉ là lỗi nhỏ, đôi khi lại coi đó như một cái "tật nhơ"" của những đứa trẻ "có tà̀", nhưng trẻ thông minh

Tồi nghiêm khắc hỏi, con muốn nhận hình phạt gì?
"Con muốn mẹ đánh đít!"
"Mấy roi?"
"Năm roi ạ!"
Tồi giận lắm, rút chiếc roi được vê chặt bằng tờ báo "Lao động" tôi chuẩn bị sẵn từ lâu, giấu sau kẽ tủ. Chiếc roi được làm bằng cách vê tròn, hình trụ từ một tờ báo khổ rộng, nhằm tránh việc khi nổi giận đánh con bằng nhưng thứ gây tổn thương nặng nề.

Tôi vưt vào mông cô bé đang đứng bám hai tay vào chiếc ghế đẩu. 5 lằn roi hằn vào mông, đỏ ưng, cô bé quắn mông chịu trận, nước mắt lăn trên má.

Tôi vứt roi xuống, rồi ôm mặt khóc nức nở, thành thật. Tôi đau lắm và tôi xót con lắm chứ. Nhưng, tôi bắt đầu "mở máy", kể lể rằng,
mẹ đã dày công dạy con bao lâu để con hiểu, "cẩu thả và chủ quan" là kẻ thù nham hiểm của sự thành công và trưởng thành. Mẹ đã làm gì sai khiến con không tin cậy và tuân thủ những điều tốt mẹ dạy cho con? Mẹ có đáng để bị con đối xử như thế không? v.v...

Minh Khuê cũng khóc. Tôi lấy tay quệt nước mắt, rồi chuyển qua nghệ thuật "kích tướng":
"Sao lúc con quyết định làm ẩu, chỉ lấy tay gạch chân trong bài kiểm tra mà không dùng thước kẻ, sao lúc ấy con không khóc, vì đằng nào chẳng biết cô sẽ phạt nặng lỗi này? Bây giờ đau một tí đã khóc?"

Minh Khuê: "Con không khóc vì đau ạ, con khóc vì con thấy con có lỗi rồi, con ân hận lắm mẹ ạ!"

Thế là hai mẹ con ôm nhau khóc.
Lần sau, khi Minh Khuê mắc lỗi tương tự, kiểu đề toán là số 17 cô bé viết vào bài là 71, v.v..., nên đáp án sai bét. Khi tôi hỏi, con muốn nhận hình phạt gì?

Minh Khuê đã nói: "Con xin mẹ đừng đánh con. Không phải vì con sợ đau mà vì con hiểu, con đau ở mông còn mẹ đau trong tim. Lần trước, con giả vờ ngủ, nhưng con biết, đêm nào mẹ cũng ngồi xoa dầu lên mông cho con, mẹ cứ khóc thút thít một mình."

Thế đấy, bạn đã thấu hiểu cách tôi biểu đạt "Kỷ luật nước mắt" của hai mẹ con tôi chưa?

Đó chắc chắn không phải chỉ là hình phạt dành cho đứa trẻ mà bạn dành cả đời yêu thương - người được thụ hưởng cách giáo dục của bạn. Mà, thực chất là hình phạt dành cho cả hai!

Hinh phạt được người mẹ tỉnh táo nhìn nhận, phân tích và cho đứa trẻ nhận thấy đó là cách thức "buộc phải", không dễ đưa ra và nó có ý nghĩa phạt cả người dạy lẫn nguời thụ hưởng.

## Thái độ "đồng chịu trách nhiệm": Giúp trẻ nhận thức sai phạm bằng sự thấu hiểu của cảm xúc trái tim

"Đồng chịu trách nhiệm" và cảm giác chịu chung hình phạt sẽ khiến đứa trẻ không có cảm giác mình bị ghẻ lạnh, bị chà đạp, bị phân biệt đối xử.

Hơn nữa, hùnh thức người dạy và người thụ hưởng cùng gánh chung hình phạt, có tác động lên tình cảm hối lỗi của đứa trẻ một cách mạnh mẽ, bồi đắp, tăng cường thái độ tự nhận phần trách nhiệm, thái độ hợp tác để sửa lỗi ở đứa trẻ được thể hiện rõ rệt, tích cực.

Trong hành trình của hai mẹ con tôi - hình phat - là biện pháp "tình huống" buộc phải, thể hiện sự bùng nổ sau mọi nỗ lực khác mà không thành công!

Hình phạt - không nên lạm dụng, bởi nó là trạng thái "nguy hiể"" mà cả hai mẹ con sẵn sàng đương đầu, khoảnh khắc "kịch tính" ấy giúp bộc lộ những hiểu biết mới, bật ra những suy nghĩ, rồi tháo gõ̃ những hiểu nhầm, rồi phân tích bản chất "nguy hiểm" của hành vi dẫn đến hình phạt, để đi tới đồng thuận, thấu hiểu, yêu thương, gắn kết nhau hơn sau xung đột.

Hình phạt - nếu đúng lúc nó có tác dụng làm sạch tâm trí, củng cố niềm tin và thái độ cam kết trở nên mãnh liệt hơn.

Me tôi đã nhiêu Tân dặn tôi rằng: Đừng nghĩ rằng, nước mắt là biêu hiện của sự đau khổ và bi lưy! Thực ra, nuớc mắt còn là biểu đạt của một tình yêu màu nhiệm và sụ̣ quả cảm của trái tim nguời mẹ!

Dù gây nên đau, dù gây tổn thương, nhưng có những tình huống buộc phải sử dụng hùnh phạt.

Theo quan điểm của tôi, đó là liệu pháp tâm lý "sốc điện" có tác dụng tích cực lên tâm trí người dạy và tâm trí người thụ hưởng, "báo động" về giới hạn chịu đựng, giới hạn nhân nhượng đã hết.

Hinh phạt hợp lý, tràn đầy yêu thưong và tuệ giác, được sủ̉ dưng có cân nhắc và đúng mức, sẽ có tác dụng như tín hiệu cảnh báo, nó báo động tình trạng đã bước vào "nguy hiểm", tác động lên trí não, tác động đến
cơ chế của bản năng sinh tồn, đánh thức bản năng, tiềm thức, tâm thức của đứa trẻ cũng như của người huấn luyện một thông báo "sinh tồn", hối thúc bản thân chuyển hướng tư duy, nhạy bén, lập tức thay đổi hành vi và thái độ ứng xử tích cực nhằm cải thiện tình hình, nhanh chóng tìm lại trạng thái cân bằng và an toàn cần thiết!

Hinh phạt đúng chỗ, đúng lúc, khi mà mọi giải pháp khác đã được áp dụng kiên trì, trong nhiều thời gian, mà vẫn không đem lại hiệu quả rõ rệt, thì liệu pháp tâm lý "sốc" sẽ có hiệu quả tức thời, nó đánh thức bản năng, phá hủy "thành tri" của những thói quen lười biếng, trây ì, sự ương bướng của cái tôi ngạo mạn, thói bảo thủ lười nhác, v.v..., giúp đứa trẻ trở nên nhạy cảm, nhạy bén, nỗ lực hơn.

## Minh Khuê đề nghị mẹ viét sąch "Mắng con thé nào cho hiẹu quá?"

Đã là cuối học kỳ 1 , năm học thứ hai ở Harvard của Minh Khuê, chúng tôi đang đồng hành bên nhau theo một cách khác: mẹ và con gái là đôi bạn thân thiết, hóm hỉnh và thấu hiểu nhau vô cùng.

Nó bảo, "Thực sự là những lúc con thấy mình tự học kém tập trung, hiệu quả, lại không có lịch hẹn hò bè bạn gì cả, tự dưng con nối hứng "gà" mẹ để hai mẹ con buôn skype!"

Ỡi, tôi ngầm hiểu, mình được vinh dự là nhân vật quan trọng, chuyên giữ chân lấp chỗ trống cho nó, hic! Và tôi thành thật hoan hỉ vì điều đó, rằng con gái rất yêu và tin cậy mẹ.

Rồi nó kể chuyện:
Bạn của con bảo rằng, mỗi lần bạn ấy về nhà thăm mẹ ở bang Texas, bạn ẫy sợ nhất là vẫn phải nghe những bài giáo huấn không có hồi kết của mẹ. Bạn ấy bảo, có lần nhỡ miệng: "Con giờ lớn rồi, là sinh viên đại học Harvard rồi, mẹ nói in ít thôi...", thế là mẹ bạn ấy chợt im lặng hồi lâu... rồi bạn ấy phát hiện ra, mẹ bạn ấy ngồi khóc thút thít. Từ đó, bạn ấy không dám "can thiệp" vào những bài giảng dài vô tận của mẹ nữa. Bạn ấy bảo, trên đời này, bạn ấy yêu thương mẹ nhất, không bao giờ muốn thấy mẹ khóc!

Con mới bảo bạn: "Ôi, mẹ nào mà chả thế! Mẹ mắt xanh tóc vàng, hay mẹ mắt đen tóc đen sao mà giống nhau cái vư"nói nhiều" nhi!"

Bạn ấy nghe con an ủi thế, bật cười đắc ý: "Thì ra, mẹ Mỹ hay mẹ Việt cũng có những chiêu dạy con giống nhau nhi!"

Tôi cắt ngang: Ớ, thế là bọn chúng mày lập nhóm nói xấu các mẹ á!

Nó bừng tỉnh: Ối, chết! Nhỡ mồm, nhỡ mồm! Thôi đã nhỡ thì con nói nốt đây: Con nói thật đấy, cái chiêu "nói không biết chán" của mẹ hiệu quả ra phết mẹ ạ. Ngày trước, có những điều, mẹ thuyết phục, mẹ hướng dẫn nhưng con cứ làm sai, rồi mẹ lại nói, lại giảng giải vô tận, cả vừa nói vừa khóc nữa, lắm khi con ước mẹ là cái ti vi để con nhấn nút "tắt"... Mẹ tài thật, mẹ cứ kiên trì nói mãi một vấn đề của con, đến mức sau đó, mỗi lần sắp sai đúng cái lỗi đó, con chợt nghĩ, "Thôi đừng dại, kẻo về lại phải nghe bản trường ca bất tận của mẹ". "Mẹ nói nhiều không thêm được đồng nào cho mẹ đi chợ cả, nhưng vì sao mẹ vẫn phải nói, vì con chưa nhận thức hết mức độ cần thiết của việc phải thay đối. Vì con, vì tương lai của con, con hiểu chưa?" - Nó nhại theo giọng nói và điệu bộ y chang của tôi, lại có vẻ cường điệu hơn, thật "khó chịu", rồi nó chu cái mỏ xinh vào màn hình để khiêu khích tôi.
"Mẹ ạ, thực ra tuổi teen là tuổi rất nhanh quên, chủ quan, bảo thủ và cứng đầu, "bí quyễt" nói truyền cảm, xúc động và nói không mệt mỏi của mẹ, là một phần không nhỏ đã giúp con tránh được nhiều sai lầm đáng tiếc tuổi teen, để con nên người vui vẻ như thế này. Đấy, nói hết rồi, mẹ có thấy chúng con nói xấu các mẹ đâu, kể công on thù có..."

Nó nói thế, tôi đâm tin nó thật! Cuối cùng, một cách dí dỏm, nghịch ngợm nó còn dặn dò tôi thế này: "Mẹ viết xong cuốn Mẹ Việt dạy con buớc cùng toàn cầu rồi, giờ chuẩn bị viết thêm cuốn Mắng con thế nào cho hiệu quả mẹ nhé!"

Theo một vòng tương hỗ qua lại, đại não sẽ điều hành chi phối tư duy và tiếp tục chi phối hành động. Đến lượt, hành động và kết quả hành động lại dội về, tác động lên nhận thức tư duy của não bộ. Cứ thế, không ngùng.

Khi bạn thuyết phục đứa trẻ điều đúng đắn, ngay lúc đó, nó dường như muốn thay đổi, nhưng nếp hằn trên vỏ đại não tạo thói quen cũ chưa dễ bị xóa đi, do đó, đứa trẻ vẫn tiếp tục tư duy và
hành động theo thói quen cũ. Bạn phải thuyết phục trẻ nhiều lần, vô số lần, không nản chí, để làm lung lay thói quen tư duy cũ, làm xao lãng thói quen cũ, suy yếu dần thói quen cũ... chứ nó không thể mất ngay sau một vài lần sai lầm và sau một vài lần được thuyết phục. Cùng lúc, bạn phải nỗ lực để hướng dẫn, dìu dắt đứa trẻ xác lập thơi quen mới tốt đẹp một cách dần dần, thậm chí, tiếp tục cùng nó hứng chịu sai lầm, thất bại của thói quen cũ trong một thời gian nữa, cho đến khi thói quen tư duy mới trở thành nếp hằn sâu trên vỏ đại não, thì lúc đó, thói quen mới tốt đẹp được coi là đã thuần thục và trở thành tố chất kim cương của đứa tré.

Đôi khi, tôi vẫn hay khôi hài rằng: nói nhiều một cách truyền cảm, nhiệt thành, không mệt mỏi là một "bí quyết" làm mẹ của tôi.

Tất nhiên, điều bạn thuyết phục phải dựa trên lợi ích thiết thân, thực tế và hạnh phúc bền lâu của đứa trẻ thế này "Con cần thay đổi, vì điều đó sẽ giúp con được bạn bè tin yêu hơn, con sẽ tìm được nhưng bạn tốt chân thành cho mình hon!", chứ không vì ý muốn chủ quan của bạn, kiểu như "Con mà như thế mẹ rất xấu hổ!".

Tuệ giác và tình yêu vô điều kiện của bạn dành cho đứa trẻ sẽ khiến cho điều bạn thuyết phục nó có trọng lượng và có động lực để đứa trẻ thay đổi. Nếu ngược lại, thì sự "nói nhiều" sẽ khiến bạn trở nên "mất uy tín trầm trọng" trước đứa trẻ của mình.


## Chương 4

KỶ LUẬT NỘI TÂM

## Đé bữa ăn trở nên nhẹ nhõm, vui vé

## Làm trỡi dạy bản năng sinh tôn giúp tré ăn ngon miệng

Chắc hẳn bạn không hề lạ lẫm với quang cảnh hỗn độn, ầm ĩ nhốn nháo mà "thủ phạm" chính là những đứa trẻ, cộng hưởng với các sắc thái la hét, nạt nộ, van vỉ của người lớn. Thú thực, tôi thường mất hứng thú và sự mạch lạc trước những quang cảnh như thế, nó khiến tôi có một cảm xúc mà nói một cách thậm xưng là "bất lực".

Tôi hay gọi đùa rằng đó là một "thảm họa". Hãy hình dung bạn tham gia một buổi tiệc, chiêu đãi của cơ quan nhân ngày "Tôn vinh gia đình", hay đi nghỉ mát cùng cơ quan. Tiếng trẻ rượt đuối nhau, la hét, tiếng ghế đổ loảng xoảng, tiếng cha mẹ quát tháo yêu cầu chúng "có kỷ luật", rồi tiếng trẻ khóc vì đòi ăn những món không có sẵn trên bàn tiệc, tiếng ly rượu vỡ do trẻ cầm chơi và tuột tay... những âm thanh, "sự cố" liên tiếp ẫy khiến bữa tiệc (chiêu đãi) trở nên hỗn loạn, mất đi vé đẹp, sự trân trọng, nhẹ nhàng cần thiết.

Khi đó, tôi nhận thấy sự căng thẳng của nhiều bậc cha mẹ, họ cảm thấy ái ngại bởi sự "làm phiên" mà con mình gây ra, nhưng lại thanh minh: "Ở nhà cháu ngoan lắm, ra đây đông người mới hư thế đẫy a!"

Bên cạnh đó, tôi cũng nhận ra không ít gương mặt thản nhiên của một số ông bố bà mẹ khác. Sự mặc nhiên của họ trước những gây rối của con cái nơi công cộng khiến tôi hiểu rằng bản thân họ còn chưa nhận thức được các nguyên tắc ứng xử chung nơi công cộng thì làm sao có thể dạy bảo con cái được! Khi tôi tìm cách trao đổi về sự nghịch ngợm quá mức của con họ nơi công cộng, thì họ
trả lời: "Em (tôi) thấy nhũng đúa trẻ hiếu động, thích làm theo ý mình mới là đứa trẻ có chính kiến, mới phát triển tư duy sáng tạo và thông minh, nên em (tôi) cứ để cháu tự nhiên!".

Những tháng ngày nuôi dạy bé Minh Khuê giai đoạn nhũ nhi, ấu nhi, vị thành niên v.v... tôi cũng vô cùng nhọc nhằn, vất vả, vì tôi triển khai nhiều dự án: công việc cơ quan, kiếm tiền, tự đọc sách và nghiên cứu, dạy dỗ con, một mình xây nhà, v.v... nhưng tôi không phải mệt nhoài trước những bữa ăn náo loạn, mất trật tự và đặc biệt, chưa bao giờ phải "mất mặt" hay bận tâm vì tính vô tổ chức, thiễu kiểm soát của cô con gái nhỏ tại các sự kiện hay nơi cộng đồng.

## - TÌNH HUỐNG

Một vài lần thấy bé Minh Khuê đòi dì của bé đưa đi long nhong ăn ngoài đường, tôi nghĩ cách để giúp con tự ý thức, kiểm soát và có được kỷ luật nội tâm vững vàng.

Tôi mua một mô hùnh các cơ quan chức năng trong ổ bụng, trong đó có dạ dày được thể hiện như một cái túi treo giữa ổ bụng. Cùng với một quả bóng bay chứa nước dần dần cho nó phình to ra và tôi treo quả bóng trên một cái móc. Tôi giải thích cho con gái hiểu rằng, khi chúng ta ăn, thức ăn được chứa vào cái túi này và nó nặng dần lên khi thức ăn nhiều lên. Do đó, đoạn dây treo nhỏ phía trên như một cái dây cao su, nếu cứ bị lúc lắc, nhún lên nhún xuống theo hoạt động chạy nhảy sẽ khiến nó bị mỏi và có thể bị đứt.

- Dây mà đứt thì cái túi bị vỡ ra như quả bong bóng mẹ nhỉ!

Tôi gật đầu xác nhận lời con gái, và nhấn mạnh thêm: Nếu đoạn dây treo bị đứt, chúng ta sẽ vô cùng đau đớn và có thể bị chết... Do đó, khi ăn uống và ngay sau đó, những người hiểu biết và yêu cuộc sống sẽ không chạy nhảy. Họ biết kiểm soát hành vi và họ hiểu nếu chạy nhảy, họ sẽ gây nguy hại cho sự sống còn của bản thân.

- Con không muốn dây treo túi thức ăn trong bụng bị đứt mẹ ạ! Minh Khuê tuyên bố dõng dạc với mẹ.
- Ừm, mẹ đồng ý với con!
- Nên con không chạy nhảy khi ăn mẹ nhỉ, con phải ngồi ăn uống nghiêm túc mẹ nhỉ.

Thế đấy, tôi đã thành công trong việc dẫn dụ, hướng dẫn để con thấu hiểu về bản năng sinh tồn, về tầm quan trọng của kỷ luật nội tâm, tự giác ngồi ăn không chạy nhảy lộn xộn. Từ đó, tôi không bao giờ còn phải bận tâm đuổi theo con, nài nỉ, chật vật trong những bữa ăn huyên náo và thiếu khoa học như những cảnh tượng tôi mô tả ở trên.

Nhiều bà mẹ trẻ tâm sự với tôi: "Con nhà cháu biếng ăn lắm cô ạ. Cháu cũng đã thử nhiêu cách rồi, nào là mặc cả ‘Ăn đi rồi bố mẹ sẽ cho đi choi!', 'Ăn ngoan thì me cho chooi iPad!', hoặc dọa dẫm: 'Nếu không ăn thi mẹ không ŷ̂u.', v.v... nhưng vẫn vô cùng khó cho con ăn, cô a!!".

Tôi kể với những bà mẹ trẻ ấy rằng, ngay từ khi bé Minh Khuê chập chững biết đi, những cuộc dạo chơi công viên là bài học thực hành khám phá cuộc sống thường ngày mà chính tôi là người tiến hành và hướng dẫn con gái.

Trước khi vào công viên, chúng tôi chuẩn bị rất nhiều loại thức ăn: một khúc mía dài dành cho voi, mớ rau muống dành cho hươu nai, chuối và bim bim cho khỉ, hạt đỗ xanh và thóc cho chim v.v...

Trong mỗi cuộc du ngoạn với khoảng thiên nhiên bé nhỏ ấy, tôi lại bồi đắp cho con gái nhiều hiểu biết mới mẻ về sự sống quanh mình. Chẳng hạn:

- Mẹ oi, sao em nai ấy không chịu ăn hả mẹ?
- Mẹ nghĩ rằng, em ấy bị ốm con ạ!
- Mẹ ơi, làm sao để em ấy ăn bây giờ hả mẹ?
- Mẹ cũng không biết phải làm gì bây giờ, chúng ta sẽ nỗ lực, nhưng mẹ sợ là khó khăn đấy con gái yêu ạ! Khi mệt yếu, em ấy sẽ không hứng thú ăn, nhưng nếu em ấy hiểu rằng, nhiều khi phải tỏ ra thích ăn, quên cái mệt đi và ăn đầy đủ đúng bữa, ăn nghiêm túc vì biết rằng ăn là việc cần thiết nhất để sống được. Nếu không, em ấy sẽ mệt và ốm hơn. Có khi vì thế mà sẽ chết. Nhưng em ấy không
hiểu tiếng người, nên mẹ không thể giải thích cho em ấy điều quan trọng đó.

Bẵng đi mấy hôm, hai mẹ con tôi lại trở lại khu chuồng trại của lũ hươu nai. Minh Khuê đã khóc nức nở khi cô quản lý thông báo rằng em nai con ấy chết rồi. Minh Khuê khóc vì thương em nai con tội nghiệp và rồi, Minh Khuê tự rút ra một kết luận:

- Mẹ ơi, phải luôn tỏ ra ăn ngon miệng, phải cố gắng ăn đúng bữa mẹ nhỉ... nếu không sẽ bị chết vì đói như em nai tội nghiệp mẹ nhỉ.

Ngước lên nói với mẹ, tay níu vào vạt áo mẹ, đôi mắt con gái bé nhỏ của tôi ngấn lệ, điều cô bé nói chính là một hiểu biết thấm thía với con. Tôi gật đầu xác nhận điều con gái đã nhận biết và chúng tôi ôm nhau thật chặt, cảm thấy cần nhau hơn và yêu thương sâu sắc hơn. Hiểu biết về sự sinh - diệt vô thường ấy khiến cô bé Minh Khuê nhỏ xíu cảm thấy buồn và đau khổ trước cái chết của nai con, nhưng tôi hiểu sâu sắc rằng điều ấy là cần thiết, tôi hiểu tôi phải yêu con đúng cách và quý giá từng phút bên con, hướng dẫn con "thưc hành yêu thương cuộc sống", để con gái của tôi hiểu "Cuộc sống là hưu hạn và quý giá đến nhường nào!".

Đểđưa trẻ đự̛̣c thuyết phuc và mỗi ngày thêm vũng chãi "kỷ luật nội tâm" thì không có gì thiê̂t thực, trực quan, ân tượng và hiệu quả bằng cách cho đứa trẻ hiểu về sức manh đích thực của "bản năng gốc", mà ở đây là bản năng sinh tồn.

Tất cả mọi sự sống đều được đấng Hóa Công ban cho bản năng sinh tồn cực kỳ mãnh liệt - đó là bản năng thiêng liêng.

Tuy nhiên, với đời sống hiện đại dư thừa vật chất và sự hỗ trọ̣ của tiện nghi, sự "quên lãng" của các bậc làm cha mẹ, phần lớn những đứa trẻ của bạn trở nên nhạt nhẽo, nhõng nhẽo, yếu đuối và phiền hà v.v... vì chúng không được đánh thức "bản năng sinh tồn" trong minh. Chúng không có trực quan sinh động nào để hiểu sự sống quý giá nhưng mong manh và cần được bảo vệ, cần được nỗ lực tự chăm sóc ra sao?

Đừng trách những đứa trẻ nhõng nhẽo, phiền hà, mà hãy trách người lớn sống và dấn thân trên con đường thiên chức khi chưa thực sự minh triết và thấm thía về những bản năng thiêng liêng của sự sống.

Bạn thấy đấy, không nhất thiết cuộc khám phá nào cũng hân hoan vui vé.

Khám phá thế giới và từ đó hướng dẫn trẻ dần trưởng thành là hành trình có nhiều khi bạn nương theo tình huống cuộc sống dồi dào, để ân cần dạy bảo và hướng dẫn trẻ đối diện với nỗi buồn, với quy luật sinh diệt. Quy luật này là tất yếu của dòng đời, làm sao bạn che chắn, giấu giếm con trẻ mãi được. Đừng vô tâm "quên" dẫn dắt, giải thích cho trẻ hiểu được điều sâu sắc, quý giá trước hiện tượng sinh diệt của sự sống xung quanh.

Nếu bạn muốn đứa trẻ của mình vũng chãi nội tâm khi đến tuổi trưởng thành, thì có cách nào khác ngoài làm trỗi dậy mạnh mẽ, lành mạnh bản năng sinh tồn thiêng liêng trong tré. Bạn cũng nên bắt đầu huấn luyện, bồi đắp dần dần để trẻ hiểu biết, chấp nhận sự mất mát, sinh tử ngay khi còn thơ bé.

Bản năng sinh tồn là bản năng thiêng liêng nhất, đừng vì bạn vô tâm mà khiến bản năng này ở trẻ bị mài mòn, mờ nhạt trong một hành trình sống dư thừa vật chất nhưng thiếu minh triết, sáng suốt của một tình yêu tuệ giác.

Từng chút, từng chút một, phẩm chất của trẻ sẽ mạnh lên, vững lên, mạch lạc hơn nhờ những bài giảng về cuộc sống đầy sinh động và thiết thực của bạn - người thầy đầu tiên không có quyền miễn nhiệm.

## Làm trỗi dậy bản năng hương thượg năng lực kêt nôi xã hội

## Không còn nỗi sợ bóng ma của chứng tự kỷ và tăng động giảm chú ý

Bạn nhận ra khi hướng dẫn, dạy dỗ con cái, nguời phuơng Tây thuờng sủ dụng phưong pháp khich lệ và ngợi khen - đó là cách họ khoi dậy bản năng hwớng thuợng ở tré!

Khoi dậy bản năng là đî̃u dễ nhất, vì nó thuận theo quy luật, khi bạn thấu đạt điêu này, sẽ không còn đứa trẻ nào có nguy cơ trở thành nạn nhân của chứng rô̂ loạn phát triển và tăng động giảm chú ý!

Tiếng đứa trẻ ré lên, gào khóc đòi nọ đòi kia, sự việc cứ lây nhây kéo dài, người mẹ (hoặc người bố, hoặc cả hai bố mẹ) đua nhau giải thích, mua chuộc, mặc cả, dọa dẫm để đứa trẻ dừng dứt hành vi quấy nhiễu ấy, nhưng hoàn toàn bất lực. Trên khoang máy bay, nhiều người xung quanh đành phải chịu đựng không khí gia đình "bất đắc dĩ" ấy trong sự mệt mỏi và thái độ thiếu thiện cảm.

* Hoặc đứa trẻ cứ thản nhiên quấy rối những người xung quanh bằng cách giật đồ vật, hoặc tò mò nhìn chòng chọc vào mặt người đó gây cảm giác bị làm phiền.
* Hoặc đứa trẻ nằng nặc đòi bằng được thứ đồ vật mà nó yêu thích, mặc dù đồ vật đó thuộc về người khác.
* Hoặc đứa trẻ trút bát thức ăn thừa của nó vào bát canh hoặc bát nước chấm trên bàn tiệc chung của tất cả mọi người v.v...

Khi chứng kiến những hành vi đó của trẻ nơi công cộng, thông thường thái độ của những người mẹ hoặc ông bố trẻ như sau:

* Hoặc coi đó là chuyện bình thường của trẻ con và nghiễm nhiên buộc mọi người xung quanh phải chấp nhận chịu đựng cùng.
* Hoặc tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, không hề có bất kỳ sự can thiệp nào đối với "hành vi thiễu kiểm soát của trẻ", thể hiện sự thiếu trách nhiệm thực sự.
* Hoặc thể hiện thái độ kìm nén tột độ, mà tôi chắc chắn rằng, cơn giận dữ sẽ bùng phát sau đó không lâu.
* Hoặc chính họ cũng thể hiện một thái độ thiếu kiểm soát bằng những ngôn ngữ nóng nảy, kích động và la hét như đứa trẻ.

Những hiện tượng này vẫn thường xuyên xảy ra, làm huyên náo nơi công cộng: Trong khoang máy bay, nơi vui chơi giải trí, trong tiệm ăn, và "thảm họa" hơn là tại tư gia của một người bạn, có thịnh tình mời gia đình họ cùng những đứa trẻ đến chơi.

## Dạy trẻ tác hại của hành vi không đúng chỗ!

Mẹ mặc đồ lót ra đuờng nguời ta gọi me là bà điên đấy!
Tôi nhớ năm đó Minh Khuê 4 tuổi rưỡi, tôi cùng con gái đi mua sắm tại một khu thương mại lớn ở Hà Nội. Theo gợi ý của tôi, Minh Khuê chọn mua cho tôi một bộ đồ lót ren màu đỏ rất đẹp, đắt tiền, trong một tiệm thời trang của Hong Kong.

Tối đó, tôi làm hẳn một cuộc trình diễn thời trang đồ lót, đương nhiên Minh Khuê là khán giả - đồng thời là vị giám khảo duy nhất, nhiệt tình, nồng hậu reo lên "Đẹp lắm, đẹp lắm, mẹ ạ!". Tiếp theo đó, tôi khoác thêm tưi xách, đội mũ, mang giày cao gót và bước đi tung tăng như thể đang đi chơi ngoài phố, tôi bảo:

- Hay quá, tối mai mẹ sẽ diện bộ này để đưa Minh Khuê đi xem diễn kịch, chắc mọi người sẽ trầm trồ khen lắm.

Cứ mỗi lần tôi bận thêm đồ và bước qua bước lại với vẻ mặt đầy "khiêu khích, tự tin" như vậy, Minh Khuê càng lớn tiếng phản đối:

- Mẹ ơi, đừng!... Không ai mặc như thế ra đường... Mẹ oi, đừng! Mọi người sẽ tưởng mẹ bị điên đấy... xẫu hổ lắm...

Nhận thấy sự phản đối của con gái lên đến cao trào, tôi hỏi con:

- O, sao lại không mặc ra đường đượ? Nó đẹp và đắt tiền thế co mà?

Minh Khuê trố mắt nhìn mẹ và tuyên bỗ chắc chắn:

- Không ai mặc đồ lót ra đường, chỉ có người điên mới như thế mẹ nhé. Mẹ dạy con mãi rằng: "Mắm tôm thì được khen thom khiở bàn ăn hợp khẩu vị, nhưng nếu đưa vào phòng ngủ thì chúng ta chết khiếp vì nó 'hôi và thồ lắm' còn gì!"

Bạn thấy đấy, bằng trực quan sinh động, tôi đã khooi dậy, làm mạch lạc trong nhận thức của cô con gái nhỏ về tính "nghiêm trọng" khi cá nhân sai lệch nguyên tắc xã hội: cô bé tự rút ra hiểu biết sâu sắc, rằng cần phải thực hành các hành vi trong những giới hạn cho phép. Bằng hoạt cảnh ngắn trực quan sinh động, tôi giúp con gái tự nhận thức rõ ràng rằng, "hành vi phải đúng nơi, đúng thời điểm mớ được thừa nhận".

Chính năng lực hành vi xã hội cao hay thấp sẽ tạo ra sự khác nhau trong năng lực quan hệ, liên kết với những ngưòi xung quanh của bản thân đứa trė.

Tôi bảo: "Minh Khuê của mẹ giơi thật!".
Chúng tôi tiếp tục trò chơi đồ hàng. Tôi đề nghị Minh Khuê là khách hàng, còn tôi là người bán phở. Minh Khuê bảo: "Nhưng dẫu sao thì con cũng không ăn phở ở một quán của bà điên đâu, nhỡ bà ấy bỏ thuốc độc vào thức ăn...". Tôi lại hòa hoãn: "Vậy thì con là người bán hàng và mẹ là khách hàng vào tiệm của con ăn phở vậy". Minh Khuê lại tiếp tục chống chế: "Mẹ thấy không, nếu người điên vào tiệm ăn phở, bà ta sẽ quậy phá và tiệm ăn của con sẽ không ai vào nưa!".

Ngay lập tức, tôi ôm con gái vào lòng và khích lệ: "Con gái thật giỏi, con đã hiểu rằng, những hành vi không được xã hội chấp nhận, nếu mình không kiểm soát và không sửa chữa, sẽ khiến bản thân
thiệt thòi. Đói thì không được ăn vì không ai muốn bán thức ăn cho; không được vào rạp, không được đón tiếp ở nơi đẹp đẽ, sang trọng, không được ai vui vé, thân thiện bắt chuyện... và như vậy thì buồn và xấu hổ lắm, đúng không con?".

Minh Khuê tỏ ra là một người dẫn dắt tôi và cô bé hãnh diện vì tôi đã nhận ra cái sai của mình. Cô bé nhấn mạnh: "Thế nhé, mẹ hiểu rồi nhé, mẹ không bao giờ được mặc bộ đồ lót ren màu đỏ ra đường, dù nó rất đẹp, vì mẹ sẽ rẫt xấu hổ đấy!".

Tôi gật đầu xác nhận và nhấn mạnh thêm: "Con còn thấy điều gì không nên ở nơi công cộng nữa không nhỉ?"

Minh Khuê tỏ ra rất vững vàng, khi dõng dạc trả lời: "Là không được khóc nhè và ăn vạ me ạ! Là không được đòi những đồ vật mình thích nhưng của người khác mẹ ạ! Là phải biết kiểm soát không đòi hỏi những thứ mà chỉ ở nhà mới có! Là không được đòi nhưng món ăn mà trên bàn ăn không có, mọi người ăn gì thù mình cũng ăn được, mẹ nhỉ."

Tôi cười sung sướng: "Minh Khuê của mẹ thật giỏi, con đã ghi nhớ sâu sắc và luôn luôn thực hành đúng những điều mẹ hướng dẫn. Mẹ thật ngưỡng mộ con quá!"

Minh Khuê cũng nhìn tôi cười một cách bao dung: "Mẹ cũng thật giỏi quá, mẹ đã hiểu những điều con nói, mẹ đừng bao giờ quên, mẹ nhé!".

Bản năng hướng thượng là bản năng có sức sống mãnh liệt, tương đương với các bản năng gốc (bản năng sinh tồn và bản năng dục). Bản năng hướng thượng manh nha xuất hiện rồi mạnh lên ở các loài động vật cao cấp, có hệ thần kinh trung ương và có đời sống xã hội, nghi thức thực hành các hành vi xã hội, ở những loài động vật mà bản năng sinh tồn của mỗi cá thể có liên quan đến hành vi xã hội thông qua đời sống bầy đàn của nó như: khỉ, vượn, tinh tinh, chó sói, voi, cá voi, ngựa, hổ, sư tử, v.v...

## Bài học từ quan sát ơ loài vật

Bản năng hướng thượng, manh nha ở các loài động vật cao cấp đã hình thành đời sống bầy đàn - xã hội, biểu hiện như sau:

Cá thể khy sinh ra đã có bản năng kết nối xã hội bầy đàn $\Rightarrow>$ biết nhường nhịn, phối hợp, kết hợp, biết nhận ra bầy đàn mà cá thể đó là thành viên, cộng tác trong săn bắt mồi, cảnh giới. Do đó:

- Giúp khả năng sinh tồn của cá thể tốt hơn, an toàn hơn. Do đó:
- Cá thể nào có bản năng hướng thuợng mạnh hơn sẽ có cơ hội sống tốt hơn. Do đó:
- Cá thể có bản năng hướng thượng mạnh mẽ nhất sẽ có nhiều cơ hội trở thành con đầu đàn.

Để đảm bảo an toàn sinh tồn, mỗi cá thể trong bầy đàn luôn nỗ lực làm hài lòng lẫn nhau, biết dựa vào nhau và quan sát hành vi của nhau để cùng hành động nhịp nhàng, không rối loạn. Đó chính là cơ sở để "bản năng hướng thượng" trở nên mạnh mẽ, vì bầy đàn, hướng tới bầy đàn nhưng chính là vì an toàn cho bản thân.

Do đó, bản năng hướng thượng là yếu tố bộc lộ sự tiến hóa mạnh ở loài người: Đó là năng lực xã hội, năng lực kết nối cá nhân với xã hội, biết chung sống và hài hòa; vượt cao hơn nữa là năng lực tình yêu tha nhân, cảm thông và từ ái.

Ở mỗi cá nhân, bản năng hướng thượng lại bộc lộ mạnh yếu khác nhau, đem đến chất lượng sống khác nhau.

Từ hiểu biết cơ sở về "bản năng hướng thượng" này, chúng ta sẽ được "khai sáng" về định nghũa "Hạnh phúc" theo một cách tường minh và không mo hồ.

Cảm nhận về hạnh phúc ở mỗi cá nhân vì thế phải được cảm nhận trong tính toàn vẹn.

Hạnh phúc không chỉ là cảm giác sung sướng, hưởng thụ, hưởng lạc vật chẫt, khoái lạc nhưng bản năng gốc còn gọi là sự nhận lấy về mình trong thứ "tình yêu vị kỷ, ích kỷ".

Hơn thế nữa, cảm nhận "hạnh phúc" nhiều phần là sự hào sảng tâm lý, cảm thấy được sự "ghi nhận, tôn trọng, thừa nhận" của người xung quanh, xã hội, cộng đồng đối với bản thân.

Do đó, để một đứa trẻ được hạnh phúc bền vững, bạn phải biết khơi dậy, bồi đắp, làm mạnh lên "bản năng hướng thượng" của trẻ.

Bản năng hướng thượng ở mức độ, trình độ cơ sở được thể hiện cụ thể và trực quan sinh động thông qua hệ thống các hành vi "xã hội cho phép" mà đứa trẻ nên được hướng dẫn để thực hành thuần thục, chẳng hạn như: Không quấy rối nơi công cộng, không làm phiền người khác, không gây ồn ào, không phá phách, thao túng đồ dùng và không gian của người khác.

Muốn đứa trẻ của bạn hiểu biết và dần dần thuần thục những điều này thì chính bạn, trong vai trò người thầy dẫn dắt, cần có một phong cách sống và lối sống thể hiện sự tôn trọng đặc biệt đối với hệ thống giá trị đó. Bạn không thể bồi đắp cho con mình những phẩm chất mà bạn mơ hồ hoặc chưa có được.

Bản năng hướng thượng khi đạt đến một mức độ cao sẽ trở thành phẩm chất khiêm nhường và biết tôn trọng sự khác biệt không gian đời sống xã hội, do đó, nó là văn hóa sống của bạn. Trước tiên con trẻ sẽ học những bài học từ hành vi sống của bạn. Sau đó, nó sẽ được thuyết phục bởi những gợi ý từ trực quan sinh động mà bạn đem đến.

Cùng với các bản năng gốc vốn là yếu tố thiêng liêng của sự sống, bản năng hướng thượng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để bồi đắp kỷ luật nội tâm cho trẻ. Mọi kỷ luật cứng dội vào từ bên ngoài, chẳng hạn như những nội quy, nguyên tắc và những cấm đoán từ người lớn dội xuống trẻ, sẽ trở thành áp lực và làm trỗi dậy thái độ phản ứng, phản kháng tiêu cực nếu đứa trẻ đó không được bồi đắp về kỷ luật nội tâm.

Ngược lại, khi trẻ có kỷ luật nội tâm vũng vàng, được khơi dậy bản năng hướng thượng - năng lực kết nối xã hội một cách mạnh mẽ, đẹp đẽ - thì trẻ sẽ chủ động, tự nguyện thực hành nội quy và
quy định tại nơi sinh hoạt cộng đồng vì nó hiểu rằng đó là cách để nó có được sự tôn trọng, yêu mến và tự do cá nhân trong xã hội.

Đó chính là sự khác biệt ở từng đứa trẻ được hướng dẫn khác nhau về bản năng hướng thượng từ những người mẹ khác nhau. Đó cũng chính là năng lực thực hành hành vi xã hội cao hay thấp của mỗi đứa trẻ.

Nói các khác, dạy trẻ biết tôn trọng các nguyên tắc ứng xử nơi công cộng, tôn trọng người khác nghĩa là làm mạnh lên trong trẻ bản năng hướng thượng - bản năng kết nối xã hội vốn có trong tiềm thức tiến hóa của não bộ. Và đó là một lợi thế trên góc độ giáo dục.

Bạn cần phải nắm lẫy cơ hội này ngay khi trẻ còn nhỏ, khi trẻ chỉ sống trong những mối kết nối xã hội phạm vi gia đình, để hướng dẫn trẻ những nguyên tắc ứng xử "được phép" và "không được phép" với thái độ chu đáo ân cần, nhưng kiên định. Đó là cơ sở để con trẻ của bạn bước ra xã hội rộng lớn hơn với một nội tâm trật tự và an hòa.

Như vậy, hai giá trị kỷ luật nội tâm và tự do được là chúnh mình không triệt tiêu nhau như nhiều người nhầm tưởng, mà chúng bổ sung cho nhau, tạo nên hạnh phúc đích thực của mỗi cá nhân đứa trẻ.

## Bản năng kết nối xã hội lành mạnh - hệ miễn dịch giúp trẻ phòng ngừa chứng rối loạn phát triển

Rất nhiều cha mẹ nhầm tưởng tai hại rằng sự nổi loạn và gây rối của trẻ nơi công cộng là bộc lộ nhu cầu tự do mạnh mẽ. Một đứa trẻ không có năng lực xã hội, bối rối trước mọi quy chế về hành vi xã hội cho phép sẽ luôn bấn loạn trong tâm hồn và trí tuệ. Nó không thể là một đứa trẻ có năng lực sáng tạo dồi dào.
"Thanh tâm - viễn tri" là bài học về kiểm soát tâm lý và làm sạch tâm lý đơn giản nhất.

Khi kỷ luật nội tâm vững vàng, đứa trẻ cảm thấy hoàn toàn bình an và do đó nó có được nguồn năng lực thuần khiết, dồi dào, mạnh mẽ và không xung đột.

Kỷ luật nội tâm chính là sức đề kháng, là hệ miễn dịch tốt giúp trẻ "an toàn" trước các chứng rối loạn phát triển và tăng động hay tăng động giảm năng lực tập trung chú ý, vốn là những "tâm bệnh" mà đáng tiếc, hiện tại trẻ nhỏ có nguy co tỷ lệ mắc tăng cao.

Tôi từng gặp nhiều bậc bố mẹ chiến đấu, vật lộn với con cái mới lên 4 lên 5 trên hành trình làm cha mẹ của mình. Đôi khi, tôi được nghe những lời than vãn đầy bất lực: "Thôi đành chịu vậy, 'cha mẹ sinh con trời sinh tính', cũng chả biết làm sao nữa".

Thực lòng, tôi cho rằng những vấn đề đó không quá nghiêm trọng và không đáng sợ.

Khi cha mẹ nhận thức được rằng hãy nương theo, hãy dựa vào "bản năng huớng thượng"; hãy nỗ lực thực hành hành vi giao thức tình cảm, để khích lệ, khởi động, kích hoạt tích cực vùng chủ về năng lực tư duy, biểu đạt ngôn ngữ trên vỏ đại não của trẻ.

Từ sự hiểu biết tuệ giác đó, chúng ta kiên trì một công cuộc sửa chữa, làm lành lặn trở lại đứa trẻ, đưa trẻ trở về bản chất mà nó vốn thễ: có bản năng hướng thượng mạnh mẽ, bản năng khao khát được mọi người nhìn nhận, ghi nhận, trìu mến, yêu thương. Đây chính là năng lực kết nối xã hội của trẻ chứ đâu có gì xa lạ, bí hiểm?

Trả lại cho đứa trẻ bản năng kết nỡi xã hội lành mạnh, mọi sai lệch tâm lý của trẻ sẽ tự mất. Tồi tin tưởng mạnh mẽ rằng, chứng rối loạn phát triển ở trẻ em phần lớn là tâm bệnh, do môi sinh là chính, chứ không phải là những khiếm khuyết về đại não.

Chỉ cần bạn làm những điều đơn giản như vậy một cách bền bỉ và luôn có niềm tin vững vàng, đến một ngày, chính bạn sẽ mạnh mẽ khẳng định rằng: "Đứa trẻ của bạn không bao giờ có thể trở thành nạn nhân của chứng rối loạn phát triển, căn bệnh tăng động và giảm sức chú ý, mà xã hội vẫn đang coi là một căn bệnh đáng sợ có xu hướng tăng cao ở trẻ $\mathrm{em}^{\prime \prime}$.

Thực chất, rối loạn phát triển hay tăng động giảm sức chú ý chính là do chúng ta chưa làm trỗi dậy bản năng hướng thượng ở
những cá thể trẻ vốn đã có một vài khiếm khuyết bẩm sinh và môi sinh tiềm ẩn nguy cơ cao như:

Năng lực ngôn ngữ phát triển chậm, điều này là nguyên nhân vì sao bé trai có tỷ lệ mắc chứng rối loạn phát triển, chứng tăng động giảm chú ý nhiều hơn.

Môi trường nuôi dưỡng bị lệ thuộc nhiều vào thực phẩm chế biến, bị lạm dụng tân dược, hóa chất, bị phơi nhiễm các chất thải kim loại thải nặng như chì, nhôm v.v... thông qua sự hít thở khí thải đường phố, khu công nghiệp, làng nghề, thông qua nguồn nước sử dụng bị ô nhiễm nặng v.v...

Các giao thức tình cảm hạn chế (người nuôi dưỡng ít có thời gian ân cần trò chuyện, ở gần).

Nếu bạn tỉnh táo và bền bỉ tháo gỡ dần dần những nguy cơ mang tính môi sinh, và bền bỉ chỉ dẫn cho trẻ bằng trực quan sinh động để khôi phục "bản năng hướng thượng" nơi con trẻ thông qua các giao thức tình cảm và ngôn ngữ, tôi tin rằng, sẽ không có người mẹ nào phải lo lắng về "bóng ma" rối loạn phát triển đối với con của mình! Hãy tin tôi!

Tôi từng được nghe những lời khen mà như phàn nàn na ná thế này: "Vì con chị hiền nên chị dạy gì nó cũng nghe, chả bù cho con em , nó cá tính và ương bướng lắm, không làm sao mà dạy được".

Hoặc: "Em không hiểu sao Minh Khuê có thể học được nhiều như thế!".

Tôi muốn bật mí cho các bạn một bí quyết quý giá hơn cả kim cương: Hãy khơi dòng và bồi đắp, khích lệ để bản năng hướng thượng của trẻ ngày một mạnh mẽ, trực quan và minh triết. Khi bản năng hướng thượng trở nên mạnh mẽ thì đây là yếu tố cốt lõi, giá trị để làm nên một nội tâm có kỷ luật tự thân vững vàng.

Kỷ luật nội tâm, kỷ luật tự thân, kỷ luật tự giác thực ra là những cách gọi khác nhau cho một phẩm chất. Khi đã sở hữu và thuần thục phẩm chất này, trẻ sẽ trở nên đẹp đẽ như một dòng chảy
hiền hòa, tự nhiên và dào dạt. Đứa trẻ trở nên giàu năng lượng, giàu sáng tạo và tràn đầy sức sống.

Đó cũng chính là bí quyết của tôi và Minh Khuê. Chúng tôi biết và thực hành điều này từ những ngày tháng đầu tiên khi Minh Khuê chào đời, thông qua việc rèn luyện và thuần thục các phản xạ có điều kiện. Đó là cơ sở đầu tiên của "năng lực kiểm soát hành vi" xã hội cho phép. Nó giúp hệ thần kinh trung ương trở nên thuần thục, mang lại sự vững vàng và tự tin cho nội tâm mãi mãi về sau.

## Muón trẻ tập trung cao đọ trong học tập, hây giúp trẻ̉ hiéu biết vê bản năng tính dục từ sớm nhát

## Giáo dục giới tính cho trẻ ngay từ 0 tuổi!

Khi bạn có con, dù mới ở dạng bào thai, rồi nhũ nhi, ấu nhi, bạn lúc nào cũng đau đáu kỳ vọng con học hành giỏi giang, còn việc giới tính của con là trai hay gái thì đã được ông trời an bài rồi, bạn không cần quan tâm nữa! Bạn nôn nóng tìm kiếm các dự án giáo dục sớm, nào là học toán cho trẻ thông minh, học tiếng Anh, học âm nhạc, học vẽ, v.v... Bạn sẵn lòng đáp ứng mọi khoản chi phí khi ai đó thuyết phục rằng họ sẽ đào tạo con bạn trở nên thông minh vượt trội, nắm bắt nhanh chóng mọi kỹ năng cuộc sống, đáp ứng tốt với thời đại, v.v...

Rồi nữa, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những bài viết với các chủ đề na ná thế này: Cho trẻ bú mẹ là tốt nhất! Làm thế nào để bé ăn ngoan? Các phương pháp ăn dặm tốt nhất cho trẻ? Thức ăn hoàn hảo cho bé dưới 4 tuổi? Đó là cách chúng ta quan tâm đến bản năng cơ sở quan trọng - "bản năng sinh tồn" cho trẻ. Vì đây là bản năng bộc lộ rõ rệt, hiển lộ, trực quan nên thu hút mối quan tâm lớn của bố mẹ.

Một bản năng cơ sở quan trọng tương đương, có ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống lâu dài mà nếu giáo dục sai sẽ dẫn đến hậu quả dai dẳng suốt cuộc đời của đứa trè, đó là "Bản năng tính dục". Tiếc thay, những chỉ dẫn cho trẻ từ sớm về bản năng cơ sở này lại bị phớt lờ đi, hoặc giấu giếm ít nhất khoảng 9-10 năm đầu đời - một
quãng thời gian dài trong giai đoạn 18 năm kim cương của trẻ. Chỉ đến khi, những biểu hiện "tức nước vỡ bờ" hiển lộ, chúng ta mới cuống cuồng tìm hiểu để "ngăn chặn" nó.

Điều này là một lãng phí lớn, nếu không muốn nói là một sai lầm quá lớn!

Nhiều dự án giáo dục từ rất sớm, rồi nuôi con khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn được thực hiện với kỳ vọng biến con trẻ của bạn trở thành thiên tài. Nhưng tôi chưa nghe ai nói về dự án giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm! Bởi thực tế đã minh chứng: Không một dự án ngắn hạn nào có thể dạy trẻ thấu đáo những hiểu biết cần thiết, thiêng liêng về giới tính hiệu quả, từ ái và đầy nhân phẩm! Tất nhiên, đó là bởi môn học này thật sự rất khó và đòi hỏi một dự án giáo dục sớm dài hơi.

Điều đặc biệt quan trọng là nếu bạn không giúp trẻ hiểu biết về giới tính của mình, không trân trọng nhu cầu hiểu biết của trẻ về giới tính nói chung, của chính mình và của bạn bè xung quanh thù làm sao bạn giúp trẻ tự an hòa nội tâm được? Do đó, trẻ không thể có được sự tập trung toàn bộ - một phẩm chất cần thiết để việc học hành của trẻ trở nên hiệu quả. Tôi chưa nói đến vấn đề lệch lạc giới tính ở giới trẻ, phần lớn nguyên nhân của sự lệch lạc là do môi sinh và giáo dục tâm lý sai, những cá thể lệch lạc bẩm sinh và rối loạn hormone (do Ông Trời an bài) chiếm tỷ lệ rất thấp. Tôi nhấn mạnh điều này và nó có thực tiễn toàn cầu, không riêng ở Việt Nam.

Bản năng tính dục vô cùng thiêng liêng, giống như bản năng sinh tồn và bản năng hướng thượng (bản năng kết nối quan hệ xã hội).

Nếu bản năng tính dục - thứ bản năng thiêng liêng, gốc rễ, quan trọng, luôn hiện diện và mãnh liệt, giúp phân biệt giới tính đứa trẻ, lại luôn bị xao nhãng, bị lờ đi, bị giấu giếm, ngăn chặn, nó sẽ tìm cách để giải phóng năng lượng bản năng gốc theo cách ứng phó và tiêu cực. Khi trẻ đến tuổi dậy thì, bản năng ấy bị tích tụ, kìm nén vì thiếu hiểu biết.

Những sai lạc trong dẫn dắt của bạn đối với trẻ tạo ra một lỗ hổng lớn, nó khiến đứa trẻ luôn bị ám ảnh về bản năng tính dục, bị hối thúc bởi sự tò mò của bản năng, do đó, một thực tế ở rất nhiều trẻ, bản năng tính dục luôn có nguy cơ biến thành ngọn núi lưa chỉ chờ co hội là phun trào không thể kiểm soát.

Cha mẹ thường có kiểu suy nghĩ: để yên cho nó học hành, cứ vẽ đường cho hưou chạy, xấu một tí, vụng về một tí, vô duyên một tí lại đỡ rắc rối v.v... Những phương pháp né tránh sự phát triển giới tính lành mạnh như trên, hoặc thả nổi theo kiểu: "Tự mà tìm hiểu, ngày xưa chúng tao có ai dạy đâu mà vẫn biết tuốt v.v..." đều là cách hành xử thiếu ân cần với trè, cần được thay đổi.

Khi chào đón đứa tré lọt lòng, bạn biết giới tính của đứa trẻ. Khi ã̃y, trẻ đã có biểu hiện giới tính, và đương nhiên trẻ được quyền nhận từ bạn những bài học đầu đơi về giới tính, thông qua mọi tinh huống cuộc sống: màu sắc đồ dùng bạn dành cho đứa trẻ, cách chăm sóc, ẩm thực mà bạn chọn cho con, cách giao tiếp, bày tỏ cảm xúc, cách khích lệ con "Ôi, phải can đảm lên chứ, chàng trai." hay "Con gái của mẹ khéo tay quá!", v.v... Giáo dục giới tính cho tré cần được bắt đầu ngay từ sóm nhất, nếu bạn muốn con tré của mình luôn vui vẻ và lành mạnh!

Bạn muốn con mình hạnh phúc, giỏi giang, vì thế, bên cạnh việc nuôi duỡng về thể chất, huớng dẫn trẻ học hành, bạn cũng cần trực tiếp hướng dẫn giới tính cho tré. Đây là việc làm cần thiết và đòi hỏi phải tiến hành từ rất sớm, bền bỉ, ân cần, kiên nhẫn và tràn đầy tuệ giác.

Môn Giáo dục giới tính cho trẻ, phải được bắt đầu chủ động từ cha mẹ - nguời thầy đầu tiên và không có quyền miễn nhiệm của trẻ, chứ không thể là ai khác. Bạn càng tiến hành sớm bao nhiêu, ân cần, tinh tế và hiểu biết bao nhiêu, bạn càng cho thấy mình yêu con, chăm sóc tâm hồn của con chu đáo, sáng suỗt và đúng đắn bẫy nhiêu!

Bở, chỉ đứa trẻ nào biết chắc chắn nó thuộc giới tính nào, trai hay gái, hiểu biết một cách tự nhiên về bản năng tính dục, được trang bị
những kiến thức sinh động để có thể tự quan sát, ghi nhận sự trưởng thành tính dục của bản thân mới thật sự có được "trật tự của chính mình", tức là có được kỷ luật nội tâm vững chãi.

Chỉ khi đứa trẻ an hòa với bản thể của chính mình, thì mới có thể hy vọng đứa trẻ đó được tâm thế thanh tâm - viễn trí: Nội tâm thanh bình, thanh thản, thì trí tuệ mới bay xa, mới sáng tạo mạnh mẽ!

Thành công đích thực của cuộc đời là được sống hoan hỉ với giới tính đích thực của chính mình.

Thành công đích thực của hành trình dẫn dắt con cái là được thấy trẻ lớn lên mơn mởn hài hòa với giới tính tràn đầy của nó.

Đứa trẻ hợp thông với bản thể, với tự nhiên và hãnh diện với giới tính của nó phải được coi là mục tiêu dẫn dắt con cái của những người mẹ Việt!

Chưong 5

## BÒI ĐẮP PHẢ̉M CHẤT CÓT LÕI BỀN VƯNG NHƯ KIM CƯƠNG

## Dạy trẻ biết kiểm soát cảm xúc

## Không né tránh thực tế!

Tôi nhớ như mới ngày hôm qua thôi, cái cảm xúc đưa con đến lớp mẫu giáo buổi đầu tiên. Tôi nhớ lắm, bởi chính tôi cũng phải vượt lên bản thân để kiểm soát cảm xúc!

Như nhiều bà mẹ khác, tôi đăng ký cho Minh Khuê vào học Trường Mầm Non số 10 của quận Ba Đình, theo đúng tuyến, lại phù hợp với tuyến đường tôi đến cơ quan. Khoảng 10 ngày trước buổi tựu trường đầu tiên, chiều muộn nào tôi cũng tranh thủ chở con đến trường Mầm Non số 10 để Minh Khuê chạy nhảy, ý đồ là giúp con quen với khung cảnh, gặp các cô trong trường để con quen dần với các cô.

Trước ngày Minh Khuê đi lớp, tôi và con gái nói chuyện rất "nghiêm túc" rằng: "Từ mai con sẽ đến lớp để học hát, học múa và học ăn đúng giờ, ngủ đúng thời gian v.v... đấy là việc rất quan trọng v.v..." Tôi nhấn mạnh với Minh Khuê rằng, vì nó rất quan trọng nên "Chúng ta phải tỏ ra chững chạc nhé. Con ở lớp học và mẹ đi làm, chúng ta tạm xa nhau một thời gian. Chắc chắn là mẹ nhớ con lắm và mẹ tin là con cũng rất nhớ mẹ, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của mẹ con mình".

Tôi nhìn vào mắt con và nói với con rất lâu về cảm giác đi học không thoải mái như ở nhà ra sao? Nhớ mẹ như thế nào? Và Minh Khuê bày tỏ suy nghĩ của bé: "Nhưng mà vẫn phải đi học mẹ nhỉ, vì mẹ đã nói rằng đi học là rất tốt mà..." Trong ánh mắt bé, tôi nhận thẫy bé có chút phân vân, lo lắng, nhưng lời nói bé thốt ra đã giúp bé có thêm ý chí.

Lúc này, tôi thấy thương con lắm, muốn ôm con vào lòng, nhưng tôi không làm thế, tôi mỉm cười và nói: "Đúng rồi, con thật thông minh và rất nghị lự̛!"

Buổi tựu trường diễn ra với thật nhiều ấn tượng. Rất nhiều bé mặc đẹp, được bố mẹ hay ông bà đưa đến trường. Không khí náo nhiệt nhưng "nổi bật" nhất là tiếng khóc thút thít, rồi khóc to, gào lên v.v... đòi theo người thân về nhà, không muốn vào lớp!

Minh Khuê được mẹ mặc đẹp, dắt tay vào trường. Hai mẹ con đi thong thả. Tôi hỏi: "Con có ổn không?" Minh Khuê nhìn mẹ trả lời: "Con ổn, mẹ ạ." nhưng mắt ngấn nước, chực khóc.

Tôi ngồi xuống, kiểu chân quỳ bên con, nhìn sâu vào mắt con, vỗ nhè nhẹ lên lưng con và nói: "Hãy can đảm lên con gái, chúng ta chỉ tạm xa nhau 8 tiếng thôi!"

Nói rồi tôi lục balo, đưa cho con chiếc đồng hồ báo thức của hai mẹ con vẫn dùng, và dặn bé: "Khi nào kim ngắn chỉ số 4 , kim dài chỉ số 12 , con nhìn ra cửa sẽ thấy mẹ đứng đợi con rồi. Mẹ con mình cam kết thực hiện nhé, không ai được sai... Con hãy tin mẹ nhé!"

Sau khi tôi nói xong, Minh Khuê tỏ ra can đảm hơn, ôm hôn mẹ rồi mạnh dạn bước vào lớp, nơi cô giáo đang chờ đón bé.

Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của tôi trong khoảng thời gian Minh Khuê mới tựu trường là bằng mọi giá thực hiện đúng cam kết với con là đón con đúng giờ.

Mặc dù vậy, khi trao Minh Khuê cho tôi sau buối học đầu tiên, cô giáo kể một câu chuyện làm tôi rất xúc động: Sau giấc ngủ trưa, Minh Khuê ngồi chooi đồ hàng rất say sưa... rồi bỗng cô giáo phát hiện con đang khóc. Cô hỏi: "Con khóc à?" Minh Khuê đáp: "Không ạ, nước mắt tự chảy ra, cô ạ!"... Cô hỏi tiếp: "Con nhớ mẹ à?" Minh Khuê trả lời: "Con không nhớ mẹ, con chỉ nghĩ đến mẹ thôi...".

Câu chuyện ngày đầu tiên Minh Khuê đến lớp mẫu giáo chỉ là một tình huống trong chuỗi tình huống sư phạm mà tôi dựa vào thực tiễn cuộc sống để giúp con gái biết kiểm soát cảm xúc, tức là rèn luyện trẻ có nghị lực và chịu đựng dần những sang chấn
tâm lý từ mức độ nhỏ... tăng tiến dần, để giúp con có một nội tâm khỏe khoắn, một tâm hồn cân bằng khi thành niên!

Trong cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế, Lưu Vệ Hoa dùng cách hàng ngày chủ động đưa con đứng trước quầy hàng bán thịt xiên nướng, nhưng không mua cho con gái - món ăn mà cô bé Lưu Diệc Đình rất mê - để rèn luyện cô bé biết kiểm soát, kìm nén con thèm.

Tôi không đồng quan điểm hà khắc đó. Tôi áp dụng cách rèn luyện giản dị và thực tế: giúp con nhìn thẳng vào những vấn đề nảy sinh trong sinh hoạt, giúp con chuẩn bị tâm lý để chủ động đón nhận nó.

Ví dụ: Khi đưa con đi tiêm, tôi bảo con: tiêm tê vào chân răng để nhổ cái răng sữa "gan lỳ" không chịu rụng cũng khá đau con ạ, nhưng mẹ sẽ nói để bác sĩ giúp con đỡ đau nhất. Tuy nhiên, cơn đau ấy sẽ qua nhanh vì chúng ta chủ động tiêm để chiếc răng được thay đúng lúc, răng thay mọc đẹp nhất có thể! v.v...

Thông qua tình huống cuộc sống, tôi chuyển hóa thành các tình huống sư phạm, giúp con đối diện với các vấn đề chứ không lảng tránh hay bao biện, nói chại đi.

Sự nói chại (nói dối để đánh lừa trẻ), bao biện, có một phản tác dụng là nó "vô tình" khiến đứa trẻ mắc căn bệnh "đổ lỗi cho khách quan" khi không hoàn thành việc gì đó, hay không thể vượt qua một rào cản tâm lý nào đó.

Tôi cho rằng, cho tré thấy được thực tế, giải thích ân cần và giúp trẻ tháo gỡ tâm lý cũng như tìm cách giải quyết thỏa đáng vấn đề là rất quan trọng để nâng cao dần nội lực, vững vàng trong nội tâm của trẻ.

Vượt qua những chướng ngại tâm lý là điều dường như moo hồ, tinh vi, không rõ ràng, nhưng nó rất có ý nghĩa trong việc giúp trẻ tự nhận thức được phẩm giá bản thân dù không cần ai khen tặng; giúp trẻ không sợ hãi trước những phán xét thiếu thiện chí, hay hiểu nhầm từ bên ngoài. Lâu dần, phẩm chất này nhuần nhuyễn giúp trẻ có được sự tự tin đích thực trong khiêm nhường vì thấu hiểu bản chất thực sự của vấn đề.

# Đựng so sánh và hãy luôn so sánh 

Nộ lực là phấm chất quý glá của hạt mâm

## Đừng so sánh!

## Đúa trẻ hoàn hảo có tên: "Con người ta"

Tôi có hai chị bạn rất thân, đều là những người phụ nữ rất thành đạt trong công việc, có trình độ được đào tạo trên đại học, có gia đình hạnh phúc. Đương nhiên, chúng tôi thân nhau vì cùng chung nhiều quan điểm về hạnh phúc và nuôi dạy con cái. Chúng tôi có một điểm tương đồng nữa là cùng trên hành trình dẫn dắt những "nàng công chúa" của mình trong "giai đoạn kim cương của cuộc đời".

Cách của chúng tôi là nỗ lực để các cháu gái kết nối cởi mở, thân thiện với nhau.

Và dưới đây là hai bài học khá buồn mà chúng tôi đã có lần rút kinh nghiệm với nhau.

## - TÌNH HUỐNG

Hồi lớp 3 và lớp 4, Minh Khuê được cô giáo xếp ngồi cạnh bạn H , một chiều nọ đón con sau buổi tan trường, thấy con gái bé bỏng đang nức nở khóc. Tôi hỏi: "Sao thế con yêu?", bé vẫn không thôi nức nở, chìa cuốn vở chính tả cho mẹ xem.

Trong một cuốn vở nét chữ cân phương, đều đặn của con, có điểm 10 đỏ chót của cô giáo với lời phê trìu mến: "Con viết chữ rất đẹp, giữ gìn vở sạch sẽ, cô biết con rất yêu cuốn vở này, cô khen con nhiều lắm!".

Nhưng buồn thay, những lời phê của cô giáo và cả trang vở của Minh Khuê đã bị bạn nào đó dùng bút xóa trắng xóa nghệch ngoạc, bẩn thỉu. Tôi chợt thấy buồn vô cùng, vừa thương con vừa không biết mình sẽ cư xử thế nào để dừng dứt việc này trong tương lai, để mọi đứa trẻ đều hoan hỉ.

Lúc ấy, tôi đã linh cảm hiểu rằng bạn nhỏ nào đã làm việc này. Không hiểu sao, tôi thông minh thế, tôi ôm con vào lòng và nói nhẹ nhàng: "Thật ra thì mẹ cũng tiếc trang vở đẹp, nhưng mẹ và cô giáo đều tin tưởng ở con, và trong thời gian tới, con sẽ có những trang viết đẹp như thế, nên không có gì phải buồn, con nhé".

Lời nói của tôi đã khiến bé Minh Khuê cảm thấy thoải mái và không bị bế tắc nữa, bé ngừng khóc luôn.

Tôi nhìn vào mắt con và hứa rằng, con hãy yên tâm, mẹ hứa những việc tương tự sẽ không xảy ra nữa! Nói vậy, nhưng ngay lúc đó, tôi chưa biết mình sẽ xoay xở thế nào, tôi chỉ biết rằng mình sẽ tìm ra cách.

Mấy ngày sau, tôi tìm cách gặp cô giáo trong khuôn viên trường khi cô trỗng tiết. Tôi chân thành trao đối với cô hiện tượng con tré làm bẩn vở bạn chỉ vì bạn được cô khen. Là giáo viên lâu năm, cô giáo hoàn toàn có kinh nghiệm và trải nghiệm những tình huống tương tự, nên phản ứng của cô rất bình thường, nhưng tôi tin, về nhạy cảm sư phạm, thì có thể, cô đã không có những cảm nhận giống tôi.

Tôi gợ ý để cô hiểu rằng, đứa trẻ nào cũng muốn được khen và khích lệ, nếu cô giáo dựa trên những cố gắng từng ngày của đứa trẻ đó và không quá nghiêm khắc để đưa ra lời khích lệ đích đáng, làm trẻ thấy đúng, thấy phục và sẽ vô cùng sung sướng vì được khen.

Tôi cũng gợi ý cô giáo đừng dùng biện pháp "khích tướng" kiểu: "Đấy cả lớp nhìn xem, bạn Minh Khuê viết đẹp và giữ vở sạch sẽ thế này cơ mà. Tại sao, bạn H , bạn Y , bạn Q lại để vở bẩn thỉu thế?".

Tôi phải "lựa lời" để tránh làm cô hiểu nhầm rằng tôi không thích cô khen con gái mình, nhưng tôi cũng nỗ lực để cô giáo hiểu,
trẻ cần được sống trong một môi trường an hòa, không ganh đua, đố ky, căng thẳng chỉ vì chúng luôn bị đưa ra so sánh với nhau.

Đứa trẻ bị chê, bị so sánh sẽ tổn thương đã đành, đứa trẻ được khen, được đưa ra làm gương cũng bị tổn thương sâu sắc, căng thẳng tột bậc.

Buồn thay, phương pháp so sánh và khích tướng ấy, đến giờ vẫn là "giáo pháp" kinh điển trong giáo dục nhân cách và nội lực cho trẻ ở Việt Nam.

Cũng trong thời gian ấy, Minh Khuê thường hay phải báo cáo với mẹ tình trạng mất viên tẩy, cái bút xóa, thước kẻ hay mấy cái nhãn vở màu hồng mẹ làm cho, v.v... Tôi không thể nói qua quýt kiểu như: "Chắc con làm rơi đâu đó." hay "Ui dào, cẩu thả thì mất chứ sao!" hay "Sao mới bé tý đã có đứa gian thế cơ chứ, bực mình thật!", v.v...

Tôi ân cần giải thích với con rằng: "Chúng ta đi học và chúng ta trang bị những dụng cụ học tập, đôi khi có mất mát cũng là chuyện bình thường. Nếu lỗi là do mình cẩu thả, chưa cẩn thận, thì con hãy cẩn thận hơn, con nhé, vì bé thì mất cục tẩy nhưng lớn lên có thể mất cả cái ô tô hay nhà cửa đấy con ạ. Tuy nhiên, nếu con đã cẩn thận rồi mà vẫn mất, thì có thể bạn nào đó thích quá mà cầm về, chúng ta hãy kiên nhẫn để tìm hiểu, con nhé!"

Quả nhiên, một thời gian sau, chị bạn thân gặp tôi và bảo: "Em ơi, hôm qua, vợ chồng chị bị choáng vì H đấy. Chỉ vì nó cứ nằng nặc đòi đi mua sắm và ăn KFC vào giữa tuần. Chị bảo: 'Đấy, con nhìn bạn Minh Khuê mà học tập, bạn ấy có bao giờ đòi đi mua sắm hết thứ này đến thứ kia như con đâu. Bạn ấy cũng không đòi mẹ đưa đi ăn KFC bao giờ, vì bạn ấy biết thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe'.

Chị vừa nói dứt câu, thì nó bật khóc nức nở: Bố mẹ yêu cái Khuê thì đưa nó về mà nuôi, con ghét mẹ, con ghét cái Minh Khuê, con vẫn lấy đồ dùng học tập của nó rồi vứt xuống rãnh thối vì con ghét nó.

Nghe bé H nức nở gào khóc, vợ chồng chị mới choàng tỉnh, rằng mình đã sai. Chị và bố nó dỗ mãi, nó mới chủ chỗ nó giấu những thứ lẫy của Minh Khuê 'chỉ vì cho bõ cơn ghét bạn', chỉ vì bố mẹ cứ đưa bạn Minh Khuê ra khích tướng nó."

Chị nói và lục ra một đống những đồ dùng học tập mà Minh Khuê nắn nót viết tên lên đó, chị luôn miệng nói: "Chị xin lỗi nhé!".

Chia tay chị, tôi lặng lẽ khóc, vì tự thấy mình đã biết nhẫn nhịn ra sao để không làm sự việc trầm trọng thêm. Tôi khóc, bởi lẽ, tôi linh cảm thấy rằng, con gái bé bỏng của tôi bị khá nhiều bạn trong lớp "ghét oan" như thế, chỉ vì bố mẹ các bạn đã dẫn dắt, "khích tướng" đứa trẻ của họ bằng phép so sánh sai lầm trầm trọng ấy.

Chúng tôi đã phải gánh chịu khá nhiêu hậu quả vốn là hệ lụy của "giáo pháp" so sánh trên suốt hành trình học đuờng của con gái.

Là người có nhận thức và nhạy cảm, tôi đã vô cùng nỗ lực, đã bằng nhiều cách để truyền cảm hứng cho các ông bố bà mẹ, nhưng thú thật, thói quen "so sánh" con mình với đứa tré có tên "con người ta" đã ăn sâu trong tập quán của nhiều người Việt. Tất nhiên, đôi lúc, chính bản thân tôi cũng phạm lỗi này nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra sai sót và cầu thị xin lỗi con gái của mình.

Một chị bạn thân khác đã chia sẻ với tôi nỗi bực bội của mình vì đứa con gái ương bướng, bạn cùng lớp với Minh Khuê không chịu học đàn, trong khi chị đã đầu tư mua cho cô bé hẳn một cây đàn piano hơn 30 nghìn đô-la. Chị bảo: "Chị bực lắm em ạ, nó cứ ì ra, nói thế nào cũng không được!". Chị còn bảo: "Mày cũng được tao cho ăn cho mặc, cho học tử tế mà mày không đáng xách dép cho Minh Khuê, bạn ấy có ý thức và chăm học như thế chứ!".

Tôi choáng váng khi nghe chị nói vậy. Chị ngỡ rằng chị đang khen chúng tôi nhưng thực ra, chị đang khiến cho con đường mà Minh Khuê của tôi đang đi với sự dẫn dắt của tôi là đầy nội lực, không ganh đua, không so sánh, hết lòng hỗ trợ bạn bè trở nên gập ghềnh khó đi bởi Minh Khuê bị bạn bè "ghét" chỉ vì trong ngôi nhà của những bạn nhỏ ấy, nhân vật "đứa trẻ luôn hoàn hảo" có tên "con người ta" được cụ thể hóa bằng da bằng thịt, đó là Minh Khuê.

Vî chị là bạn thân và tôi đã chân thành nhắc chị về sự sai râm khi chị áp dụng giáo pháp so sánh trong dạy dỗ bé $Q$. Tôi nhẫn mạnh với chị rằng, nếu chị không thôi so sánh Q với Minh Khuê, hai đứa sẽ không thể chơi với nhau được và cả hai đều sẽ tổn thương sâu sắc.

Mới vừa rồi, có một cậu bé cũng gào lên với mẹ của mình, là một người cũng rất thân thiết với tôi: "Mẹ đừng so sánh con với chị Minh Khuê nữa được không?".

Trong quá trình đồng hành cùng con cái, có một công cụ mà các bậc cha mẹ thường sử dụng, đó là chiếc gậy thần mang tên "so sánh".

Khi con không ngoan, chúng ta bảo: "Sao con hư thế, bạn Tý nhà bác Tèo ngoan lắm!".

Khi con bị điểm kém, chúng ta thường bảo: "Sao con cũng được bố mẹ cưng chiều như bạn Tý, cũng được học những thầy cô như bạn Tý, mà bạn ấy thì học giỏi mà con thì bị điểm kém?".

Khi con đòi hỏi một điều gì đó quá sức chi tiêu hiện tại, chúng ta thường nói: "Con nên biết, con bây giờ sướng hơn thời mẹ cả nghìn lần đấy, thế mà bố mẹ cũng học hành giởi giang, thành đạt, còn con bây giờ có quá nhiều thuận lọi mà không học giỏi thì thật đáng trách!".

Dưòng như, phép so sánh trong giáo dục trẻ nhỏ có phép màu thật sự, nó kích hoạt được đứa trẻ tính "ganh đua", hay giúp chúng "kìm nén" những đòi hỏi của bản thân trong tình huống cụ thể. Nhưng, "ganh đua" và "kìm nén" đều là những xu hướng tâm lý khiến trẻ trở nên bất an, bồn chồn, hiếu thắng và cạnh tranh thiếu lành mạnh trong tương lai cuộc đời.

Về lâu dài và rất tinh vi, "chiếc gậy so sánh" là nguyên nhân làm "nguyên khí, vượng khi" của đứa trè bị tổn hao, thất thoát vì luôn phải gồng mình, xù lông xù cánh để bảo vệ "cái tôi". Chiễc gậy thần so bì con mình với đứa trẻ hoàn hảo có tên "con người ta" của cha mẹ sẽ tạo môi sinh thuận lợ, nuôi dưỡng thói tật đố kị ở trẻ,
là nguyên nhân tạo cảm giác bất ổn trong nội tâm và tự ti trong tâm hồn con trẻ của bạn.

## Khi bạn so sánh con với "con người ta" - Trẻ cũng âm thầm so sánh bạn với người mẹ khác!

Một câu chuyện khôi hài nhưng sâu sắc thế này:
Khi ông bố nhìn vào sổ liên lạc của cậu bé toàn điểm kém, bèn nói rất thâm trầm: "Con biết không, ngày bằng tuối con, bố không bao giờ bị điểm kém thế này!".

Cậu con trai bé nhỏ chân thành nói: "Thưa bố, ngày bằng tuổi bố, Abraham Lincoln đã trở thành Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ rồi ạ."

Đó, khi chúng ta sử dụng chiếc gậy thần so sánh theo mong muốn của mình, vô tình chúng ta cũng dạy trẻ sử dụng nó rất thành thục để ngụy biện và bảo vệ cái tôi của chúng, khi cần.

Một câu chuyện khá cảm động mà tôi luôn nhớ thế này:
Hồi đó, Minh Khuê 5 tuổi, đang học lớp mẫu giáo lớn. Các cô đều yêu bé, vì bé rất ngoan và biết ứng xử phù hợp với nội quy lớp học, rất năng nổ với mọi hoạt động, v.v..., nhưng có một điều các cô đều nhận thấy, đó là, khi tất cả các bạn trong lớp đều gọi các cô bảo mẫu là "mẹ": Mẹ Linh, Mẹ Hậu, mẹ Trang... riêng Minh Khuê thì chỉ một mực gọi bằng "cô giáo" xưng "con".

Một lần, các cô "nghịch ngợm" đã gọi Minh Khuê lên để "thử thách", cô dọa: "Con mà không gọi cô là mẹ, cô sẽ nhốt phòng tối". Minh Khuê gật đầu, "Vâng, con sẽ ngồi phòng tối ạ!". Cô "thử thách" tiếp: "Nếu không gọi cô là mẹ, cô sẽ nhốt trong tủ kín". Minh Khuê gật đầu, "Con sẽ cố gắng ngồi trong tủ tối ạ!". Cô giáo dấn thêm: "Nếu con không gọi cô là mẹ, cô sẽ nhốt vào nhà kho, tối om, có rất nhiều chuột".

Lúc này, Minh Khuê òa khóc và nói với cô giáo: "Cô ơi, con rất sợ phòng tối có chuột, nhưng con chỉ gọi mỗi mẹ Âu là mẹ thôi.

Cô dạy con bài hát 'Riêng mặt trời, chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời...' cơ mà.".

Khi tôi đến đón con vào giờ đã muộn, tôi thấy con chơi với 3-4 cô giáo ở lại làm giáo cụ cho ngày hôm sau, con gái rất vui vẻ, nhưng tôi lại thấy các cô đều đỏ hoe mắt.

Khi kể lại câu chuyện này với tôi, cô giáo rất xúc động và bảo rằng, chị khéo dạy con quá, Minh Khuê làm chúng em rất xúc động vì tình yêu của nó dành cho chị!

Tôi cũng nghẹn ngào xúc động và không nỡ trách các cô đã có buổi "thử thách" khá ấn tượng dành cho con gái bé bỏng của tôi.

Bí quyết chẳng có gì ghê gớm cả, vì tôi luôn nói với Minh Khuê rằng: "Có người nói rằng, mẹ cần phải có thêm một cậu con trai nữa, tại sao lại như thế nhỉ, mẹ không cần thêm một em bé nào nữa vì chi yêu một mình Minh Khuê thôi là mẹ đã thấy rất trọn vẹn rồi, con yêu ạ!".

Tôi đã nhiều lần chứng kiến những giọt nước mắt hay sự nổi giận bộc phát của người mẹ khi đọc trang nhật ký của con: "Giá như mẹ giống mẹ bạn $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}$ thì con sẽ sung sướng bao nhiêu?" Hay cũng không ít lần tôi nhận được những dòng thư tâm sự: "Cô ơi, giá như con được làm con của cô nhỉ?". Tôi chẳng hề vui khi được các bạn ấy tâm sự như thế. Một nỗi buồn rất thầm lặng nhưng cứ trĩu trong lòng tôi: "Phải chăng, trên hành trình làm cha mẹ, chúng ta đã so sánh con trẻ của mình với trẻ con hàng xóm quá nhiều, và giờ đây, con trẻ cũng vô tình so sánh chúng ta, làm chúng ta ngậm ngùi buồn bã."

## Dạy trẻ không so sánh với ngoại cảnh

Một sự thật khó cưỡng là bản thân đứa trẻ, tự lúc nào, cũng rất thường sử dụng phép so sánh.

## - TÌNH HUỐNG

Một buổi chiều, Minh Khuê lúc đó đang học lớp 5, thỏ thẻ nói với mẹ khi ngồi sau xe máy mẹ đón từ trường về: "Mẹ oi! Cô giáo
và các bạn bảo con là nấm lùn, mẹ ạ! Nấm lùn nghĩa là xẫu xí phải không mẹ?".

Bạn biết đẫy, đứa trẻ nào cũng muốn hoàn hảo, "khớp" với các tiêu chí cộng đồng xung quanh. Điều này đặc biệt quan trọng với bé gái và đó cũng là "gót chân $\mathrm{A}-\mathrm{sin}$ " khiến nhiều bé gái lớn lên với nỗi tổn thương lâu dài vì luôn so sánh và tự so sánh với những "chuẩn mực" về cái đẹp trong cộng đồng xã hội nho nhỏ mà chúng đang tham gia.

Tôi nhận ra, đây là bài toán khó, là thử thách năng lực dẫn dắt của tôi, dành cho con gái 10 tuổi, cao thấp đễn đâu? Tôi cũng nhận ra rằng, đây là tình huống sư phạm quan trọng mà bản thân không được phép bỏ qua. Tôi hiểu rằng, nếu yêu con sâu sắc, tôi sẽ biết cách giúp con bước ra khỏi những so sánh, những "mặc cảm" về hình thức bắt rễ từ những định kiến và "chuẩn mực" cứng nhắc của cộng đồng. Và, chỉ khi tôi giúp con gái nhìn nhận bản thân bằng sự yêu thương nâng niu chính bản thân con, không so bì, so sánh và mặc cảm, không xung đột và bất an, thì đó mới là thành công của tình yêu tôi dành cho con gái!

Tối đó, tôi cho con gái ngắm ảnh những cô hoa hậu Việt Nam các năm, con gái bình luận về vẻ đẹp của từng cô, gương mặt, vóc dáng, v.v... Sau đó, tôi cho con gái xem hình ảnh các thiễu nữ Anh, Mỹ, Nga, Úc trong những buổi tuần hành, những buổi lễ truyền thống dành cho các thiếu nữ vào tuổi 16-17 của họ... Cuối cùng, con gái tôi thốt lên: "Mẹ ooi, các chị ấy đẹp quá, đẹp hơn cả hoa hậu Việt Nam!".

Tôi biết là con gái đã cảm nhận đúng "giáo trình" của mình, tôi nhấn mạnh:
"Đấy, con thấy chưa, mọi sự so sánh đều rất khập khiễng, ít thuyết phục. Các cô hoa hậu Việt Nam đẹp theo tiêu chuẩn Việt Nam, nhưng nếu đứng cạnh những thiếu nữ 16-17 tuổi ở châu Âu thì họ sẽ bị lu mờ trước vẻ rạng rỡ tự nhiên của các thiếu nữ ấy.

Giả định, nếu được phép tham gia, thù phần lớn những cô thiếu nữ đó sẽ không đủ tiêu chuẩn về hình thể, chẳng hạn như cân nặng, vòng eo, v.v.., để dự thi hoa hậu Việt Nam.

Do đó, vẻ đẹp đích thực là sự hài hòa trong chính bản thân con người đó, sự rạng ngời do ánh sáng của tâm hồn, làm bừng tươi một phong thái tự tin, mềm mại, dễ mến, cởi mở, trí tuệ, đáng tin cậy. Do đó, vẻ đẹp là sở hữu riêng có, không nhầm lẫn, không sao chép và là kết quả của nhiều nỗ lực con ạ!".
"Nếu nói rằng, da trắng là tiêu chuẩn đẹp, thế thì sao cô Naomi Elaine Campbel lại trở thành siêu mẫu của mọi thời đại với biệt danh Nàng công chúa socola?

Nếu cho rằng cao mới là đẹp, thì minh tinh Marilyn Monroe (Mỹ) và Brigitte Bardot (Pháp) chỉ cao chưa đến $1,60 \mathrm{~m}$ nhưng đều là những huyền thoại được Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ xếp hạng top 10 biểu tượng sắc đẹp của mọi thời đại!"

Từ những gợi ý đầy thực tế và thuyết phục, tôi dần dẫn dắt con gái không hoang mang trước sự so sánh với bên ngoài, ngoại cảnh. Tôi dẫn dắt con gái dần trở về nội tâm, đưa cái nhìn hướng vào bên trong của cô bé, để tự hài hòa, bình an và yêu thương chính bản thân mình, nỗ lực chăm sóc chính bản thân mình mà không hướng vọng, thèm khát một hình ảnh nào đó khác bản thân.

Đây là một thành công lớn của tôi. Càng lớn, Minh Khuê càng bộc lộ sự bình an trong tâm hồn, không khao khát những điều kiểu như "giá như con giống ai đó...", "giá như con là ai đó...", v.v...
"An cư lạc nghiệp", hiểu đơn giản thì câu này nghĩa là: "An vui ở nơi mình ở, có như thế thì thiện nghiệp mới phát triển hoan hi!". Tôi muốn biểu đạt rằng, thân thể, hình hài, sức khỏe, công danh, v.v... chính là "ngôi nhà" để tâm hồn an trú, an lạc. Đó chính là "thiện nghiệp".

Với vai trò người me, tôi luôn nỗ lực hỗ trợ, dìu dắt con gái suốt 18 năm kim cương đầu đời, trong đó, điều mấu chốt là tôi nỗ lực để không bị sa đà vào thói quen "so sánh" con gái với ngoại cảnh,
hỗ trợ con không so sánh bản thân với xung quanh, ân cần giúp con gái tự "gây dưng"" cho bản thân một "ngôi nhà" bình an để tâm hồn an trú, an vui không xung đột. Có như thế mới lạc nghiệp - mới có được "Nghiệp Vui" trong suốt hành trình cuộc sống!

## Hãy luôn so sánh

## Hãy tự so sánh với chính mình của ngày hôm qua!

Trên hành trình dẫn dắt con gái, tôi nhận thấy rằng, con gái tiến bộ vượt bậc, nhanh hơn chính bản thân tôi về giá trị "nội lực".

Minh Khuê học nhiều môn chuyên sâu hơn trang lứa, đạt nhiều thành tựu trong những môn học đó so với trang lứa: 5 tuổi đã bơi thành thục, 7 tuổi đã có 10 bức tranh treo ở triển lãm 16 Ngô Quyền, đoạt giải trong cuộc thi vẽ dành cho thiếu nhi của Language Link tổ chức; 8 tuổi - 9 tuổi đoạt liên tục hai giải nhì Festival Piano Hà Nội, 10 tuổi đoạt giải Nhì vẽ về nước Mỹ và kể chuyện bằng tiếng Anh theo tác phẩm văn học thiếu nhi của Mỹ, Giải nhù Olympic tiếng Anh toàn thành phố Hà Nội dành cho học sinh lớp 5, v.v..., thế nhưng lúc nào cô bé cũng luôn vui vẻ, thân thiện, luôn nghĩ tốt, khâm phục và ghi nhận thành tựu của bạn bè một cách thành thực, không bao giờ so bì hay đố ky, nói xấu bạn bè.

Điều này làm tôi vui lắm.
Bí quyết của tôi thực ra chẳng có gì "bí mật" cả, tôi cũng dùng phép so sánh, nhưng là phép so sánh đối chiếu hướng vào bên trong. So sánh với chính bản thân của ngày hôm qua!

Rất nhiều lần tôi dùng hình ảnh này để thuyết phục con gái:
"Hành trình rèn luyện và trưởng thành ví như chúng ta đang bước trên những bậc thang bên sườn núi. Hoặc chúng ta đi theo đường xuống chân núi, hoặc đi lên đỉnh thành tựu, con chọn hướng nào?"

Minh Khuê: "Con chọn theo hướng đi lên đỉnh, điều ẫy là tất nhiên rồi, mẹ Âu ạ!"
"Thế à! Con gái tuyệt quá! Nhưng nếu đã chọn hướng đi lên đỉnh núi, nghũa là con phải tự bước cao hơn, bước khó hơn, mệt hơn, trong những bước mình đi. Mỗi ngày con phải tự nhìn lại để đối chiếu, so sánh xem mình đã bước cao hơn hôm qua được bậc thang nào chưa?"
"Vâng ạ, giống như khi mẹ đưa con ra bể bơi, con cứ ước biết bao giờ mình mới nổi lềnh phềnh trên phao như mấy bạn kia? Thế rồi, một tuần sau thì con đã tự bơi mà không cần nổi bằng phao. Thế là con lên được mấy bậc hả mẹ?"
"Rất nhiều bậc con ạ! Nổi trên phao là bước vượt qua nỗi sợ nước, thích nước. Rồi bước thứ hai là biết ngồi chơi mà thở được trong khi nước chảy qua mặt, nghĩa là thở bình thường trong nước như cá. Bước ba là biết phối hợp vận động chân, tay và thở. Bước bốn là bơi đúng kỹ thuật, v.v...

Đấy, con thấy chưa, trong một tuần, con nhìn lại những bậc thang và nhận ra, bản thân vượt lên cao hơn chính mình ít nhất là $5-6$ bậc thang về môn bơi lội. Nếu không nỗ lực và tự đối chiễu, so sánh với bản thân, con sẽ không thể biết mình đã bước thế nào trên hành trình rèn luyện để tiến lên đỉnh thành tựu. Nếu con không nỗ lực, rất có thể sau nhiều mùa hè, con vẫn đứng tại chỗ trên một bậc trong cuộc chinh phục môn bơi lội!".

Trong hành trình dẫn dắt con gái, tôi nhiều lần chứng kiến và được con gái chia sẻ "phép so sánh và đối chiếu" mà Minh Khuê tự đưa ra cho chính mình giữa các môn học với nhau.

## e TÌNH HUỐNG

Sau cuộc thi chuyên nghiệp quy mô lớn Concours Piano châu Á 2010, dù không đoạt giải gì nhưng Minh Khuê đã có được những trải nghiệm vô cùng quý giá, thực chất, đó là những chứng ngộ rất xúc động. Minh Khuê kể với tôi:
"Mẹ đã bao giờ có cảm giác của người bị chìm xuống đáy, tức là khi hiểu rằng mình đang nguy hiểm, ngột thở chưa mẹ?"
"Chưa con ạ!"
"Thế rồi, bằng nội lực và bản năng mạnh mẽ, người đó chạm chân xuống đáy, nhún một cái và tự nhiên, nước đẩy người đó trồi lên bề mặt nước, người đó biết bơi và người đó tự do với nước, không còn sợ và thậm chí người đó bắt đầu vui đùa với nước...

Tương tự như cảm giác ấy, chính là khi con ngồi trên sân khấu, với cây đàn đồ sộ, với khán phòng đông chật và 10 vị giám khảo khó tính từ Nga, Pháp, Đức, Nhật v.v... Bản nhạc Nortune No. 13 của Chopin du dương, nhưng khi đến phần cao trào, tim con như bóp nghẹt, giây khắc ấy, con vụt nghĩ rằng, mình sắp đứt, sắp đổ bài đến nơi rồi. Nhưng không thể, tự nhiên, một phím đàn ngón tay con gõ, như gõ vào tim con, con thấy mình trồi lên, con thấy mình được nâng lên, thoát ra khỏi áp lực căng thẳng, con vượt lên chính mình.

Và, mẹ biết không, từ giây phút đó, chỉ có con và âm nhạc, con bay bổng với giai điệu bản Nortune ấy, con thưởng thức nó, đam mê mà quên hẳn một khán phòng đông chật, quên hẳn 10 vị giám khảo khó tính, con quên hẳn gần 20 thí sinh siêu giỏi đến từ các cường quốc về âm nhạc cổ điển của châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản v.v... con quên rằng con đang trong cuộc thi, mẹ ạ!

Âm nhạc đích thực là thế mẹ ạ, là cảm giác tự do khi vượt qua chính mình để được bay bổng với nó!".

Bạn biết không, khi viết lại đoạn hồi ức này với con gái, trở về không khí luyện tập căng thẳng và đam mê của con gái trên cây đàn dương cầm thời điểm tháng 10 năm 2010, tôi vẫn không thể cầm nước mắt. Tôi xúc động vì sự nhận thức sâu sắc về nội lực của con gái. Tôi khâm phục sự so sánh và đối chiếu của con gái giữa những môn học mà cô bé được mẹ dẫn dắt tập luyện và đạt tới thành tựu.

Người mẹ nào cũng xúc động vì con cái đạt tới thành tựu nào đó, nhưng tôi có nỗi xúc động thật thà, sâu sắc bởi những nhận thức về nội lực của Minh Khuê ngay tại nơi chúng tôi thất bại: không đoạt giải gì trong cuộc thi Concours dữ dội đó!

## Muốn nhìn thấy bản thân mình, con hãy khép mắt lại!

Có một lần, tôi nhờ Minh Khuê chi trả một khoản 30 ngàn đồng, cô bé đã lấy trong ví mẹ 3 tờ 200 ngàn đồng và mang trả. Tất nhiên, người được trả nhầm đã phát hiện ra và trả lại cho Minh Khuê mang về cho mẹ. Minh Khuê nói rằng: "Vi con nhầm lẫn giữa tờ tiền 10 ngàn đồng và tờ tiền 200 ngàn đồng, do màu sắc hồng nhạt và kiểu dáng hai tờ tiền này na ná giống nhau mẹ ạ".

Để con gái bình tâm, tôi chia sẻ trải nghiệm của mình với con rằng, đã có lần tôi nhầm tờ 20 ngàn đồng và tờ 500 ngàn đồng cũng chỉ vì nó có thiết kế và màu sắc xanh nhạt na ná như nhau. "Lúc đó mẹ đã bật khóc giữa phố, chỉ vì trong ví mẹ chỉ còn tờ 500 ngàn đồng là số tiền lớn nhất, mà hôm ấy đã là ngày 28 Tết rồi!"

Minh Khuê rất suy tư về điều này.
Một thời gian sau, trong một bài luận tiếng Anh gửi sang trường đại học Mỹ, viết về nội lực, Minh Khuê đã có đoạn so sánh rất hay: "Tôi nghĩ, nội lực cũng giống như ta sở hữu đồng tiền do mình lao động tạo ra và tích lũy.

Nếu thế, tôi chọn là những tờ tiền USD (đô-la Mỹ), vì nó hoàn toàn đồng nhất về hùnh thức, giống nhau về kích cỡ, về màu sắc, chất liệu, thiết kế, v.v... Do đó, khi nhận về hay tiêu đi, tôi cần phải nhìn rõ nó, nhận biết giá trị đích thực của nó, mà không mơ hồ, đại khái, mặc định theo màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng như cách thiết kế của nhiều loại đồng tiền khác như đồng Euro, Việt Nam đồng, v.v...

Nhìn vào nội lực một cách thực tế, nghiêm túc và cẩn trọng, không ảo tưởng và viển vông, để đánh giá đúng năng lực của bản thân. Đó là điều mà những tờ tiền trong ví của mẹ đã dạy tôi."

Tôi được biết, bài luận đó được đánh giá rất cao.
Đôi khi, nhiều bạn hỏi tôi rằng, làm thế nào để đứa trẻ ngày càng bồi đắp được nhiều phẩm chất mà vẫn hoan hỉ không mắc dính vào thói tật so sánh với ngoại cảnh - vì so sánh, so bì luôn làm tâm hồn bất an, tật đố, kèn cựa và đau khổ triền miên.

Câu hỏi thật khó để trả lời trong vài ba câu ngắn, vì để trả lời nó, chúng tôi đã sống và dẫn thân sâu sắc 18 năm qua, ngày nào cũng thê.

Tôi thường nói với Minh Khuê về câu chuyện của hạt mầm.
Mầm của hạt sồi sẽ nẩy cây sồi, mầm của hạt lau sẽ nẩy thành cây lau, xã hội sẽ nhạt tė nếu chỉ toàn rừng sồi mà chẳng có lau.

Trịnh Công Sơn có câu hát rất bác ái và đẹp đẽ "Thân mong manh như lau sậy hiền" - lau sậy không tầm thường, dù bình thường và khiêm nhường, và, khi lau sậy có nội lực, có nhận biết từ bên trong, lau sậy biết sỗng thong dong với vẻ đẹp của chính nó! Lau sậy hiền là một biểu dụ rất nhân văn cho sự khiêm nhường đầy nhận biết hiền triết, đầy lòng khiêm hạ.

Nhưng dù là mầm lau hay mầm sồi, hãy nảy nở tràn đầy để thành những cây lau, sồi khỏe khoắn nhất.

Phẩm chất quý giá nhất của hạt mầm là nội lực.

## Câu chuyện mơ ước làm người thợ bánh mì

Khi Minh Khuê học lớp 8 - lớp 9 , cô bé bảo với tôi rằng: "Con rẫt thích làm đầu bếp, làm bánh ngọt".

Tồi ủng hộ ngay: "Ôi, đó là một nghề mẹ cũng rất thích. Ở thành Paris, có người thọ bánh được người dân yêu mễn vô cùng, vì bánh của anh ta rất thơm ngon. Và anh ẫy còn biết đặt tên cho những chiếc bánh, kiểu: 'Này Mari, hôm nay, ta làm cho cháu chiếc bánh có tên ngọt ngào lẫng mạn đấy, vì ta biết hôm qua cậu Piot nhà cháu say rượu thù phải và nó làm cháu phát khóc phải không... Hãy tha thứ nhé, cậu ấy vừa đến đây và thổ lộ với ta!"'.

Tồi kể cho con nghe và bồi đắp cho con gái ý nghũa đẹp đẽ, hướng thượng của công việc mình sẽ chọn hoặc mong muốn làm. Từ đó, tôi nói với con gái rằng, điều quan trọng là con đam mê và yêu công việc mình làm, chứ không phải bản thân công việc. Và, chỉ với một tâm thế như vậy, công việc sẽ làm con cảm nhận được hạnh phúc và giá trị. Đó cũng là phẩm chất nội lực, con gái ạ!

Khi con gái học hết lớp 5 , tôi tìm mọi cách để con gái tiếp cận được với một đại đức dòng Kim Cang Thừa, qua thăm Việt Nam từ Tây Tạng, ông đồng thời là một võ sư đích thực. Mục đích của tôi là giúp con hiểu thế nào là nội lực, thông qua câu chuyện cuộc đời của một võ công thượng thừa.

Ông kể cho chúng tôi nghe hành trình học võ nghệ của ông từ khi còn bé tý, mới 4-5 tuổi. Suốt hơn 15 năm, mỗi ngày ông phải khổ luyện 6-7 giờ đồng hồ.
"Ông học gì mà nhiều thế, chắc là nhiều tông phái kungfu ạ?", Minh Khuê hỏi.

Ông nói: "Không hẳn như thế, đó không hẳn là điều quan trọng bậc nhất. Thực ra, ta luyện tập để cho cơ thể quen dần, thích nghi dần với những đòn hiểm từ bên ngoài. Chẳng hạn, tập để xương cốt dần cứng rắn như đồng, giả định kẻ xấu dùng gậy phang vào cũng không gãy. Ta tập để cơ bụng dần trở nên rắn như một bức tường thành bảo vệ nội tạng, giả định kẻ xấu dùng vật nặng đạp vào, ta cũng không sao. Ta tập để biết cách né đòn hiểm, tập để nhạy bén và biết tránh đòn đau, thoát được đòn hiểm có thể đoạt mạng mình bất cứ lúc nào. Con gái ạ, tóm lại là ta rèn luyện cho thân thể, tâm thể và tâm linh của ta mạnh mẽ nội lực, nhạy bén nội lực. Ta học võ công không phải để tấn công, đánh người mà để bảo vệ nội lực và dùng nội lực để thực hành nghĩa hiệp".
"Ồ, như vậy thì nội lực cần phải tập luyện rất công phu ông nhỉ, từ bé, bền bỉ và đồng hành với việc mình lớn lên. Cháu cũng sẽ học ông, cháu sẽ luyện tập đàn từng ngày, để đến một lúc, cháu có thể đàn được những bản nhạc Chopin mà mẹ cháu rất thích, ông ạ."
"Phải phải, cháu gái giỏi quá đấy! Nội lực là tự mình nhận biết giá trị và vượt lên chính bản thân, từng ngày, cháu ạ!"

## Kết luận: Sự nhạy bén huyền diệu của nội lực

Một chàng trai trẻ tìm đến một vị võ sư và xin ông cho học võ. Ông bảo: "Con hãy bịt mắt lại, con hãy bịt tai lại và ta sẽ dạy con những
kungfu tuyệt chiêu!". Chàng trai trẻ bật cười ha hả, nói: "Ông nói bậy rồi, ông không phải bậc thầy, giác quan rất cần và càng cần nó nhạy bén để quán sát, sao ông lại yêu cầu tôi bịt tai, bịt mắt?". Vị trưởng lão vẫn ngồi im mắt khép lại bình thản, đủng đỉnh: "Vậy thì con hãy đi tìm người khác."

Vừa lúc đó, ông chìa tay ra và hứng trọn một quả đào tiên chín rơi xuống từ cành cao. Chàng trai vô cùng kinh ngạc, liền hỏi: "Sao ông biết trái đào rơi, khi mắt ông nhắm lại?"
"Vì ta lắng nghe hơi gió từ những rung động ở chân lông là biết sắp có làn gió lớn thổi qua! Vì ta ngửi thấy mùi hương thơm dậy từ trong không khí. Vì chàng trai, ta học được điều lắng nghe từ trong tâm và tuệ của mình. Đi vào trong cốt lõi bản thể, ta nhận biết nhạy bén và tinh tế hơn, thấy rõ hơn điều mình muốn biết, nhận thấy rõ hơn điều mình muốn hiểu."

Để thấy rõ nhất bản thân mình, hãy khép mắt lại...
Thật sự, để tránh việc mắc dính vào chiễc gậy thần so sánh không phải là chuyện dễ, bạn hãy giúp con trẻ học cách khiêm nhường, không bồi đắp "cái tôi" và tập nhìn vào bên trong, thì bỗng nhiên mọi quán sát sẽ mở rộng, mênh mông và rõ ràng, không bị ám thị bên ngoài làm xao lãng, mất phương hướng, do đó, bản thể nội tâm đứa trẻ trở nên vững chãi và bình an, hoan hỉ.

Hãy giúp đứa trẻ yêu thương của bạn trưởng thành bằng nội lực vốn có của bản thể, vì nội lực là phẩm chất quý giá của hạt mầm mà chúng ta nên dung dưỡng, khi đó đứa trẻ sẽ được trưởng thành thảnh thơi và đẹp đẽ mà không mắc dính vào sân hận hay đố ky, hay cảm giác tự ti sâu thẳm - những tật xấu khiến trẻ luôn khổ sở và bất an.

Đìng so sánh
（Truyện ngụ ngôn）

Một chú cún bỗng cảm thấy rất ghét bản thân mình vì nó bị anh chị em và cả mẹ chê xấu bởi màu lông loang lổ，không giống ai！

Nó rời đàn và đi lang thang vào rừng，chạy nhảy vui đùa với đàn bướm．Bất chợt，gặp chị sáo sậu，nó nói：
－Em không muốn làm chó nưa，vì em là một con chó xấu xí！
Chú cún còn tâm sự với chị sáo sậu rà̀ng，những người thân của nó khẳng định như thế，nên nó tin lắm．Rằng，nó cảm thấy chán ghét bản thân bởi đã làm loài chó xấu hổ vì nó．Nó còn nói với chị sáo sậu rằng，chị sáo rất xinh đẹp và uớc gì nó cũng có chiếc mỏ xinh như chị ấy！

Nghe thế，chị sáo sậu nói：
－Này cún con，chị chưa bao giờ tiếp xúc với loài chó nhà của em nên chị không có so sánh nào cả，nhưng đây mới là điều quan trọng，rằng sự có mặt của em ở đây thật ý nghĩa，em làm cho khu rừng vui vẻ và rung động vì sựhồn nhiên．Cún con，mỗi chúng ta là một tác phẩm riêng không lặp lại của ME THIÊN NHIÊN，chúng ta đều tuyệt vời，đừng bao giờ so sánh nưa nhé！

## Day tré giá trí của tình yêu lao đọng và năng lực lao động bên bi

## Kết quả thực tế tốt đẹp trên nhiều "thửa ruộng canh tác" - bí quyết để nộp hồ sơ thành công vào IVY - League'

Tháng 1 năm 2014, có một vị phụ huynh gợi ý muốn cho con gái của cô ấy gặp Minh Khuê để tham vấn việc học, thi chuẩn hóa và nộp hồ sơ du học. Và tôi đã chứng kiến những gì Minh Khuê chia sẻ với cô ấy:

Vị phụ huynh: "Làm thế nào để có thể đạt điểm cao trong kỳ thi chuẩn hóa SAT?"

Minh Khuê: "Cô và em hãy nghĩ đơn giản thế này ạ: Tài năng, năng khiếu bẩm sinh, năng lực đặc biệt là rất quan trọng, nhưng những yếu tố ấy sẽ chẳng đi tới đâu, chẳng có chút hiệu quả nào nếu không đổ công sức lao động, không làm việc bền bỉ và kiên nhẫn.

Khung thi chuẩn hóa SAT với cách tính điểm 2400/2400 chính là cách để họ thấy thí sinh thể hiện được năng lực làm việc và lao động kiên nhẫn, bền bỉ đến đâu? Ý chí và mục tiêu xuyên suốt của thí sinh cao thấp thế nào?"

Vị phụ huynh: "Như vậy, nên chăng, để có thể được nhận vào những ngôi trường tốt nhất ở Mỹ, thì phải thi cho đến bao giờ đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi chuẩn hóa SAT?"

[^2]Minh Khuê: "Theo cháu hiểu thì không hẳn như vậy, trên thực tế và bằng hiểu biết hạn hẹp của mình, cháu được biết rằng, có rất nhiều trường hợp đạt điểm tuyệt đối chuẩn hóa SAT vẫn không được chấp nhận vào Harvard.

Cháu tin rằng, thi chuẩn hóa SAT đối với thí sinh cũng có thể so sánh như người nông dân hiểu và làm việc trên cánh đồng của anh ta.

Nếu anh ta chăm chỉ lao động, làm việc không ngừng, anh ta sẽ nhận được mùa thu hoạch tốt. Giả định, một, hai vụ gạ̣p thiên tai, thì kết quả thu hoạch vụ thứ ba sẽ nói lên khả năng lao động của người nông dân ấy.

Cũng như vậy, khi thi SAT, nếu một hoặc hai lần bạn gặp một số khó khăn nào đó dẫn đến điểm kết quả chưa cao, thì lần thi và kết quả lần thứ ba đã cho thấy năng lực tích lũy và kỹ năng lao động của bạn được rèn luyện suốt 12 năm học (và hơn thế nữa) đạt tới mức nào rồi!

Do đó, điểm chuẩn hóa SAT nói lên rất nhiều về thí sinh, nhưng không nói lên tất cả.

Giá trị của lao động bền bỉ trên "thửa ruộng canh tác" của thí sinh còn được thể hiện ở nhiều năng lực khác như âm nhạc, hội họa, công trình nghiên cứu khoa học, thành tích thể thao, v.v... của cá nhân thí sinh. Thí sinh nào mang tới cho Hội đồng tuyển sinh "kết quả lao động" tốt đẹp, trên nhiều "thửa ruộng canh tác" khác nhau, đương nhiên, thí sinh đó sẽ có lọ̣i thế hơn.

Do đó, nhiều người có nếp nghĩ rằng chắc phải bằng cách nào đó, ngoài tính chân thực và kết quả lao động đích thực, có thể giúp "đánh bóng", làm đẹp hồ sơ ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ, đặc biệt là các trường đỉnh cao, các trường Ivy - League, theo cháu là không cần thiết và phản tác dụng".

Lắng nghe Minh Khuê chia sẻ, đưa ra phép so sánh, biểu dụ sinh động để làm bật lên ý nghĩa của "giá trị lao động bền bỉ" trên những "thửa ruộng canh tác" học thuật và rèn luyện phẩm chất, nhân cách khác nhau, thực lòng tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động.

Hẳn nhiên, tinh thần yêu lao động và năng lực lao động bền bỉ, sẵn sàng đổ mồ hôi, công sức trên các lĩnh vực học tập và cuộc sống, là giá trị sống mà bằng chính đời mình, bằng sự gan góc, lì lợm, không khoan nhượng, tôi muốn truyền đạt tới con gái mình. Tôi luôn nói với con gái rằng: "Mẹ ghét sự lười biếng vì nó rất gần với thói ươ hèn!".

Tôi cũng thường nói với con gái ngày này sang ngày khác rằng: "Những cá nhân đặc biệt, những người kiệt xuất, xuất chúng, những tài năng thần đồng v.v... rất hiếm hoi, họ'như sao buổi sớm' trong xã hội. Phần lón nhũng người có cuộc sống vưng vàng, hoan hỉ và thành công, đều là những người có trí tuệ bình thường như bao người, không đặc biệt gì. Nhưng hãy nhìn xem, họ đã lao động chăm chỉ thế nào và cầu thị ra sao? Mẹ và con đều không thuộc nhóm người thông minh bẩm sinh, không đặc biệt, không kỳ vọng những phép màu đột biến, do đó, mẹ con mình phải luôn luôn chăm chỉ làm việc và không bao giờ được lười nhác".

Có nhiều người cho rằng tôi dạy con để "kỳ vọng sau này nó trở thành ông nọ bà kia", tôi luôn bỏ ngoài tai và kiên định để vững tin rằng phải lao động và làm việc, phải học tập và rèn luyện không ngừng, vì tôi không muốn cuộc sống bị sa sút chỉ vì tôi và con gái tôi lười biễng!

Đây là lý do mà vì sao suốt 12 năm con gái học phổ thông, tôi không có một chuyến du lịch ngoại quốc hay trong nước nào cho riêng bản thân mình. Hay, lịch nghỉ hè của chúng tôi luôn được lên kế hoạch khá ổn định là 10 ngày, kể từ 28-29/5 đến $8-9 / 6$ hàng năm? Dó là 10 ngày "thiên đường" của Minh Khuê với những vùng miền đất nước mà cô bé đề xuất, và tôi lên kễ hoạch sắp xếp chu đáo, ân cần để chuyến đi đó hoàn toàn mỹ mãn với con gái. Ngay sau đó, khi trở về Hà Nội, chúng tôi lại buớc vào một lịch trình học tập và rèn luyện chăm chỉ, không đứt quãng, dù đó là môn toán, môn piano, môn hội họa, boi hay tiếng Anh,v.v...

Đương nhiên, ngay cả trong nhưng ngày nghỉ lễ, Tết, Minh Khuê vẫn có lịch tự học, tụ̣ luyện đàn piano, cunng như, cô bé
nhận thấy trong những ngày lễ tết, tôi vẫn làm việc rất nhiều và hiệu quả, dù chúng tôi vẫn dành thời gian sinh hoạt chung cùng đại gia đình, vui chơi, nghỉ dưỡng. Đó là lẽ sống của chúng tôi, là vui vẻ và bình an của chúng tôi, từng ngày.

Tôi nhớ, ngày Minh Khuê còn nhỏ (từ 6-10 tuối), cô bé ngại nhất là những bài luyện Prelude và Fugue, trong bộ Well-Tempered Clavier - "Bình quân luật" của Johann Sebastian Bach (J. S. Bach), trên đàn piano. Đây là những bài luyện piano khó nhất, ngay cả với những học sinh chuyên nghiệp.

Với những bài luyện của J. S. Bach, Minh Khuê hầu như đều phải tập đi tập lại nhiều lần mà vẫn bị đứt gãy, nhưng chúng tôi không nản.

Tôi động viên con gái bé nhỏ thế này: "Mẹ cũng giống con, có những việc mẹ phải làm gấp 2, gấp 3 thậm chí gã̃p 4 lần lượng thời gian mà người khác cần để làm công việc tương tự, thế nhưng, mẹ không nản. Mẹ tự hiểu mình không xuất sắc và đặc biệt, nên mình cần kiên trì làm việc và không nản chí. Cuối cùng, thành quả của sự cố gắng, dù khiêm nhường thế nào, vẫn làm mẹ vui đến phát điên, và từng bước mẹ bước tới những thành quả bền vững.

Cứ thế, tôi bồi đắp cho con kỹ năng làm việc bền bỉ, dù bộ "Bình quân luật" của J. Bach khó đến nhường nào, Minh Khuê cuối cùng cũng chinh phục được nó và cô bé đã có thành quả, được bôi đắp thêm lòng kiêu hãnh về bản thân và phẩm chất nội lực của chính mình.

Và rồi, khi đã có thành quả, khi đã nhùn thấy kết quả đẹp đẽ của lao động, thì chính điều đó là động lực để thúc đẩy Minh Khuê làm việc tích cực hơn và thành quả lại đến xuất sắc, bền vững, đáng tự hào hơn.
"Lòng đam mê" thực ra chỉ là cách nói hoa mỹ còn trên thực tễ, để đạt tới thành quả trong rèn luyện, không ngoại trừ những bộ môn nghệ thuật, người học buộc phải đổ rất nhiều mồ hôi công sức. Khi đã có những thành quả nhất định, đam mê mới xuất hiện.

Và rồi, lúc này, đam mê lại trở thành động lực để lao động tích cực và vui vẻ hơn!

Đó là giá trị của lao động bền bi mà tôi bồi đắp cho con gái mình.

Tự lúc nào, chúng tôi cảm nhận được giá trị cuộc sống từ sự thỏa mãn, tự tôn, bởi tinh thần lao động chăm chỉ và thành quả lao động hàng ngày ngay ở nơi tổ ấm của chúng tôi. Hạnh phúc vui vẻ của chúng tôi thật đơn giản và mạch lạc!

Từ thử̉ bé, mẹ tôi vẫn dạy tôi rằng: Giàu có, dư giả còn cần phải nhiều yếu tố mới tạo nên, nhưng nếu bần hàn suốt đời, thì nhiều phần là vì kẻ đó lười biếng và không chịu lao động!

Tôi luôn ghi nhớ những lời dạy đó của mẹ tôi. Bà nói không bao giờ biết chán ngay sau khi vừa "tặng" tôi một trận đòn vì chưa làm xong việc bà giao trong ngày, hay sau buổi họp phụ huynh học sinh và biết tôi đánh mất danh hiệu học sinh gương mẫu của lớp.

Bạn thấy đấy, tinh thần lao động và năng lực lao động bền bỉ, kiên trì là một yếu tố mấu chốt mang tới thành tựu trên hành trình học tập và trải nghiệm cuộc sống của đứa trẻ. Tất nhiên, đó là "viên kim cương" không tự nhiên mà có được. Nó cần được bạn bồi đắp cho đứa trẻ từng ngày, từng chút trong từng lĩnh vực học tập và thực hành sống.

Trước tiên, trẻ sẽ học tập điều này từ chính tấm gương gần gũi nhất với nó, đó là người cha và người mẹ.

## Loại bỏ những suy nghĩ mặc định

## Sáu nhóm nguyên nhân khiến trẻ thơ không hạnh phúc!

Tôi nhớ sau buổi học tiếng Anh với người thầy bản ngữ khi Minh Khuê học lớp 8, con trao đổi với mẹ: "Hôm nay, thầy Jonathan cho chúng con đề tài viết luận thế này: 'Trẻ thơ là lứa tuổi thần tiên, em hãy bình luận về câu nói này.'".

Sau khi nghe Minh Khuê nhắc lại đề bài, tôi và con gái đã trao đổi rất nghiêm túc về vấn đề nêu ra, lật đi lật lại, cuối cùng, đi tới thỏa thuận: hai ngày sau, Minh Khuê sẽ trao đổi với mẹ những dẫn chứng và căn cứ để có thể đi tới quyết định phản biện hay khẳng định mệnh đề trên.

Và đây là những căn cứ mà Minh Khuê đưa ra (có sự gợi mở cách thức tìm kiếm tài liệu của mẹ):

- Trong một xã hội có xung đột vũ trang, có chiến tranh thì tuối thơ là đối tượng bị tổn thương nhất, bị giết và lạm dụng nhiều nhất.
- Trong một xã hội mà luật pháp chưa nghiêm, tuổi thơ là đối tượng bị cưỡng bức lao động tàn nhẫn và bị xâm hại tình dục, sức khỏe nhiều nhất.
- Trong một gia đình không hạnh phúc, không chân thành, cha mẹ xung đột, mâu thuẫn, ngoại tình, thì trẻ thơ bị đau khổ nhất; thậm chí là đối tượng bị bạo hành thường xuyên.
- Trong một nền giáo dục chưa hoàn chỉnh, áp lực học đường rất căng thẳng, dẫn đến tổn hại sức khỏe tâm sinh lý và sức khỏe thần kinh của trẻ ở mức độ sâu sắc!
- Ngay cả trong một xã hội văn minh, thì trẻ thơ là đối tượng yếu ớt, chưa có khả năng tự vệ, hay lo sợ, dễ bị kẻ xấu khống chế, bị lạm dụng, bị đe dọa, bạo hành, lạm dụng tình dục, dẫn đến tổn thương tâm lý nhiều nhất, trong khi người lớn không hề biết gì.
- Thế giới tinh bạn của trẻ thơ cũng nhiều lúc vui buồn, thất vọng khác nhau, nên trẻ tho cũng có những khi tâm trạng đau khổ, cô đơn, lo lắng, hoảng sợ thực sự.

Sau khi đưa ra nhưng căn cứ có dẫn chứng thỏa đáng, Minh Khuê mạnh dạn trao đổi với tôi: "Con sẽ phản biện! Theo con, mệnh đề "Trẻ thơ là lứa tuổi thần tiên" đang được hiểu chưa hoàn toàn chính xác, thỏa đáng, mang tính mặc định, thiếu khách quan và như thế, chưa đúng với đòi sỗng và tâm hồn thế giới trẻ thọ!".

Bài luận ấy, Minh Khuê đạt 19,5/20 điểm Anh với lời nhận xét của thầy giáo: "Bằng tư duy sáng tạo và căn cứ thuyết phục, em sẽ tiến xa. Thầy chúc mùng!"

Đây là một ví dụ, một biểu dụ cho tinh thần khuyến khích phương pháp tư duy độc lập và có phản biện mà tồi giúp Minh Khuê rèn luyện và ứng dụng trong những tình huống phù hợp của cuộc sống thường ngày!

Câu chuyện về một mệnh đề được đưa ra và cách gọi mở, đào sâu vẫn đề để viết luận của Minh Khuê, đã dạy cho tôi bài học thấm thía hơn về nhận thức của ngưòi mẹ, trên hành trình làm bạn cùng con. Đó là mệnh đề "Trẻ thơ là lứa tuổi thần tiên" được mặc định như một chân lý hiển nhiên trong xã hội. Lâu dần, theo thói quen, tôi cũng chủ quan nghĩ xuôi chiều "điều ấy là đương nhiên!", dẫn đễn tâm lý thỏa mãn "ngủ yên" trong một cách ứng xử thông thường với trẻ nhỏ, với quán tính nghĩ rằng "là tré con là suớng hon người lớn rồi!" v.v...

Điều này, chưa thật công bằng với trè! Một chân lý dù hiển nhiên đến đâu, vẫn luôn phải được suy xét cẩn trọng, có tinh thần phản biện khoa học, dân chủ, cởi mở, thấu hiểu, có luận chứng để nhận biết một cách tường minh, sáng tỏ.

Con gái tôi, đã gợi ý, dẫn dắt tôi, dạy tôi để tôi nhận ra rằng, để tuối thơ của con cũng như tuổi thơ nói chung thực sự "thần tiên", thì cha mẹ và xã hội đừng "mặc định" nghĩ đơn giản, xuôi chiều, mà phải nghiêm túc suy nghĩ và hành động nhiều hơn, vì trẻ thơ hơn, trong từng giai đoạn cụ thể, với từng đứa trẻ cụ thể!

## Đừng "mặc định" giá trị vì trang phục bên ngoài!

Việc lấy trang phục làm cơ sở ấn định niềm tin cho đối tượng được gọi là phép "hình chú" hay "ngoại thôi miên".

Câu chuyện bài luận tiếng Anh của Minh Khuê làm tôi thấy vui, vì hiểu rằng Minh Khuê đã thật sự thuần thục điều mà tôi dụng công dạy con ngay từ nhỏ, đó là không nghĩ xuôi theo những mặc định xã hội, điều đó sẽ khiến trẻ lười tư duy, phán đoán.

Trong một diễn biến âm thầm và tinh vi, xã hội đang xây dựng ngày càng nhiều những mặc định đương nhiên với nỗ lực và kỳ vọng khiến cho xã hội vẻ như có trật tự hơn, kiểu như cứ mặc áo dài trắng là nữ sinh; đồng phục vàng là cảnh sát; mặc áo nhà chùa là tăng lữ; cô Tấm thì đáng thương, con Cám thì đáng ghét; dì ghẻ thì độc ác, người già thì tội nghiệp; người giàu là kẻ bóc lột và tham lam.

Một lần, khi Minh Khuê còn học tiểu học, tôi đưa con lên phố Lê Duẩn và Quán Sứ, hai con phố bán nhiều loại đồng phục ở Hà Nội, mua mấy bộ đồng phục cảnh vệ, bộ đội, thầy tu, cảnh sát với giá khá rẻ, dao động từ 50 nghìn - đến 150 nghìn đồng/bộ.

Tối đó, tôi bảo Minh Khuê: "Hôm nay mẹ trình diễn thời trang cho Minh Khuê xem nhé. Tôi lần lượt thay các kiểu trang phục. Mỗi lần như thế, Minh Khuê đều reo lên: 'A, mẹ đẹp quá!'"'.

Sau đó, tôi nói: "Bây giờ là màn thời trang đặc biệt!" Khi tôi vận đồng phục bộ đội, Minh Khuê nhận xét: 'Mẹ đúng là cô bộ đội rồi!"'

Sau đó, tôi thay bộ đồng phục cảnh sát, Minh Khuê lại reo lên: "A, mẹ là cô cảnh sát chỉ đường!"

Sau đó, tôi thay tấm choàng tu sĩ, Minh Khuê bảo: "Mẹ là thầy tu!"

Sau màn trình diễn, tôi hỏi Minh Khuê: "Vậy thì thực sự mẹ là ai nhị?" Minh Khuê trả lời: "Mẹ là mẹ! Đồng phục chỉ là đạo cụ để mẹ diễn thời trang thôi!"

Nhận thấy con gái đã có chút hiểu biết về mối liên hệ lỏng lẻo, sự không liên quan giữa mẹ và người trình diễn các bộ đồng phục, tôi gọi ý để con hiểu: "Thế đấy, con gái! Đồng phục và trang phục là thứ rất dễ dàng để ta có thể sở hữu, khoác lên mình và thay đổi bất cứ lúc nào. Do đó, nó không nói lên bản chất của người mặc. Tên gọi cũng vậy! Vì thế, chúng ta không mặc định giá trị và phẩm chất của ai đó chỉ thông qua hình thức bên ngoài, lòi nói mà hãy chăm chú quan sát, phân tích hành vi, tổng hợp các thành tõ để cân nhắc những đánh giá của riêng mình."

Nghe tôi nói thế, Minh Khuê nói thêm: "Giỗng như ngài Sherlock Holmes của Conan Doyle mẹ nhỉ?"

Tôi xác nhận: "Đúng rồi, để tìm được đúng bạn tốt, loại trừ được những cá nhân xấu khỏi mối quan hệ thì không gì quan trọng bằng việc nỗ lực quan sát, phân tích dựa trên những hiểu biết tâm lý mà không lười nhác tin theo mặc định, hình chú bên ngoài."

## Sherlock Holmes và Phạm Xuân Ẩn: Những người thầy hoàn hảo

Vì cuộc đời là hành trình dấn thân và gia nhập cộng đồng nên sự nhạy cảm và năng lực quan sát sẽ là bộ lọc quan trọng để cá nhân có thêm nhiều bạn tốt và bớt đi những rắc rối do giao du với kẻ xấu vi "niềm tin khờ khạo" vào mặc định có sẵn!

Tôi sử dụng các cuốn sách Thám tử Sherlock Holmes của Conan Doyle, Đọc vị bất kỳ ai của tiến sĩ David J. Lieberman, Ngôn ngũ co thể của Joe Navarro và tiến sĩ Marvin Karlins và đặc biệt là cuốn Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman viết về tuớng tình báo Phạm Xuân Ẩn như "bộ giáo trình" hấp dẫn, quan trọng để giúp Minh Khuê rèn luyện năng lực tư duy chủ động, năng lụ̣c độc lập quan sát, óc phán đoán, kỹ năng phân tích giả thiết, tổng hợp - phân tích
thông tin từ quan sát và năng lực tự đưa ra kết luận dựa trên những cơ sở khoa học tường minh.

Minh Khuê của tôi được khuyến khích đọc những cuốn "giáo trình" hấp dẫn, cuốn hút này ngay từ bé và cho đến tận bây giờ, đó vẫn là những cuốn sách gối đầu giường của chúng tôi.

Trong cuộc sống hay trong học tập, rèn luyện phẩm chất tư duy độc lập, óc phán đoán là rất quan trọng, nó giúp khơi gợi tính sáng tạo, năng động trong tư duy và trẻ sẽ có thói quen tư duy mạch lạc, chủ động, độc lập, chống lại thói lười suy nghũ!

Nhà hiền triết René Descartes đã nói câu nói bất hủ mọi thời đại: Tôi tư duy là tôi tồn tại!

Tâm hồn phong phú vì luôn nhạy cảm và tư duy mới mẻ!

## Phảm chát và kỹ năng muơn thuân thục phải rèn luyện bên bi

Tấm ảnh chụp Minh Khuê khi cô bé đang làm động tác xoạc dọc, xoạc ngang rất điệu nghệ như một diễn viên vũ ba-lê, nhẹ nhàng, hứng thú, gợi mở cho tôi cách để biểu đạt với các bạn điều mà các bạn thắc mắc: "Làm thế nào để trẻ tăng tiến dần trong những môn học được coi là cần có năng khiếu đặc biệt?".

Ngay cả Minh Khuê khi xem lại tấm ảnh ấy cũng thốt lên thú vị: "Ơ, con đây thật sao, hồi bé con làm được thế này sao? Thễ mà bây giờ thì con chịu, không thể làm được!".

Quả là thú vị! Khi Minh Khuê khoảng 4-5 tuổi, tôi đăng ký cho cô bé học lớp múa ba-le ở trường mầm non để giúp Minh Khuê có thêm cơ hội vận động thân thể có giai điệu, nhịp điệu phụ trợ nhằm giúp cô bé bồi đắp năng lực phối hợp vận động, uyển chuyển. Điều đó được gọi là trí thông minh vận động. Nếu được huấn luyện và bồi đắp bền bỉ, trí thông minh vận động sẽ giúp cơ thể đứa trẻ trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn, đồng thời tâm hồn cũng lay động, uyển chuyển hoan hỉ từ bên trong.

Hiệu quả đồng thời của việc cho trẻ làm quen với vũ điệu ba-lê ấy là chúng ta lợi dụng những hình thái vận động vũ điệu ba-lê để căn chỉnh vóc dáng của tư thế, huấn luyện phong thái kiêu hãnh, khoan thai, thanh thoát trong đi, đứng, ngồi của trẻ ngay từ khi còn nhỏ tuối. Vũ ba-lê sẽ rất có ích khi trẻ trưởng thành, trẻ sẽ có một tư thế ngay ngắn, cân xứng do được sửa nắn từ sớm - đây là một lợi ích rất quan trọng, đặc biệt với trẻ em Việt Nam bởi chúng ta chưa
có tập quán xã hội về việc nắn chỉnh dáng vóc đi, đứng và ngồi sao cho đẹp đẽ và lịch lãm.

Quả nhiên, Minh Khuê rất khoái học môn này và hoạt động tích cực trong giờ múa ba-lê do một cô giáo của trường múa huấn luyện.

Một hôm, vào sáng Chủ nhật, tôi đang hướng dẫn Minh Khuê phân loại và sắp xếp quần áo sau khi giặt và phơi khô. Cô bé láu lỉnh nói: "Mẹ ơi, để con múa ba-lê cho mẹ xem nhé!".

Tuy biết Minh Khuê đang "bày trò" để "trốn" việc gấp áo quần nhàm chán, nhưng tôi cũng không vừa, liền tương kế tựu kế đồng ý ngay, mục đích là tạo cơ hội cho cô bé thực hành những vũ điệu đã học, khiến cho những động tác ấy thuần thục, thành phẩm chất, nghĩ thế, tôi reo lên: "Ồ hay quá, thế thì đổi công nhé, con múa cho mẹ xem và mẹ sẽ gấp nốt đống đồ này!".

Và, cô bé múa rất điệu nghệ. Tôi túm được chiếc máy ảnh, chụp vội mấy bức, khi cô bé làm động tác xoạc rất điêu luyện, dễ dàng và cười hãnh diện!

Thời gian tiếp sau, Minh Khuê vẫn theo học lớp múa ba-lê cho đến khi "tốt nghiệp" mẫu giáo. Bẵng đi một thời gian, đễn cuối lớp 1, tôi đề nghị con múa lại cho mẹ xem, thì ngạc nhiên thay, cháu dường như đã đánh mất cảm giác vũ điệu, đặc biệt là không thể thực hiện động tác xoạc dọc và ngang như trước đây cháu từng làm dễ dàng!

Lý do thật lãng xẹt: Sau khi hết tuổi mẫu giáo, tôi đã lãng quên, không chú trọng cho cháu theo học tiếp tại các lớp múa ba-lê dành cho trẻ ở bất kỳ câu lạc bộ thiếu nhi nào nữa, vì thế việc luyện tập của Minh Khuê cũng dừng lại từ ngày đó!

Tất nhiên, tôi đã nhanh chóng tìm hướng sửa sai và tiếp tục cho Minh Khuê học các lớp nhảy múa từ vũ điệu Latin đến vũ điệu Standard. Điều này là hữu ích, giúp cho cô bé Minh Khuê tự tạo thêm những hoan hỉ trong nhịp điệu nhún nhảy. Khi bạn hòa vào điệu nhảy, bạn sẽ yêu quý thân thể của mình nhiều hơn! Đó là điều tôi luôn nói với con gái mình.

Tinh huống này là một gọi mở để chúng ta nhận biết rằng: Nhiều phẩm chất mà người lón thấy "vô cùng khó" thì đối với trẻ nhỏ lại đơn giản và không hề quá sức.

Điều này có nghũa là các bậc cha mẹ không nên lấy cảm nhận của bản thân để nghĩ thay cho con, kiểu thế này: "Ôi dào, khó thế thù con mình học làm sao được! Bố mẹ nó không có năng khiếu thì nó lấy đâu ra năng khiếu mà học?, v.v..."

Những lối nghĩ nông cạn, theo thói quen ấy đang ngăn trở quyền được học, quyền được sáng tạo của trẻ cũng như co hội rèn luyện phẩm chất cá nhân và khám phá năng lực bản thân của trė.

Tố chất nào cũng cằn đưọ̣c bồi đắp thuờng xuyên trên một lộ trình lâu dài, liên tục, không nôn nóng.

Nhiều khi, thấy trẻ có chút thành quả mà nhanh chóng thỏa mãn, lơi lỏng chuyện trui rèn, tăng tiễn hàng ngày thì những thành quả ấy cũng sẽ nhanh chóng biến mất và khó lòng khôi phục lại, khi trẻ đã quá giai đoạn 7-8 tuổi - nguõng tuổi lý tuởng để bắt đầu rèn luyện.

Điều này đặc biệt cần lưu ý đối với các bộ môn đòi hỏi phối hợp thông minh vận động, phối hợp thân thể, sự mềm dẻo của cơ thể đứa trẻ và một tâm hồn toàn nguyên dồi dào năng lượng hồn nhiên để hấp thụ như các môn piano, violon, múa ba-lê, thể dục dụng cụ, boi lộ̣i, v.v...

Người Hy Lạp có câu nói rất hay: "Ai đội mũ ra đường sóm, sẽ đi được quãng đường dài.", ngụ y là muốn thành công, thì hãy bắt đầu từ sớm, kiên trì thì thành tựu sẽ đến!

## Nhạt ký hành trình

## Thành quả không chỉ huy hoàng như ta nhìn thấy

Tháng 8, năm 2013
Ngắm lại bức ảnh của con gái trong cuộc thi Piano tại Hàn Quốc, me vẫn luôn xúc ậ̣̂ng. Lúc ây, con mới 14 tuổi. Bé bỏng và non nớt. Thếmà con chỉ một mình ở đó. Một mình con với cây đàn piano đồ sộ. Một minh con đô̂ diện với 10 vị giám khảo khó tính, với một khán phòng chật đây nhũng ánh mắt dò xét, căng thẳng. Một mình con với một đất nước hoàn toàn xa lạ, chẳng chút thân quen nào. Một mình con với bao nhiêu thách thức và nghị lưc. Thật wô lý làm sao, khi chỉ một mình con ở đó? Vì me vẫn còn phải làm việc và lo toan mọi thứ ở Việt Nam, vì hai me con mình đã quen tư xoay xở mọi việc. Hay cũng có thể, vì mẹ không thểhình dung nhüng gian nan mà con phải vượt qua!

Thếrồi, con mang về một giải Bạc trong sụ ngạc nhiên và sung suớng wô hạn của nguời thân.

Nhưng me biết rằng, khi biểu diễn xong phần thi của mình, con ãa lăng lẽ khóc rất nhiều sau cánh gà vì quá căng thẳng, quá áp lực mà không có mẹ ở bên. Con gọi điện cho mẹ, tiễng con nói và tiếng nức nở nhu bốp nghẹt trái tim mẹ. Ngay lúc ấy, me ân hận rất nhiều rằng me đã nông nổi khi không lường truớc hết nhũng áp lực mà con đang một mình gánh vác. Mẹ ân hận vì lẽ ra mẹ nên ở đó, hay lẽ ra là chúng ta không cần có mặt tại cuộc thi không dành cho những ngưò̀i "không chuyên nghiệp" nhu con.

Nhưng tất cả những suy nghĩ yếu mềm ấy chỉ vụt thoáng qua trong khoảnh khắc vì mẹ con mình là một đội rất quả cảm và luôn ăn $\dot{y}$, phải không con?

Ngắm lại, ngắm lai, ngắm lai và nghĩ lai... me nghẹn ngào thưong quá. Nhưng, đó cũng chỉ là cảm xúc vưt qua. Điêu còn mãi và bền vũng trong trái tim mẹ là niềm tự hào khôn nguôi vì con đã can đảm và hiền hậu đến thế. $N u$ cuời vẫn tưoi vui và rang rỡ thê?

Có thành tựu nào không phải trả giá đâu, con nhỉ. Chỉ có điêuu, me con mình luôn chủ aộng trả truớc bằng nhũng gian lao tự đặt ra và tự vượt lên như thế, cứ thế, tìng ngày, vũng tin mà không kỳ vọng.

Yêu con gái của mẹ!

## Ngoài kia đang mưa bão

Tháng 9 năm 2014
Trời ngoài kia đang mua rất to, lòng bỗng nhớ con gái - một nỗi nhớ bình yên và an lạc.

Nhớ lại bao tháng ngày đã qua, bao mùa giông bão Hà Nội, hai me con mình vẫn trực chỉ quyết tâm đội cả trời mua gió đê" "tăm su học đạo".

Chỉ khi quyết định đội nón bước vào mưa gió mới hiểu rõ được lòng quyêt tâm và can đảm cao thấp nhwờng nào. Và, chỉ bây giơ, mói thấm thía giá trị của lòng can đảm dã̃n thân, đã bồi đắp nên phẩm chất khiêm nhu và bình tâm đón nhận gian nan, coi đó là một phần tất yếu của hành trình!

Ai bảo, trong lòng me và con lúc đó, không nom nớp lo nước ngập bô xe máy, hay xe bỗng chết máy giũ̃a đurờng? Ai bảo lòng không bồn chồn lo cành cây gãy đổ bất ngò̀? Mái kính nhà ai bỗng dưng gió đập vã roi xuỗng?

Bao nhiêu nguy hiểm rình rập giữa cơn mưa, con giông và bão tố. Nhưng không vì thế mà mẹ con mình nhut chí, nản lòng.

Thế đấy, hơn 12 mùa giông bão, me con mình đã dìu nhau, dụa vào nhau, truyền hơi ấm và nghị lực cho nhau để vự̛̣ qua! Để giờ đây, khi con bão tràn vào, lòng me bớt đi nỗi bồn chồn, khắc khoải.

12 mùa giông bão cam go, chẳng phải lúc nào me cũng can trường đâu. Chẳng phải nhiêu khi, nuớc mua đã che giẫu nhũng giọt nuớc mắt mặn mòi,
hòa vào trong cơn bão bùng hà khắc của thiên nhiên. Nhưng, điều quý giá nhất, là ở vào nhũng thời khắc ây, bao giờ mẹ con mình cũng có nhau, nhớ về mà thấy sao thương mến thê?

Tất nhiên là mẹ vô cùng thấu hiểu, rằng phải có nhũng thời khắc can đảm bước vào mưa gió để "tầm sư học đao", một thái độ "khát khao học hành đến cháy bỏng nhu vậy" mới làm cháy lên ngọn lưa nhiệt thành xúc động nơi thầy cô, mới giúp chúng ta nhận được ánh mắt cảm phục và thương mến của thầy cô, truyền cảm hứng để thằy cô truyền thụ nhũng tinh hoa sâu sắc, lay động đến con một cách tràn đầy!

Có nhũng thời khắc dấn thân như thế, mới quý làm sao nhũnng ngày bão bùng ngút trời mà được ấm áp bên tách trà nóng thoảng hưong sen Tây Hồ thếnày!

Mẹ phải thú nhận rằng, lúc này mẹ rất nhớ con, khi nhớ về hình ảnh con tùm hum trong tấm áo mưa, bé bỏng như con chim non, đứng đọi me ở góc truờng Thực Nghiệm, hay góc truờng Giảng Võ, rồi trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, hay một nơi nào đó vốn thân thuộc trên hành trình học và vưon lên phía trước của hai me con mình. Mẹ - dù cũng tùm hum trong chiếc áo mưa, dù mẹ còn cách xa vài trăm mét mà con đã nhận ra ngay, gio tay vẫy rôî rit.

Nhüng cử chỉ như thế, nhũng hình ảnh tưởng bình thường mà thân thuộc suốt mười mấy năm, mới hiểu, không chỉ con cần me để lớn lên mà mẹ đã cần con để mạnh mẽ và can đảm đến nhường nào. Chỉ bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy ây thôi đã cho mẹ dấu hiệu về môî dây gắn kết $z \hat{\text { ô hình, là hoan }}$ hỉ khi con nhìn thẫy me giũa đông đúc ngưọc xuôi phố người, đểmẹ hiểu mẹ đặc biệt với một người, là con, thế thôi. Nhũng cảm nhận ấy đã nạp thêm cho mẹ bao năng lượng của can đảm và yêu thương vô bờ.

Ngoài kia mưa gió ngút trời, biêt bao bà me đang lo lắng: Sáng mai đưa con đến lớp có bị ngập nước hay không? Lớp con có bị ẩm dột hay không? v.v...

Nghĩ mà yêu mà yêu lắm những đứa con Việt chăm ngoan tinh khôi và đẹp đẽ trong ngần!

Nghĩ mà thuoong mà thuoong quá nhũng nguời mẹ Việt tảo tần thầm lặng thê?

## Mẹ là người xe ôm tự nguyện, yêu thươnng và không quyển miễn nhiệm

## Ai cũng có một cuộc hành trình của riêng mình

Tháng 5, năm 2014
Nhũng buồn vui riêng có được trên chặng hành trình ấy. Nhung, con gái thân yêu ơi, cuộc hành trình của mẹ con mình là vinh quang và đáng kiêu hãnh.

Có nhũng ngày, tổng quãng đường hai me con "chinh phuc" để đến học tại ba truờng chuyên biệt và đến nơi mẹ làm việc lên tới hàng trăm km nội đô. Không quản nắng mưa, không màng đến thất thường thời tiết, trăm nẻo chênh lệch, bất ưng, chúng ta đều kê sao cho bằng, tâm tuệ trực chỉ hướng lên con đường học vấn và trải nghiệm tràn đầy với cuộc sống, ngay tại nơi đây.

Có biết bao thời khắc cam go chúng ta đã âm thầm vượt lên? Có biết bao tật đố, hờn ghen mà chúng ta tỉnh táo ứng xủ̉ với nó bằng một thái độ hiểu biết, lặng thinh?

Có bao lân thất bai, chúng ta tư đưng lên ngay nơi vấp ngã, không nản lòng hay đổ lỗi. Tù nơi vấp ngã rồi đúng lên, dường như chúng ta lạ mạh mẽ, can đảm hơn?

Có nhũng cơn ốm bệnh đến rồi đành phải ra đi, vì lịch học của con với hành trình thành phố rắc rôil, không thể ai thay me đưa và đón, vì mẹ đã hứa không thể ốm khi chưa thể nằm ốm!

Nhưng hơn tất thảy trong mọi thời khắc của hành trình ấy, chúng ta luôn bên nhau và mim cười đây tin cậy, yêu thương và vũng tâm buớc tới.

Thành tựu nào cũng lấp lánh hân hoan,
Thành tưu nào cũng huy hoàng lộng lẫy.
Nhưng, chỉ có chúng ta mới hiểu rằng nhũng khoảnh khắc hành trình mới chính là guơng mặt của thành tựu, đáng nhớ và xúc động bao nhiêu.

Là bao tháng ngày bền bỉ đến lạ lùng,
Là một ý chí cháy bỏng trong lăng im, khiêm nhường và đức tin thắp sáng,

Là một tình yêu tràn đầy, tận tâm trong mọi việc làm, từ đơn giản nhất, nhu cách me làm một nguời xe ôm, không ngày nào dược miễn nhiệm cho con gái suốt 14 năm đi học!

## Dạ̣ trẻ năng lực chung sống vơi áp lực hiệu quả và vui vẻ

Bạn bè tôi, khá nhiều người được xếp vào tầng lớp trí thức doanh nhân trung luuu của xã hội.

Đôi khi, ngồi nói chuyện với nhau thì vô vàn chuyện, nào chuyện làm ăn, chuyện thế sự, chuyện chính trị chính em, chuyện bê bối tình ái nhân gian, v.v... Nhưng cuối cùng, bao giờ cũng trở về chuyện học hành của con cái... điều mà dường như ai cũng đau đáu trong lòng.

Sau những phàn nàn, muộn phiền muôn thuở về tình hình chung của nền giáo dục không có triết lý, những mệt mỏi với hệ lụy tiêu cực của nó, kèm một lời than đại loại: "Chuyện học hành của bọn trẻ bây giờ thật khốn khổ!", sẽ là những giải pháp mang tính tình huống như cho con học trường tư, cho con vào trường quốc tế, cho con du học phổ thông, v.v...

Thế mà không thế là đã hết những âu lo triền miên.
Trong những cuộc chuyện trò đó, tôi thấy nổi lên một số quan điểm:

- "Tôi để con phát triển tự nhiên, không áp đặt đòi hỏi gì."
- "Con tôi sau giờ tan trường về nhà là được vui chơi, tôi không tạo thêm cho nó áp lực gì."

Hai quan điểm này chỉ khác nhau ở cách diễn đạt, sâu bên trong, chúng tương đồng và tương hỗ lẫn nhau, và dường như là quan điểm mang tính cách mạng trong giáo dục: tôn trọng tối đa sự phát triển của từng cá thể.

Trong một môi trường mà nền giáo dục công bộc lộ nhiều bẽ́ tắc thì kiểu suy nghĩ này đang nhận được nhiều đồng tình, và thường đi đến cực đoan như một cách bày tỏ thái độ phản ứng, kháng cự đối lập vói nền giáo dục công hiện nay. Tồi nghĩ, nếu không cẩn thận, nó sẽ trở thành một cái bẫy nguy hiểm.

Triết lý để trẻ được phát triển tư nhiên tại các nước có nền giáo dục tiên tiến thế giới có những lý do hợ lý. Ở nhũng quốc gia này, nhà nước - xã hội - nhà trường - cha mẹ có nhũng đồng thuận co bản nhất trong triết lý giáo dục con người. Môi truờng xã hội - môi trường giáo dục tiệm cận sự hoàn hảo và hệ thống phản biện sắc bén hữu hiệu.

Như vậy "phát triển tự nhiên" ở đây phải được hiểu là trẻ được lón lên trong môi trường giáo dục chủ động tốt nhất, nhạy bén nhất, chu đáo nhất, tôn trọng tính bản thể riêng có nhất. Chứ nó không tương đồng với cách nghĩ buông xuôi, thụ động, phó mặc "cha mẹ sinh con tròi sinh tính" như chúng ta nhầm tưởng.

Như vậy "phát triển tự nhiên" phải được hiểu là chăm sóc cho sự phát triển tốt nhất để đứa trẻ gia nhập dần dần một cách tự nhiên vào đời sống xã hội chứ tuyệt nhiên không phải là sự lớn lên mà không được giáo dục, không có năng lực chung sống xã họ̣i.

Thực tế, nhiều nguời Việt tiếp thu quan điểm giáo dục này quá hào hứng, thiếu cân nhắc, trong khi môi trường Việt Nam còn thiếu rất nhiều thành tố, yếu tố mang tính xã hội, nhân lực để đảm bảo tính "hoàn hảo" toàn vẹn mà tinh thần của triết lý này khởi xướng nơ bản quốc văn minh.

Giáo dục con người là một sự nghiệp vô cùng nan giải và đòi hỏi tính toàn vẹn, toàn bộ, do đó, khi "nhập khẩu" một triết lý từ một nền văn minh khác dù cách mạng, bác ái, đáng học tập nhưng nếu không thận trọng, nghĩa là chúng ta mắc vào một cái bẫy văn minh.

Diều này tương tự như trong gene sinh học của người Việt không sở hữu men lactose - loại men giúp co thể hấp thu đường sữa.

Đây là đặc tính gene minh chứng cho một thực tế rằng người Việt không có tập quán chăn nuôi bò sữa và uống sữa bò hàng chục nghìn năm và hơn thế nữa. Ngạc nhiên là ở chỗ, Việt Nam hiện là thị trường nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm sữa bò thuộc loại lớn nhất thế giới với một niềm tin hồn nhiên: sữa bò là thức ăn bổ dưỡng nhất!
"Đừng tạo áp lực cho tré!" đang là một mệnh đề giáo dục dễ làm hài lòng bậc cha mẹ với niềm tin ấu trĩ rằng đấy là cách để mang lại hạnh phúc cho đứa trẻ! Điều này nghe rất thuyết phục, nhưng nếu hiểu một cách cực đoan thì lại là điều đáng bàn lắm.

Trong võ thuật, võ sinh chân chính phải dành nhiều năm tháng cuộc đời để rèn luyện khả năng chịu đựng đau đớn, rèn luyện khả năng hứng chịu đòn của đối phương và rèn luyện sự nhạy cảm để né đòn hiểm. Đây được coi là giai đoạn vô cùng quan trọng, kéo dài hàng chục năm, giúp thể lý - tâm lý của võ sinh chuyển hóa, thuần thục nhằm đủ sức hứng chịu và thoát hiểm đòn hiểm. Những chiêu thức tấn công không hẳn là yếu tố quan trọng bậc nhất trong quá trình rèn luyện.

Tương tự, tôi có quan điểm trong giáo dục dành cho giai đoạn 18 năm kim cương của con gái rằng, cần thiết lắm việc dạy cho trẻ biết cách chung sống, chấp nhận áp lực trong học tập, áp lực trong làm việc theo liệu pháp tăng tiến dần, dạy trẻ biết chịu đựng đau đớn, biết đón nhận thất bại. Đây là những phẩm chất quan trọng giúp trẻ trở nên lành mạnh, vững vàng, quân bình tâm lý khi trưởng thành, đáp ứng được trước những biễn động ngoại cảnh, một thực tế đầy áp lực trong đời sống xã hội, mà vẫn giữ được vui vẻ, lạc quan!

Quan trọng là những quan điểm ẫy luôn được rọ̣i sáng bằng một tình yêu vô bờ bến, tỉnh thức của tôi dành cho con gái bé bỏng.

Bạn hãy thử hình dung, một đứa trẻ muốn gì được nấy, không bao giờ phải đối diện với những áp lực để rèn luyện khả năng tự kiểm soát, bình tĩnh và khiêm nhường, thì khi lớn lên, chúng sẽ yếu đuối và kém tự tin ra sao?

# 17 cách chúng tôi rèn luyện và thực hành hàng ngày đẻ đáp ứng với áp lực mà vẫn vui vé 

1. Không có ô tô, chỉ sử dụng xe máy để di chuyển nội đô, phục vụ nhu cầu đi học, đi làm. Điều này giúp hai mẹ con luôn năng động, giảm áp lực kẹt xe, mất nhiều thời gian trên đường phố. Nhờ đó, Minh Khuê được ngủ nhiều hơn 20-40 phút mỗi buổi sáng.
2. Sáu ngày trong tuần, chúng tôi thực hành thực đơn đơn giản, thực dưỡng, dinh dưỡng nhưng không rườm rà, nên dành thêm được 90 phút nghỉ ngoi. Ngày Chủ nhật sẽ ăn theo sở thích.
3. Cấu trúc dinh dưỡng khoa học: Bữa sáng thực đơn người Pháp - uuu tiên đường và tinh bột để khởi động kích hoạt não bộ; bữa trưa - thực đơn Nhật giàu dinh dưỡng nhưng chế biến đơn giản; bữa tối - thực đơn Tây Tạng và Anh quốc, giàu thực dưỡng và tươi sống, do đó, chúng tôi luôn hào hứng vui vẻ mà không mất nhiều thời gian cho việc ăn uống nhiêu khê.
4. Thực hành thiền động (tập trung toàn vẹn) trong mọi công việc. chẳng hạn, Minh Khuê sẽ tập trung cao độ trong các tiết học cần ghi nhớ máy móc để không mất thời gian ôn bài ở nhà. Không ôm đồm, mà tuần tự làm từng việc đến khi hoàn thành, do đó, chúng tôi dành thêm được 60 phút thư giãn, nghỉ ngơi tùy chọn.
5. Uuu tiên đầu tư chăm sóc nơi ở (tổ ấm) luôn sạch đẹp, thân thương, riêng tư, lãng mạn, phong cách, với triết lý đó là nơi để thư giãn và giúp chữa lành mọi tổn thương do áp lực cuộc sống, do đó,
giảm bớt được nhiều tiền bạc và thời gian do phải chi trả cho các khu nghỉ dưỡng mà vẫn có được sự an dưỡng tâm hồn. Những đồ vật sáu tháng liên tục không dùng tới, mạnh dạn thanh lý để tạo không gian tươi mới, thoáng đãng, nên chúng tôi thích ở nhà hơn ra phố!
6. Chọn thầy cô thực sự giỏi và tâm huyết cho con gái theo học là cách đầu tư thông minh, tiết kiệm thời gian, không rơi vào tình trạng "học theo phong trào, học mà không hiệu quả" nên chúng tôi có thêm nhiều thời gian làm những việc yêu thích.
7. Lựa chọn sáu môn học trụ cột để phát triển tố chất (toán học, nhân văn học, tiếng Anh, hội họa, Piano và bơi lội) và theo đuổi kiên trì, không thay đổi theo kiểu "Đứng núi này trông núi nọ", do đó, chúng tôi rất thoải mái thảnh thơi vì không mất thời gian để làm quen môn mới.

Uu u tiên chọn trường gần cho con gái, không chọn trường xa nên chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển trên đường.
8. Chăm sóc và giữ liên lạc mọi mối quan hệ bằng sự chân thành đích thực, nâng niu đích thực, vì coi đó là tài sản đích thực, vì đó là những đầu mối thông tin đáng tin cậy, hiệu quả, nên chúng tôi không mất nhiều thời gian để lựa chọn những dịch vụ đáp ứng cuộc sống. Phương châm của chúng tôi là "chọn người" không "chọn hàng".
9. Khiêm hạ nên không bị căng thẳng vì so sánh với người khác, không thấy rắc rối nếu gặp thị phi vì tự thấy mình là ai mà họ không nói xấu? Từ tâm và sẵn lòng ban tặng, không ghi nhớ điều đã làm cho người khác nên thoải mái thanh thản.
10. Biết nói "Không" lúc cần - vì thú nhận không biết, không giỏi là cách làm nhẹ hành trang; từ chối những cuộc hẹn vô bổ, nên có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và di dưỡng tâm hồn.
11. Đòi hỏi bản thân cao hơn đòi hỏi xã hội, nên chúng tôi không có thói quen đổ lỗi và không đóng vai "nạn nhân" đau khổ. Chúng tôi luôn chủ động hành động với phương châm "Đừng chờ đợi,
vì con tàu thời gian không dừng lại bến ga nào!". Do đó, chúng tôi thường chủ động mim cười và dễ dàng thể tất với xung quanh nên luôn luôn vui vé.
12. Đọc nhiều sách, ít xem ti vi và hạn chế lướt web, như thế, thế giới nội tâm được khai mở và giảm thiểu những thông tin nhảm nhí, xung đột, thao túng tâm hồn, nên khi nào cũng muốn cười và ca hát.
13. Làm phước thật lòng, khởi phát thiện phước ngay nơi ở, ngay noi hữu duyên và tùy duyên, không suy tính và ghi nhớ.
14. Quản lý tiền bạc hợp lý, thông minh, để tiền bạc thực sự phục vụ cuộc sống bình an, không mắc nghiện mua sắm và xài đồ theo mốt, không nghiện đồ đắt tiền, nên ít phải tiêu tiền lãng phí.
15. Tiền bạc đã tiêu rồi, không so đo, tính toán thiệt hơn nên tâm trạng không bị căng thẳng vì nuối tiếc.
16. Sức khỏe là quan trọng nhất để giúp sống nhiệt tình vui vẻ nên chúng tôi có kễ hoạch để chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, do đó công việc được trôi chảy, không bị lãng phí thời gian và tiền bạc làm lại.
17. Yêu thương sẽ tạo tâm thế cởi mở, chan hòa, giúp cơ thể vượt qua áp lực công việc học hành tốt nhất, nên chúng tôi luôn luôn thực hành yêu thương thật lòng và thân ái.

## Chá́p nhận cạnh tranh

Quan sát thế giới động vật, bạn sẽ nhận ra Mẹ Thiên Nhiên dạy chúng ta những giá trị sâu sắc lắm. Ở những loài động vật, đặc biệt là động vật cao cấp, như ngựa, voi, chó sói, vượn, khỉ, v.v... trong một đàn đã có sự cạnh tranh giữa các cá thể. Tức là cạnh tranh, dù biểu hiện rõ rệt hay âm thầm, là trạng thái thường hằng của sự sống tự nhiên.

Xã hội loài người không ngoại lệ. Dù bạn muốn hay không, đứa trẻ của bạn dần dần sẽ gia nhập đời sống xã hội - nơi trạng thái cạnh tranh luôn luôn tồn tại.

Từ gợi ý này, tôi nhận thấy, có mấy kỹ năng cơ sở cần huấn luyện cho trẻ một cách bền bỉ ngay từ khi còn nhỏ để chuyển hóa thành phẩm chất cốt lõi cho trẻ, đó là: Năng lực chung sống, làm việc hiệu quả và vui vẻ với áp lực, năng lực đối diện với đau đớn tổn thất và tình trạng tổn thương; năng lực đối diện với thất bại; năng lực quan sát phán đoán nhận định độc lập; năng lực chấp nhận cạnh tranh.

Đôi khi, tôi nghe thấy điều này:
"Tôi không thích con tôi học ở chỗ nọ chỗ kia, vì cạnh tranh lắm!";
"Tôi không muốn con tôi phải cạnh tranh";
hay "Trẻ con mà đã phải cạnh tranh, thật phản giáo dục!".
Như vậy, theo cách nghĩ này, "cạnh tranh" bị xếp vào những thói xấu, cần loại bỏ khỏi cuộc sống!

Cách nhìn nhận ấy là thiếu khoa học và lãng quên bản chất của đời sống xã hội: đó là trạng thái cạnh tranh không ngừng. Nuôi con
với tâm lý né tránh "cạnh tranh" là chúng ta đang đi ngược lại bản chất tự nhiên luôn luôn là "cạnh tranh khiến cho mỗi cá thể trở nên khỏe mạnh và thuần thục, giàu năng lượng sống hơn vì luôn luôn nỗ lực".

Chối bỏ bản chất cạnh tranh của quy luật sống và không hướng dẫn để tré thuần thục năng lực "chấp nhận cạnh tranh" theo mức độ tăng tiến dần, theo tôi là một thiếu sót lớn trong quan điểm của nhiều cha mẹ.

Như bạn có thể thấy, những trò chơi đối kháng, cạnh tranh đều là những trò chơi cuỗn hút, hấp dẫn. Như vậy, thẳm sâu trong bản năng, mỗi cá thể vốn đã mang phẩm chất "cạnh tranh", do đó, việc dạy trẻ "chấp nhận tính cạnh tranh" cần được xem là một yếu tố quan trọng để trẻ có được tâm thế vững vàng, đối diện bình thản và chủ động trong hoạt động xã hội.

Đương nhiên, ranh giới giữa kỹ năng "chấp nhận cạnh tranh" với thói kiêu ngạo, ganh đua, hãnh tiến, cay cú - tức là những thói xấu, là nguyên nhân tạo ra những thói xấu khác như nói xấu, vu khống, chơi bẩn bạn bè, v.v... - vô cùng mong manh, đòi hỏi cha mẹ trong vai trò người thầy, người dẫn dắt phải vũng tâm, minh tâm và công tâm để hướng dẫn con đúng đắn.

Vì thế, tôi nhấn mạnh: Đồng hành cùng con là một nghệ thuật. Đó là nghệ thuật của tình yêu thuoong sáng suốt lý trí, chú không đơn thuần là áp dưng một phương pháp nào đó.

Bạn nghĩ thế nào khi một đứa trẻ được "ru ngủ" trong cái tổ kén ấm áp của bố mẹ, và bạn an tâm rằng, mình đang tặng cho con một tuổi thơ ngọt ngào!? Điều này rất dễ làm bạn hài lòng, nhưng lại là nguyên nhân khiến trẻ lười biếng, thiếu động lực, thiếu khát vọng và nhiệt huyết. Một đứa trẻ không được hướng dẫn để có khả năng "chấp nhận cạnh tranh", không có được tâm thế chủ động "chấp nhận cạnh tranh" ngày một tăng tiến, thì khi chúng gia nhập xã hội, chúng sẽ thụ động và vì thế trở nên tự ti, yếm thế, đeo bám "chủ nghĩa thất bại" và chất lượng cuộc sống thấp kém.

## Thành công là giá trịi nên tảng đé trẻ̉ hạnh phúc!

## Me ơi! Con thành công rồi!

Một buổi chiều nắng nóng, ngột ngạt, tôi đón Minh Khuê sau giờ học chiều tại cổng trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Con gái, với gương mặt nhễ nhãi mồ hôi, toàn thân toát ra mùi tanh lòm của tuổi mới lớn, trộn với mồ hôi, toe toét cười:
"Mẹ ơi! Con thành công rồi!"
Xung quanh, có nhiều bậc phụ huynh cũng đang dựng xe máy đợi con cái. Chứng kiến cảnh này, có người cười cười, nói hoan hỉ: "Chắc lại đoạt giải cuộc thi thành phố hay quốc gia gì rồi! Vui quá!". Đó là tâm lý chung của nhiều phụ huynh có con học ở ngôi trường chuyên này. Nhưng, câu trả lời của Minh Khuê lại trở nên "lãng xẹt" với họ:
"Mẹ ơi! Con đẩy được năm quả bóng vào rổ, trong tiết kiểm tra bóng rổ. Yes! Con thật cừ mẹ ạ! Bao nhiêu ngày luyện tập, con vẫn không thể tâng dược đến quả thứ hai vào rổ, mà quy định thì phải được năm quả, cô giáo mới cho 'qua'. Hôm nay, con đến trường sớm. Con nhờ các bạn nam giỏi môn này hỗ trợ để luyện tập. Các bạn ấy nhiệt tình lắm, chúng con nỗ lực luyện tập và thế là con được 'qua'. Cô giáo còn khen con 'rất cố gắng', mẹ ạ!'

Minh Khuê thao thao kể cho mẹ, trong khi, tôi liếc mắt quan sát và nhận ra đôi nụ cười nhẹ của các bậc phụ huynh xung quanh, ý như một lời bình luận "Tưởng gì, chứ thế thì sao gọi là thành công nhỉ?".

Minh Khuê không hề quan tâm đến những biểu hiện xung quanh, đôi mắt cô bé sáng rực, long lanh, hồn nhiên đầy hưng phấn, làm động tác nhấn mạnh bằng cách giơ ngón cái lên, miệng hô "Yes!" rất điển hình tuổi teen.

Năm quả bóng vào rổ và vượt qua bài thi thể dục ấy khiến hai mẹ con tôi vui lắm. Vui vì Minh Khuê đã thành công trong mục tiêu ngắn hạn mà cô bé đặt ra cho bản thân một tuần trước đó, khi cô bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, con sợ nhất là môn bóng rổ vì con lùn, lại chạy chậm và thuận tay trái. Tuy nhiên, con sẽ cố gắng để đẩy được năm quả bóng vào rổ, nếu không, con sẽ phải thi lại môn này!".

Có hai trạng thái mà Minh Khuê sẽ "xả" với tôi, đó là khi vui quá, không biết chia sẻ với ai hoặc khi gặp khó khăn cần tháo gỡ!

Để chúc mừng thành tích này, hai mẹ con tôi đã có một buối tối ăn tiệm và "chém gió" vui vẻ.

## Thất bại là Người Thầy vĩ đại!

Kể lại chuyện này, khiến tôi nhớ đến câu chuyện hồi tháng 10 năm 2010.

Lúc đó, Minh Khuê đang sống trong niềm vui của giải Bạc Festival Piano Hàn Quốc tháng 8 trước đó và đang ráo riết chuẩn bị bước vào cuộc thi không cân sức với cô bé: Concours Piano châu Á lần thứ nhất tại Việt Nam, Minh Khuê là 1 trong 28 thí sinh của bảng B đến từ nhiều nước châu Á. Thành công của Minh Khuê ở Festival Piano Hàn Quốc và hồ sơ dự thi Concours Piano châu Á 2010 trở thành một yếu tố khiến cô bé nảy sinh ý muốn nộp hồ sơ dự tuyển vào khoa Piano hệ trung cấp của Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Minh Khuê hỏi ý kiến tôi và đương nhiên tôi không tán thành. Lập luận của tôi vững chắc rằng, dù chúng ta đã lựa chọn học piano chuyên sâu, bền bỉ không kém gì dân học chuyên nghiệp, nhưng để lựa chọn học "chuyên nghiệp" và coi đó như một "nghê"" thì không nên vì những cơ sở thực tế sau:

- Cơ thể và sải tay, ngón tay của Minh Khuê bé nhỏ. Đây là hạn chế rõ rệt nếu muốn phát triển cao hơn trong sự nghiệp biểu diễn khi theo đuổi kỳ vọng trở thành nghệ sỹ biểu diễn piano.
- 14 tuổi mới quyết định theo đuổi hành trình trở thành một nghệ sĩ biểu diễn piano chuyên nghiệp là đã quá muộn màng và do đó, đã lỡ nhịp thời gian quan trọng nhất để có được giai đoạn tuổi lý tưởng để bắt đầu rèn luyện đạt hiệu quả tốt nhất.
- Bản thân Minh Khuê có những tố chất khác vượt trội, đặc biệt là năng lực tổng lực mà năng lực trình tấu piano chỉ là một phần trong tổng lực đó, đến thời điểm này đã bộc lộ rất đáng khen ngợi. Do đó, không nhất thiết phải lựa chọn học piano chuyên nghiệp, khi nhận thấy đó không phải là thế mạnh vượt trội đặc biệt.

Tuy tôi phân tích như thế, nhưng Minh Khuê vẫn chưa phục! Nhưng chúng tôi tạm thời trì hoãn cuộc tranh luận ấy, vì cô bé phải tập trung cao độ để luyện tập cho kỳ thi concours nảy lửa với những ứng viên đến từ những cường quốc về âm nhạc hàn lâm ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v...

Tôi không trông đợi giải thưởng hay thành tích vượt bậc của con gái ở cuộc thi này, vì tôi hiểu tầm sức của mình! Vì tôi hiểu, chúng tôi cần gì ở cuộc thi này! Tất nhiên, tôi nỗ lực và dồn mọi tâm sức, nhiệt thành để hỗ trợ con gái bước vào cuộc thi một cách chu đáo nhất, với sự dẫn dắt của thầy giáo Nguyễn Huy Phương.

Quan điểm của tôi rất rõ ràng: "Thành nhân trước, rồi sẽ thành công sau!" - nghĩa là, mỗi cuộc thi là một lần giúp Minh Khuê cọ xát, thuần thục với không khí áp lực, tạo được tâm lý "lỳ đòn", bình tĩnh trong các cuộc đọ sức, để nhận thấy mình là ai. Đây là một phẩm chất còn quý hoon kim cương nếu đứa trẻ được tập dượt thuần thục và "sở hữu" khi nó 18 tuổi.

Một mặt, tôi luôn hỗ trợ con với liệu pháp tinh thần: "Thắng hay thua theo cách đánh giá của cuộc thi, thực sự, không quan trọng với con và với mẹ. Cái tuyệt vời, đó là cơ hội được trình tấu trên một sân khấu hoành tráng mà khán giả là những vị giám khảo lừng lẫy
đến từ Pháp, Đức, Nga, Nhật, Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam. Đây là một cơ hội rất đáng hãnh diện để trải nghiệm con ạ."

Trước cuộc thi, tôi nói với con từng ngày, trong mọi cơ hội, thông điệp đó. Đó là cách tôi nỗ lực giúp con gái tâm thế an nhiên bước vào cuộc thi và "mẹo" để an bình tâm lý cho Minh Khuê trước thất bại đương nhiên mà tôi và thầy Huy Phương đã nhìn thấy.

Thuyết phục để Minh Khuê nhận ra giá trị vô song của tinh thần tận hiến đích thực của người nghệ sĩ và tâm thế đón nhận thất bại trước một cuộc thi chuyên nghiệp quốc tế, đồ sộ và nảy lửa, là nỗ lực không mệt mỏi của tôi và thầy giáo Huy Phương. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn luôn kính yêu sâu sắc người thầy, người nghệ sĩ piano này.

Tất nhiên, chúng tôi thất bại, đó là sự thật. Và chúng tôi cũng thành công, đó cũng là sự thật từ cuộc thi Concours 2010 châu Á Hà Nội.

Khi nhận được tin từ thầy giáo thông báo rằng, Minh Khuê không được trình diễn bản Nortune No. 13 Chopin ở vòng chung kết, cô bé khóc rất nhiều, rất thành thực: "Mẹ ơi, mẹ đã từng thấy một đứa bé 13 tuổi nào đau khổ như con không?"

Khi nghe câu hỏi này, lòng tôi bất giác đau quặn. Nhưng tôi rất bình tĩnh, tôi nhìn vào đôi mắt nhòe nước của Minh Khuê, khẳng định rằng: "Mẹ trân trọng và thấu hiểu nỗi đau khổ của con là chân xác, vì mẹ là người đi bên con suốt chín tháng luyện tập!".

Sau đó, tôi đề nghị con bước vào chiếc bồn tắm tôi đã chuẩn bị thảo dược, nến thơm và vòi sen ấm áp. Tôi giúp con đằm mình trong bồn nước ấm, thơm tho và để mặc cho con gái khóc thỏa thích trong khi tôi xoa lưng và tưới nước lên mái tóc cho con. Nước ấm với tinh dầu thiên nhiên, cùng những lời chia sẻ thấu hiểu và ân cần của tôi, phần nào làm lắng dịu cơn đau thất bại.

Hồi lâu, khi cơn khóc của con gái đã nguôi nguôi, tôi gợi mở cho con bằng một câu hỏi: "Sao con không nghĩ rằng, con đã chiến thắng nhỉ, trong khi Việt Nam có hàng trăm học sinh chuyên nghiệp
ngành piano, và con đã là một trong số bảy bạn Việt Nam có mặt tại concours này ở bảng B?".

Nghe tôi gọi mở, Minh Khuê lặng yên và chuyển dần tâm lý ra khỏi cảm giác tồi tệ khi hứng chịu thất bại sau chín tháng khổ luyện cam go trên từng phím đàn.

Tồi nói tiễp: "Cảm giác của con khi biểu diễn trên một sân khấu cổ điển cho những 'khán già' chuyên nghiệp và khó tính thế nào hả con?". Câu hỏi này tôi ngụ ý đến giá trị nghệ sĩ đích thực, giá trị của chín tháng Minh Khuê lao động đích thực trên bản nhạc để cô bé nhận ra đâu là chính mình.

Minh Khuê: "Tuyệt lắm mẹ ạ! Lúc đầu thì con cũng run lắm, nhưng sau đó, con nhớ lời thầy Huy Phương dặn: ‘Hãy nghĩ rằng, xung quanh chẳng có ai cả, chỉ còn con, cây đàn và ông Chopin thôi, ông ây đang nghe và mỉm cười với con...' Thế là con không còn run nữa, cho đễn khi âm nhạc lắng xuống, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, con hiểu rằng con đã thành công rời, con đã chinh phục được ông Chopin rồi!"

Tôi reo lên: "Ơ kia, con có biết con vừa nói gì không? Con nói: Con đã thành công rồi!"

Thật ngạc nhiên, nghe tôi nhắc lại, bỗng dưng, Minh Khuê nhoẻn miệng cười trong trẻo: " A , mẹ oi! Vị giám khảo đến từ nước Pháp còn nhận xét rằng, con có phong thái biểu diễn của một nghệ sĩ đích thực với những khoảnh khắc thăng hoa của một nghệ sĩ, rất tuyệt vòi!".

Và, tối đó, chúng tôi có một bữa tối nhẹ nhàng, vui vẻ ở một tiệm ăn yêu thích. Chúng tôi cụng ly "nước hoa quả" chúc mùng Minh Khuê: "Chúc con vượt qua chính mình để đón nhận thất bại một cách thấu hiểu, bình an và nhận ra giá trị đích thực của nội lực là gì. Mẹ yêu con vô cùng!".

Sau đó, Minh Khuê tự đưa ra quyết định "Con không học piano chuyên nghiệp đâu mẹ ạ. Con biết thế mạnh thực sự của mình là gì rồi a a!".

## Đừng đối lập"thành công" và "hạnh phúc" - chúng luôn cần có nhau trên hành trình dấn thân đích thực!

Bạn thấy đấy, thành công thực ra là thành quả từ nỗ lực làm việc, rèn luyện mà đứa trẻ đạt được trong từng chặng hành trình, trong từng mục tiêu cụ thể, ngắn hạn. Dù điều đứa tré đạt được là bình thường, không phải là kỳ tích vượt bậc trong cách đánh giá chung của xã hội, tuy nhiên, với trẻ đó là thành quả của nỗ lực chiễn thắng bản thân! Và trẻ vô cùng hạnh phúc!

Để thành công, đôi khi rất cần đễn thái độ chủ động đón nhận thất bại. Khi thất bại, đứa trẻ nhận thức được vị thế của nó một cách thực tế, không hão huyền và nhận biết được nội lực của mình ra sao. Từ hiểu biết nội lực của bản thân, đứa trẻ trở nên bình an, tự tại, tự tin và vui vẻ với thành quả mà mình đạt được.

Thành công - đó chính là phẩm chất cần thiết để hạnh phúc!
Người mẹ nào cũng mong con của mình rồi đây sẽ thành công trên đường đờ! Người mẹ nào cũng mong muốn tột bậc đứa trẻ của mình rồi đây sẽ cảm nhận hạnh phúc bình an trên đường đời của nó.

Thế nhưng, người mẹ nào cũng có chút hoang mang, hoài nghi và lo lắng, khi câu nói này cứ thường xuất hiện: "Bạn hoàn toàn có thể nuôi dạy một đứa trẻ đạt tới thành công, nhưng chưa hẳn nó sẽ hạnh phúc!". Điều này khiến bạn trở nên mơ hồ, bối rối và vô cùng phân vân.

Đâu đó vẫn có những người thành công nhưng không hạnh phúc, và đó dường như là minh chứng cho quan điểm trên. Bạn càng bị thuyết phục rằng thành công và hạnh phúc là hai giá trị khó có thể song hành.

Nếu cứ suy diễn này, thì ta phải dùng đến phép loại trừ để chọn lấy thứ có ý nghĩa hơn, dễ đạt hơn (nếu hiểu "hạnh phúc" là trạng thái tự bằng lòng). "Tôi chỉ mong sao cho con mình được hạnh phúc thôi!" là câu nói mà nhiều người mẹ đã thốt lên, và sau đó là ý nhấn mạnh: "Thành công mà làm gì nếu con mình không thấy hạnh phúc!".

Quả thật, đôi khi, cũng có người đã đạt tới thành công nào đó theo quan điểm của xã hội, kiểu như đạt được vị trí nào đó, danh hiệu nào đó, tài sản và quyền lực, v.v... nhưng vẫn thấy thiếu thốn, không vui vẻ, hoan hỉ nội tâm.

Thế nhưng ngược lại, nếu cứ thất bại triền miên trong các mục tiêu của cuộc đời, làm gì cũng đổ võ̃, hỏng việc, thì chắc chắn người đó cũng không thể tìm thấy cảm giác hạnh phúc, an vui!

Như vậy, cốt lõi của hạnh phúc, an vui, chắc chắn không thể là sự thất bại, chắc chắn hạnh phúc phải tới cùng thành công. Nhưng vấn đề là bạn cần tường minh cho được "Thế nào là thành công của bản thân đứa trẻ?" Và bạn đã cư xử thế nào trước những thành công nho nhỏ mà trẻ đã nỗ lực để đạt được?

Bạn hãy nhìn gương mặt và nụ cười bé yêu khi con bước được những bước đi chập chững đầu tiên trên đôi chân mình - con đã nó hân hoan và hạnh phúc ra sao khi vượt lên được chính mình, chinh phục được điều con khát khao!

Nhiều thành công nho nhỏ làm nên niềm vui thường hằng trên suốt hành trình lớn lên của trẻ. Cùng lúc đó, trẻ dần hình thành và thuần thục nhiều năng lực cơ bản, quý báu như năng lực tự vượt lên và chiến thắng chính mình, năng lực lao động bền bỉ, năng lực vượt khó, năng lực tư duy thực tiễn, không hão huyền, viển vông v.v... Đó là những phẩm chất quý báu giúp trẻ vươn tới những thành công lớn lao hơn, vui vẻ nội tâm hơn!

Hạnh phúc mà trẻ cảm nhận không xung khắc với thành công, ngược lại, hai giá trị này luôn tương hỗ cho nhau, bồi đắp cho nhau thêm bền vững và mang lại bình an nội tâm sâu sắc.

## Tôi dạy Minh Khuê kỹ năng sống như thế nào?

## Hãy dạy trẻ thuần thục kỹ năng quan trọng nhất: Biết sống với người dưng - kỹ năng kết nối

Thời gian chuẩn bị cho Minh Khuê sang Harvard thật thú vị và thân thương. Tôi và Minh Khuê luôn dành thời gian bên nhau để cùng vui vẻ. Mỗi lần gặp người thân hay bạn bè, tôi đều nhận được câu hỏi: "Cậu sẽ đưa Minh Khuê sang nhập học chứ?"

Câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần và trên thực tế, phần đông cha mẹ có con du học đều chọn cách này. Riêng tôi, tôi chọn con đường khác, phù hợp với khả năng tài chính có hạn của bản thân, nhưng quan trọng hơn, là phù hợp với triết lý "huấn luyện kỹ năng của chim đại bàng" mà tôi theo đuổi trong quá trình đồng hành cùng con gái: Kỹ năng kết nối và tìm kiếm hỗ trợ từ người dưng!

Tôi gợi ý với Minh Khuê: "Con hãy thông qua Facebook, để kết nối với những bạn bè cùng là sinh viên trường Harvard đang sinh sống tại Massachusetts, Mỹ. Con hãy tìm sự hỗ trợ thông tin từ những người bạn bản xứ đó về các vấn đề cần quan tâm như:

- Khí hậu, thời tiết và các loại trang phục cần thiết, phù hợp
- Phương tiện giao thông công cộng và bản đồ thành phố
- Chi nhánh ngân hàng, thẻ tín dụng và số điện thoại của cảnh sát khi cần hỗ trợ
- Siêu thị và những tiệm ăn phù hợp về chất lượng và giá cả
- Bệnh viện và số máy liên lạc
- Mạng di động, thé di động, Internet wifi và các dịch vụ viễn thông v.v...

Thêm những thông tin cuộc sống thứ vị và đa dạng ở Boston.
Đây là những hiểu biết và dịch vụ cuộc sống mà chỉ người bản địa, thông thuộc, chân thành, tin cậy, có trách nhiệm và tinh thần hỗ trợ vô điều kiện mới có thể mang đến cho Minh Khuê.

Quả nhiên, bằng sự gợi ý của tôi và năng lực kết nối mà Minh Khuê đã thực hành thuần thục nhiều năm, cô bé đã có được những mối liên kết bạn bè rất cởi mở, thân ái và nhiệt tình, hỗ trợ con có được những thông tin cụ thể, đầy đủ, chi tiết và thiết thực nhất về nơi con sẽ đến. Thậm chí, có nhiều người bạn Mỹ lớn tuối là cha mẹ của các bạn trẻ, cũng tham gia hỗ trợ Minh Khuê. Do đó, sự chuẩn bị hành trang cho chuyến du học của Minh Khuê rất hiệu quả, chủ động và tự tin.

Tôi đã không cùng con gái bay sang Harvard để nhập học, vì quan điểm của tôi là huấn luyện kỹ càng, dẫn dắt đường hướng rồi thả cho con bay vào bầu trời của nó một cách tự do và chủ động.
"Chim đại bàng con kiêu hãnh bay trên đôi sải cánh của nó, tự do và hoan hỉ mà không cần chim mẹ bay cùng như thời kỳ huấn luyện."

Đó là cách biểu đạt hình ảnh, còn trên thực tế, nếu tôi đi cùng Minh Khuê, với tâm thế và hiểu biết, trải nghiệm của một người sinh sống tại Việt Nam, tôi sẽ không đủ hiểu biết, kinh nghiệm, kỹ năng cơ học để hỗ trợ con gái hiệu quả, thiết thực như sự hỗ trợ từ những bạn bè bản địa nơi con đến!

Bạn thấy đấy, Minh Khuê đã có một hành trình di chuyển một mình lần đầu tiên đến vùng đất mới một cách an ổn, vui vẻ, đó là vì cô bé đã nỗ lực kết nối, có đầy đủ kỹ năng kết nối, biết chọn người kết nối và biết xây dựng mối quan hệ trở nên tốt đẹp và hữu ích.

Không ít cha mẹ cứ loay hoay chưa thể tường minh cho được công cuộc dạy kỹ năng sống cho trẻ cần phải tiễn hành như thế nào?

Quan sát loài vật, đặc biệt là ở các loài động vật cao cẫp, tôi nhận thấy, con cái luôn giữ vai trò truyền thụ tận tụy kỹ năng của giống loài cho con con. Tựu trung, truyền thụ kỹ năng là truyền thụ bản năng sinh tồn, do đó, cá thể nào thuần thục kỹ năng thì khả năng cạnh tranh sinh tồn càng cao, và ngược lại!

Ở loài người cũng vậy. Chúng ta dạy dỗ con cái, hướng dẫn con cái điều này, điều nọ để làm gì? Để chúng sinh tồn một cách hoan hỉ; ngày một có năng lực gia nhập tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thuần thục hơn vào xã hội loài người, đồng thời có được một nội tâm khỏe khoắn, lành mạnh, an nhiên.

## Trang bị cho trẻ bao nhiêu kỹ năng là đủ?

Tôi suy ngẫm điều này rất lâu và nhận ra rằng, nếu chỉ ưu tiên huấn luyện cho trẻ nhiều kỹ năng mang tính cơ học, kiểu như giặt giũ, nấu cơm, mặc cả khi mua bán, biết các bộ phận xe đạp, v.v... thì không bao giờ là đủ. Quá thừa mà vẫn quá thiếu.

Ví dụ, một đứa trẻ thành phố, được bố mẹ huấn luyện kỹ càng những kỹ năng sống ở thành phố, nhưng khi về nông thôn, nó hoàn toàn ngô nghê - và bạn, với vai trò người huấn luyện, lại cảm thấy bất an về đứa trẻ của mình. Hay, một đứa trẻ đang ở Việt Nam với nhiều kỹ năng của cư dân vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm sẽ trở nên lúng túng, sợ hãi khi sang vùng khí hậu hàn đới - và bạn sẽ ngồi nhà và bất an lo cho đứa con của mình phải chịu rét mướt.

Toàn cầu là câu chuyện đời, hàng ngày của thời đại, vì vậy, bạn không thể dạy hết mọi kỹ năng cơ học cho trẻ với hy vọng rằng, đấy là cách để chúng biết tự lập, biết bay trên đôi cánh của chính mình trong tương lai!

Một ví dụ đơn giản thế này: thay vì dạy trẻ "Khi vào rạp xem phim, thì không được nói chuyện để tôn trọng những người xung quanh!", tôi lại luôn nhắc nhở Minh Khuê: "Một nguyên tắc cơ bản là, khi con đến một địa điểm sinh hoạt công cộng như siêu thị,
rạp chiếu phim, nhà hát, công viên, v.v... ưu tiên hàng đầu là con phải đọc kỹ bảng nội quy ở nơi đó! Hiểu rộng trên phạm vi toàn cầu, thì con phải tìm hiểu pháp luật, nền văn hóavà vùng khí hậu khác biệt của quốc gia nơi con chuẩn bị đến!"

Tôi hay nói với Minh Khuê rằng, khi con về nông thôn, thì một em bé chăn trâu sẽ là người thầy vĩ đại của con! Ngụ ý lời dạy này, tôi muốn con hiểu rằng, cần phải khiêm nhường để học hỏi kỹ năng và học hỏi một cách cầu thị, tôn trọng, coi việc học hỏi là hành trình suốt cuộc đời!

Quả thật, những người tàn tật, những người mù bán báo trên hè phố, những người lái xe bus, những cậu bé ở Oxford, Anh quốc đã thực sự là người thầy vĩ đại, chân thành và nhiệt tình hướng dẫn cho cô bé Minh Khuê 11 tuổi những hiểu biết sâu sắc, cụ thể, sinh động và rất thuyết phục về cuộc sống, phong vị, tập quán, văn hóa và đặc biệt là tiếng Anh sinh ngữ của người Anh vào mùa hè năm 2008.

Cuộc sống hiện đại mở ra trước mắt vô vàn cơ hội, tỷ lệ thuận với đó là vô vàn thách thức, nguy cơ tiềm ẩn phía sau. Do đó, kỹ năng sống phải được hiểu thấu đáo là phẩm chất cốt lôi của một con người. Có được phẩm chất cốt lõi, có được phương pháp tiếp cận vấn đề, thì mọi kỹ năng cơ học sẽ không còn là "bài toán" khó giải nữa.

Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta một minh triết vĩ đại: "Bản chất của sự sống là tính phụ thuộc lẫn nhau".

Từ gợi ý này, tôi đã có được một triết lý vũ̃ng chắc để hướng dẫn và huấn luyện kỹ năng sống cho Minh Khuê, đó là bồi đắp năng lực biết chung sống với người dưng - Kỹ năng kết nối!

## Thành công của bản concerto còn bởi sự nỗ lực kết nối và khiêm nhường một cách chân thành!

Sự ân cần tràn đầy khích lệ trong nụ cười và ánh mắt của vị chỉ huy dàn nhạc người Anh Graham Sutcliffe chắc chắn là nụ cười từ
trái tim đôn hậu của ông dành cho cô pianist bé nhỏ Minh Khuê người chưa từng một lần được trình diễn trong dàn nhạc lớn với hơn 50 nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam bao giờ.

Tác phẩm đồ sộ Concerto Piano No. 3 Beethoven vang lên, lúc huy hoàng lộng lẫy hay khi sâu lắng, nhẹ nhàng trong 45 phút, là thành công không chỉ của chín tháng khổ luyện cao độ, ý chí và tài năng của Minh Khuê, mà thành công đó có được còn bởi tình cảm bao dung, thương mến mà tập thể hơn 50 nghệ sỹ và ngài chỉ huy dàn nhạc, người thầy hướng dẫn và các chuyên gia đến từ châu Âu dành cho cô bé.

Một nghệ sỹ trong dàn nhạc đã chân thành nói với tôi: "Chị ạ, đôi khi có pianist rất danh tiếng, nhưng do cá tính có phần kiêu ngạo và không biết lắng nghe, nên khi ghép với dàn nhạc thì gặp rất nhiều vấn đề, cứ bị vênh nhau mãi, không êm và hài hòa như cháu Khuê. Đơn giản vì thái độ ngạo mạn của pianist ấy đã gây ức chế, không truyền được cảm hứng với những nghệ sĩ xung quanh."

Quan sát con gái làm việc với nhịp độ cao, khổ luyện, phối hợp ăn ý và đặc biệt nhận được sự bao dung nâng đỡ của các nghệ sĩ khi biểu diễn, tôi hiểu được điều sâu sắc rằng: Khi tâm và trí của con, tấm lòng con nở bung như một tấm dù căng gió, cởi mở với cảm hứng cống hiến, khiêm nhường, cầu thị thành thực thì chính là lúc cuộc đời nâng con bay bổng an toàn nhất, chứ không phải là sự chở che một cách cơ học của cha mẹ.

Người mẹ nào cũng muốn che chở, bảo vệ đứa trẻ của mình, nhưng bằng cách nào là hiệu quả? Ngay từ khi Minh Khuê còn nhỏ, tôi đã đọc về một dự án tâm lý của một trường đại học của Mỹ: Nếu giả định ngày mai bạn sẽ chết, bạn khao khát truyền lại điều gì cho người thân yêu nhất, cho học trò thân yêu?

Tôi đã dành nhiều năm để suy nghĩ về ngụ ý sâu sắc của bức thông điệp này, và tự rút ra kết luận: Tôi luôn nhắc nhở Minh Khuê rằng: "Mai sau, khi con đến tuổi trưởng thành, về co bản, con sẽ
chung sống với người dưng, chứ không phải là nhũng người thân trong gia đình, nơi con được yêu và thương vô điều kiện."

Có một câu thành ngữ rất nổi tiếng: "Không bữa trưa nào là miễn phí" - tức là bạn phải nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực thường xuyên, và thành quả sẽ đến khi đủ chín muồi! Vi thế, chỉ có một cách để dạy con hạnh phúc, là hãy biết phân biệt tốt xấu, biết sống cởi mở, thiện ý, khiêm nhường với xung quanh.

Chỉ khi đứa trẻ biết sống bằng sự nhạy bén của tâm - tuệ, không nhìn nhận xung quanh bằng cái nhìn "mặc địn"", biết chung sống cầu thị với người dưng, biết truyền cảm hứng đến người dưng, thì lúc đó, tình cảm bao dung, khích lệ, tinh thần hỗ trợ thật thà sẽ cộng hưởng với tài năng và lao động chăm chỉ để làm nên thành công đầy xúc động và vui vẻ!

Cho dù đến bao giờ, tôi biết, Minh Khuê cũng sẽ luôn luôn hàm on những nghệ sĩ tài năng, vui tính, hiền hậu và ngài chỉ huy dàn nhạc đã luôn dành cho cô bé sự ưu ái ngọt ngào như đóa hồng ban mai!

## Thuyêt phục tré khong làm nhựng điêu sail lâm mình từng mác

## Cha mẹ không nên là thần tượng!

Tôi xin trích câu chuyện của bạn Nguyễn Thanh Nga, mời các bạn tham khảo:

Thời cắp sách đến trường, cô giáo dạy toán thực sự là nỗi ám ảnh đối với bọn học văn chúng tôi đến nỗi, thời sinh viên tuy mỗi đứa một trường nhưng đều có chung một ác mộng là ngày mai kiểm tra toán. (Kiểm tra 1 tiết mà cô ra đến 5 đề chéo cánh.)

Hôm họp lớp vừa rồi gặp lại cô với mái tóc bạc trắng, sà đến bên cô tí toét:

- Cô còn nhớ em không?
- Mi ở Quang Trung...

Đang cười khoái chí vì cô vẫn nhớ chút thông tin về tôi, thù cô tiếp:

- Mi tên Nga!

Hic, xúc động không nói nên lời, ôm lấy cô ( 20 năm sau mới mạnh dạn ôm cô). Trong lâng lâng, nghe lời cô văng vẳng:

- Ngày xưa mi toàn nói chuyện riêng...

Ô hô hô... hứt hứt...
Tuần vừa rồi con chị vè̀ tố cáo:

- Mẹ ơi, hôm nay Bống phải ở lại lớp muộn vì làm chậm bài.

Nhà tôi có bé gái học hành thì "lởm khởm" mà nghịch như chuột nhắt suốt ngày, rất khó cho vào khuôn khổ, thi thoảng lại phải xách roi thị uy.

Sau khi bắt nằm úp xuỗng giường phân tích, đe nẹt đủ kiểu và "thưởng cho" vài con lươ thì đến phần truy tìm nguyên nhân để khắc phục, chị chàng thút thít:

- Tại con nói chuyện riêng nên bị chậm.

Đang như thần sấm bỗng mất hết nhuệ khí, buông roi nghĩ thầm "may mà nó không đi họp lớp cùng mẹ".

Sáng ra nghe lỏm được câu chuyện hai chị em trao đổi trong bữa ăn. Con chị bảo:

- Ngốc thế, mẹ hỏi tội này mấy roi thì lại nhận là 10 roi, nhận 1,2 roi thôi đỡ đau chứ. Lần sau, nếu tái phạm lại nhận 100 roi thì muốn vào viện à?
- Thì em trót nhận thế rồi.
- Thế thì phải xin giảm án chứ!

Dạy con gian nan quá chị Hồ Thị Hải Âu ạ!
Và đây là cách ứng xủ của tôi:
Cảm on em Thanh Nga, đây là điều mà mọi nguời thường xuyên đặt ra cho chị, những thắc mắc tưong tự, tựu trung để giải đáp câu hỏi "Vì sao chị làm bạn được với con gái?". Tình huống em đưa ra cho chị rất trực quan sinh động và có tính phổ biến, vì thế chị xin phép em được chia sẻ câu chuyện cùng nhiều người quan tâm.

Trong thực tế cuộc sống với nhiều trải nghiệm và quan sát, tôi nhận ra rằng hầu như mọi người mẹ, người cha đều đã trải qua tình huống tương tự. Làm thế nào, bằng cách nào để dạy con không được làm, không nên làm điều mà tuổi tho mình đã mắc phải.

Và, phần lớn chúng ta lúng túng!
Ứng xử của tôi thế này: Ngay từ khi Minh Khuê còn bé, hàng ngày tôi thường kể cho Minh Khuê nghe về quãng đòi tuổi thơ của mình, như một món quà tặng cho con gái. Đặc biệt, tôi kể nhiều về những sai lầm, khiếm khuyết của tuổi tho mà đến giờ còn in hằn dấu ấn trong nhưng nhược điểm, hạn chế trong hiện tại khiến tôi không thể vươn xa, không thể thành công như khát vọng của bản thân.

Như vậy, qua "tấm gương" trung thực không tô vẽ của đời mẹ, tôi vừa nhấn mạnh vừa chứng minh một cách thuyết phục với con gái rằng: "Nhưng tật xấu và thôi quen thuở bé, thường theo suốt cuộc đời. Đó là lý do vì sao, khi còn bé, ta nên thuần thục những thói quen tốt và kiên quyết loại bỏ những thói quen xấu, để hành trình vào đời được thảnh thơi, nhẹ nhõm! Mẹ sẽ giúp con, con gái thân yêu, vì mẹ có trải nghiệm thấm thía của sự thất bại do những tật xấu mang lại!"

Rất nhiều khiếm khuyết của tôi, chẳng hạn như: tính tự ti, nhạy cảm quá mức, hay tủi thân dẫn đến tâm trạng yếm thế, gương mặt xấu xí, không tươi tắn; tính chủ quan, bảo thủ, biết một lại cứ khăng khăng là tôi biết rất nhiều (biểu hiện là hồi bé tôi rất ba hoa, khoác lác); thói háu ăn và phong cách ăn uống rất xấu, nhai nhồm nhoàm, lép bép, vừa nhai vừa cười nói rất phản cảm, tính nói dối, v.v...

Đây là những tính xấu, thói quen xấu đã khiến tôi luôn sống trong tâm trạng tiêu cực, nên càng ít được mọi người yêu quý, thậm chí mọi người cảm thấy không thoải mái nếu ngồi ăn cùng mâm cùng bàn với tôi.

Từ những câu chuyện đó, tôi nói với Minh Khuê rằng, mẹ đang nỗ lực biến cuộc đời mẹ thực sự là một phòng lab (phòng thí nghiệm thực hành) mở toang, không che đậy, không góc khuất, để con thử nghiệm, trải nghiệm những điều sâu sắc nhất, để rồi con hiểu ra vì sao mẹ dạy con đừng sai lầm giống mẹ ngày xưa, nếu con thực sự muốn vươn xa hơn mẹ.

Những lúc như thế, tôi nhìn sâu vào mắt con, để con cảm nhận được sự chân thành, tha thiết trong lời tôi nói.

Sự chân thành và một tinh thần sẵn sàng gỡ bỏ "cái tôi" và sĩ diện trước con cái, sẵn sàng đập bỏ tâm lý "thần tượng cha mẹ" trong cái nhìn non nớt của con trẻ, để thừa nhận mình từng mắc những thói quen xấu, từng hứng chịu hậu quả bởi những thói quen, sai lầm ấy. Điều đó khiến Minh Khuê nhận ra mẹ thực sự là một người bạn chân thành, thông thái, gần gũi, đáng tin cậy. Tôi gọi một cách hình ảnh, đó là tinh thần "Tử vì đạo dạy con".

Nhiều khi, sự thần tượng của con cái dễ làm cha mẹ hài lòng về bản thân, lâu dần biến thành một bức tường ngăn cách giữa cha mẹ và con cái, khó có thể chân thành chia sẻ những sai lầm của bản thân để con cái có bài học trực quan sinh động và rút kinh nghiệm cho bản thân.

Một khi "thần tượng" được dựng lên, thì sự nhận biết chân lý bị chặn lại.

Cách ứng xử đó, thực chất là liệu pháp kỷ luật tình thương, kỷ luật trái tim, có tác dụng giúp con gái Minh Khuê luôn tự thuyết phục bản thân và thực hành theo điều đúng một cách tự nhiên, nhẹ nhàng vì Minh Khuê thấm thía điều mẹ chỉ dẫn, hướng dẫn là tốt cho cô bé và vì một tương lai tương sáng, hoan hỉ nội tâm của con.

## Khi con vào tuói teen <br> "Trẻ cá tính" - Không phải là thói xấu

Nỗ lục thuyết phuc con gái bằng hiểu biết và sụy tỉnh táo của mình, đặt lợi ích thiết thực, "được - mất" sát sườn của Minh Khuê vào tình huống cần sửa chũa.

Tôi luôn tránh việc "đôi co" kiểu đúng-sai giũua hai me con, bởi điều đó có thể dẫn tới xung đột luẩn quẩn bếtắc. Tồi cũng không quy kêt hành vi vào khái niệm ngoan-hu rất nguy hiể, càng đẩy trẻ đến thái độ uoong bướng, không chịu thấu hiểu.

Đứa trẻ nào cũng có cá tính riêng, trẻ càng có cá tính mạnh, càng cần dụng công dạy dỗ! Và đó là lý do để giáo dục cần thiết. Những cá nhân thành công, những người có nội tâm vũng vàng, những sinh viên, học sinh được đào tạo ở nhưng ngôi trường tốt, những người luôn sáng tạo, v.v... đều xuất phát là những đứa trẻ rất hiếu động và cá tính mạnh.
"Cá tính" không phải là thói xấu khó sửa, nó là phẩm chất độc lập tư duy, và do vậy, nó phải được rèn luyện. Đứa trẻ có cá tính mạnh là một khối toàn nguyên, một khối nguyên liệu tốt để cha mẹ bắt đầu thực hành huấn luyện, thể hiện năng lực hiểu biết và kiên nhẫn của mình để giúp đứa trẻ có được trật tự nội tâm mạnh mẽ.

Câu nói tôii thường được nghe là: "Con chị ngoan hiền dễ dạy, chứ con nhà em cá tính lắm, khó dạy lắm!".

Bạn đừng nhầm lẫn hai khái niệm này trong huấn luyện trẻ vì như vậy thật là lãng phí.

Có trẻ thì có cá tính mạnh, có trẻ thì biếng ăn hay có một chứng tật nào đó, v.v... không đứa trẻ nào bắt đầu đã hoàn hảo! Do đó, cha mẹ cần nỗ lực nhiều hơn 10 lần, 20 hoặc hơn thế nữa, không có con đường nào khác, để giúp trẻ có được "trật tự nội tâm", "kỷ luật nội tâm". Khi làm được như vậy, chắc chắn trẻ sẽ rất sáng tạo, mạnh mẽ nội lực và lan tỏa đến xung quanh!

## - TÌNH HUỐNG

## Bật lại!

Bước vào tuổi vị thành niên, Minh Khuê có biểu hiện hay lườm nguýt mẹ mỗi khi bất đồng ý kiễn. Một lần, tôi bắt gặp cái lườm dài của con gái, nén nỗi tổn thương trong lòng, tôi bảo:
"Khi bất đồng ý kiến thì con nên thẳng thắn thể hiện quan điểm, không nên lườm nguýt, đó là biểu hiện thiếu đàng hoàng!"
"Con không lườm nguýt, nếu mẹ không nhìn trộm con, sao mẹ biết con lườm nguýt?"
"Mẹ bất chợt quay lại và nhìn thấy!"
"Tại sao mẹ cứ áp đặt cách hiểu của mẹ? Con khẳng định là con không lườm nguýt!"

Đây là một tình huống sư phạm hóc búa, và đòi hỏi người mẹ phải thật sáng suốt. Tôi nỗ lực thuyết phục con gái bằng hiểu biết và sự tỉnh táo của mình, đặt lợi ích thiết thực, "được - mất" sát sườn của Minh Khuê vào tình huống cần sửa chữa. Tôi luôn tránh việc đôi co kiểu đúng - sai giữa hai mẹ con, bởi điều đó có thể dẫn tới xung đột luẩn quẩn bế tắc. Tôi cũng không quy kết hành vi vào khái niệm ngoan - hư rất nguy hiểm, càng đẩy trẻ đến thái độ ương bướng, không chịu thấu hiểu.

Tôi nói với con: "Minh Khuê, mẹ luôn yêu con và đương nhiên, mẹ không bao giờ có tâm lý bới bèo tìm bọ, bắt lỗi con để hả hê, thỏa mãn thói hiếu thắng của cá nhân mẹ! Con hãy tin như thế! Mẹ yêu
con và chỉ luôn khao khát con hơn mẹ về mọi phương diện, vì thế mẹ đang giúp con đây.

Con hãy nhớ rằng, thói lườm nguýt là một tật xẫu rất đáng loại bỏ. Bởi vì, khi con tham gia đời sỗng xã hội, giả định, con thể hiện sự bất đồng của mình với ai đó bằng thói quen lườm nguýt, chắc chắn sẽ có lúc bị bắt gặp. Người bị lườm nguýt hoặc người nhìn thấy con lườm nguýt ai đó, họ sẽ tự nhủ: 'Cô bé này không đàng hoàng' và vì thế đưa ra kết luận: 'Không nên coi cô ấy, không nên chọn cô ấy làm đối tác!'

Thế đấy, xã hội không có trách nhiệm uốn nắn, dạy dỗ con như mẹ đang làm và xã hội càng không có thời gian để nghe con biện minh cho hành vi của con đâu. Họ có sự bận bịu và mối quan tâm khác.

Khi con lớn, phần lớn thời gian trong ngày con sẽ chung sống với người dưnn, mọi thành bại đều do tác động qua lại trong quan hệ với người dưng mà có, do đó, những tật xấu như lườm nguýt cần phải được kiên quyết loại loại bỏ, con ạ!

Đôi khi, những hành vi vô thức lại là bộc lộ rất điển hình tâm tính của người sở hữu thói quen đó, nó góp phần không nhỏ quyết định sự thành bại của người đó, trong đời sống xã hội.

Minh Khuê hãy lắng nghe mẹ, vì mẹ đang luôn nỗ lực để được nhìn thấy con hoan hỉ với đời sống xã hội."

Nghe tôi nói một cách xúc động, Minh Khuê im lặng rồi rơm rớm nước mắt. Khi con gái vào tuổi vị thành niên, những pha bật lại của con với tôi không ít và tôi đã tháo gỡ như thế.

Sau này, khi chuẩn bị sang Harvard học, có lần Minh Khuê cười và nói với mẹ: "Con nhớ, hồi trước, nhiều lần con lý sự với mẹ cũng ra phết! Cũng nhiều khi, trong những việc nho nhỏ, con thẫy ghét mẹ thế cơ chứ. Nhưng, mẹ ơi! Mẹ thực sự là người thầy, người bạn mà con tôn kính và yêu nhất trần đời, mẹ ạ!"

# Tuới teen của con: Quá bóng "mong muơn bày tơ phản kháng" và chiéc van an toàn của mẹ 

## Khuyến khích trẻ bày tỏ quan điểm

Nhận đòn cân não của con gái một cách tỉnh táo
Một lần, Minh Khuê lúc ấy học lớp 6, khoe tôi bài văn cô bé viết về tình bạn, những kỷ niệm về trường lớp và bài văn đó sẽ được đăng trong cuốn kỷ yếu 25 năm của nhà trường. Đọc xong, tôi nhận ra trong đó có khá nhiều câu chữ hay ho, triết lý nhưng chắc chắn nó không phải của Minh Khuê mà là sự vay mượn đâu đó. Tôi nói:
"Nếu con viết để được khen viết hay thì con đã thành công. Nhưng nếu con viết để xúc động thì con đã thất bại, vì những người trải nghiệm sẽ không thẫy con trong bài văn đầy câu chữ hoa mỹ này!"
"Mẹ là người khó tính và hay chê bai! Ai cũng khen mà chỉ mẹ là chê thôi! Mẹ lật tung mọi thứ lên để nhặt từng viên sạn bé tẹo!"
"Tuyệt quá, con gái yêu! Chỉ có mẹ là "chê" con nhưng mẹ chê đúng và không châm chọc hoặc phàn nàn, kêu ca vô lối những thói quen xấu của con với người khác, kiểu "Con nhà em nó lười chảy thây ra, nói mãi không được, nên em vất vả vì nó"; hoặc "Nó suốt ngày cãi giả, ương bướng khó bảo, em không thể hiểu vì sao em khổ với nó thế cơ chứ?", v.v...

Tương tự, ai cũng nghĩ rằng, con rất hiền và tuân phục mẹ. Tuy nhiên, không ai từng chứng kiến con bảo vệ chính kiến của con
mạnh mẽ, lý sự thế nào trước mẹ! Cũng như, chưa ai từng nghe con phàn nàn hay chê bai kể xấu về mẹ trên Facebook hay với bạn bè hoặc bất cứ người nào khác! Con biết không, dù chưa bao giờ nói ra, nhưng thật lòng mẹ biết ơn con vì điều này lắm!

Tuy nhiên, quay trở về với bài văn, mẹ vẫn muốn con hiểu rằng, những câu chữ hoa mỹ, những triết lý sáo mòn là không cần thiết, vì con tràn đầy kỷ niệm, tình cảm và năng lực biểu đạt để viết một câu chuyện của riêng mình về ngôi trường Giảng Võ của con!"

Minh Khuê không nói gì, nhưng sau đó, trong cuốn kỷ yếu của nhà trường, tôi đọc được bài văn của con gái viết về chiếc ghế đá và gốc cây sưa sân trường với những kỷ niệm bạn bè và nhưng chiều đợi mẹ, thật giản dị và thân thương!

Khi tôi nói cảm xúc của mình về bài văn mới của con, Minh Khuê thủng thẳng: "Bây giờ thì con đã hiểu, không phải những kẻ hàm hồ đầu đường xó chợ đáng sợ, mà chính là nhà văn mẹ ạ, nói gì cũng đau và thâm sâu!"

A, thế là cô con gái "tấn công" mình đây. Dù con đã tự thay đổi, viết một bài văn chân thực, xúc động hơn về ngôi trường, nhưng tâm dù đã phục mà khẩu chưa phục.

Thay vì trừng mắt vì "bị con so sánh một cách hỗn xược" như ứng xử thông thường, tôi nhanh trí để không bị rơi vào bẫy "đòn cân não" của con gái, tôi khích lệ: "Con nhận ra sự giống nhau rất điển hình: những kẻ hàm hồ đầu đường xó chợ và nhà văn đều là những cá nhân hay bộc lộ quan điểm, dễ khiến mọi người nhận ra.

Nhưng họ khác nhau ở những điểm sau. Về cách biểu đạt: kẻ hàm hồ bộc lộ quan điểm của mình một cách thô lỗ, dùng những từ ngữ xẫu, tục tĩu để áp đảo người khác, để giành chiến thắng. Trong khi, nhà văn dùng trí tuệ của mình, tìm kiếm hình ảnh tương phản hay tương đồng để làm dẫn chứng thuyết phục cho quan diểm của họ;

Về ý nghĩa biểu đạt: kẻ hàm hồ bộc lộ quan điểm chủ yếu vì bảo vệ quyền lợi bản thân; còn nhà văn (mà ở đây, hình như con đang
nói về mẹ) thì sự bộc lộ quan điểm là vì muốn giúp con nhặt ra những "hòn sạn" ngụy biện, thiếu chân thành, thiếu cầu thị ẩn sâu trong thói quen tâm lý của bản thân, nhà văn ấy muốn giúp con đạt được trạng thái chân thật với chính mình, không vay mượn. Nhà văn hiểu rằng đó là điều sẽ làm con sung sướng nhất, con ạ!"

Minh Khuê: "Thế nên con luôn nghe lời mẹ mà, hi hi. Cô giáo Lan Anh, cô giáo dạy văn, khen bài văn ấy của con rất chân thành và xúc động, mệ Âu ạ!"

## Để là người dẫn dắt tin cậy, cha mẹ nên là người luôn khiêm nhường, thành thực và cầu thị trước con cái

Bạn thấy đấy, tôi rất nỗ lực để tỉnh táo và hứng chịu những "đòn cân não, tấn công" không khoan nhượng của con gái. Đây phải được nhìn nhận là một trạng thái tâm lý tất yếu của lứa tuổi "nổi loạn" khi đứa trẻ ngày một muốn vươn ra, thoát khỏi ảnh hưởng của cha mẹ và muốn tự tin vào khả năng độc lập suy nghĩ của bản thân.

Nếu thiếu tỉnh táo, tôi lập tức sẽ rơi vào cái bẫy "đạo đức" vốn là chiếc vòng kim cô mà các bậc cha mẹ thường đặt trên đầu đứa trẻ. Bất cứ lúc nào bế tắc, chúng ta lại "niệm thần chú" để trừng phạt đứa trẻ với lý luận "hỗn hào và vô lễ với cha mẹ".

Trẻ không được công khai "cân não", "tấn công" cha mẹ như cách chúng đối xử với bạn bè, do đó, chúng sẽ tìm cách ứng phó kiểu khác. Trước mặt, đứa trẻ tỏ ra hài lòng để đạt được những thỏa thuận như mua sắm thứ chúng thích, được sử dụng iPad, không phải làm việc nhà, hoặc đơn giản là để yên thân, không bị nhắc nhở. Tuy nhiên, quả bong bóng có tên "khao khát bày tỏ quan điểm phản kháng" ngày một căng thẳng, và chúng xì van quả bóng này bằng cách lên Facebook, lên diễn đàn ảo, hoặc gặp gỡ nhau để nói xấu, kể xấu cha mẹ hết cỡ! Đây là một thực tế!

Nguyên tắc của tôi trong nhưng ứng xử thế này, trước tiên tôi coi đó là một tình huống sư phạm quý báu mà cuộc sống mang lại,
tôi phải nỗ lực chuyển hóa nó, từ đó dẫn dắt con gái biễt tháo gõ xung đột trong nhận thức để an hòa nội tâm.

Thứ nưa, tôi luôn nhắc nhở mình phải khiêm nhường và thành thực, cầu thị trước con gái, để làm gương cho con và giữ được tỉnh táo trong tâm thế người thầy - người dẫn dắt.

Giả định ngược lại, tôi sẽ cảm thấy bị tổn thưong vì "cái tôi" của người mẹ bị tẫn công và vô thức, tối sẽ nhanh chóng sử dụng câu thần chú để thít cái vòng kim cô có tên "con cái không đự̛̣c cãi hỗn với cha mẹ" trên đầu đứa trè!

## Tuơi teen yêu dấu của con: Mẹ câu thị đê được làm bạn cùng con

## Tại sao con lại đặc biệt hơn các bạn? Hay tại vì mẹ của các bạn áy không khắt khe như mẹ?

Chúng tôi có nhiều bàn bạc và cân nhắc trước việc có nên sử dụng kênh thông tin - kết nối Facebook hay không. Thú thật, trong khoảng thời gian 2010-2011, tức là thò̀ gian Khuê học lớp 9, câu chuyện Facebook khiến chúng tôi mất khá nhiều thời gian bàn bạc, cân nhắc rồi đi đến đồng thuận là Minh Khuê chưa vội có tài khoản Facebook khi còn học cấp Hai.

Tồi đã dùng nhiều dẫn chứng, tình huống để chứng minh cho con gái thấy đưọcc mặt trái của việc "kết nối" trên mạng ảo. Sự dễ dàng có thể kết nối thành "bạn" sẽ dẫn đến nhũng hệ lụy phức tạp như: "Bạn bè"" trên Facebook phần lớn là bạn bè ảo nên những bình luận, nhận xét hay khen tặng phần nhiều có thể không cân nhắc, chân thành và đúng đắn, do đó, khi cá nhân chưa có được tâm thế vững vàng, sẽ có nguy cơ bị cuốn vào những xúc cảm ảo mà nhiều khi thiếu lành mạnh. Đặc biệt, tôi đưa dẫn chứng về một cô bé 15 tuổi ở Anh Quốc đã tự tử vì không thể chịu đựng được những bình luận trái chiều, cay nghiệt, nhẫn tâm của "bạn ảo" trong một status của cô bé.

Tháng 9 năm 2011, Minh Khuê có tài khoản Facebook, với một nickname đặc sệt phim Hàn Quốc. Minh Khuê giấu tôi vụ này và cũng rất tình cò̀ tôi biết được việc đó thông qua một người thân hay lên Facebook.

Phản ứng của tôi khi hay tin Minh Khuê có Facebook là ra sức phủ nhận rằng: "Không thể, nếu Minh Khuê có Facebook thì nó phải cho em biết chứ!" Nhưng, sự thuyết phục có chứng cứ của người thân khiến tôi buộc phải nhìn nhận sự thật rằng con gái đã lập tài khoản Facebook nhưng giấu tôi. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi buồn lắm và tôi đã khóc thầm khi chỉ còn lại một mình.

Một nỗi sợ choán hết tâm trí tôi. Nỗi sọ bởi những hệ lụy mặt trái của "vòng kết nối ảo" từ Facebook đã đành, tôi còn có nỗi sợ không kém phần day dứt, đó là cảm giác bị con gái "tẩy chay", xa lánh.

Tôi thầm đặt câu hỏi cho bản thân: "Mình đã làm gì sai để con gái không còn muốn chia sẻ với mình những hoạt động của nó?"

Phải chăng, tôi đang đi vào chặng đường mà nhiều người mẹ đã tâm sự với tôi: "Khi con cái lớn, cha mẹ trở thành mối 'khó chịu' với nó, và dù cha mẹ mong muốn, nó cũng không cho can dự vào cuộc đời nó nữa. Đó là nỗi lo âu, vì như thế nghĩa là cha mẹ không thể hỗ trợ con, dẫn dắt con trên một hành trình để giúp nó bớt đi những sai lầm và rắc rối"

Nỗi buồn ấy thật thấm thía với tôi, không những về tình cảm mà cả trong vai trò làm mẹ - người thầy không có quyền miễn nhiệm của con!

Chiều hôm ấy, khi đón con gái tan học, tôi gợi chuyện: "Sao con có tài khoản Facebook mà không cho mẹ biết?".

Lúc đầu, Minh Khuê chối quanh. Tôi kiên nhẫn gặng hỏi bằng nhiều cách, nhưng khá kiên định, cuối cùng, cô bé xác nhận nhưng phản ứng khá gay gắt: "Mẹ ạ, bây giờ bạn bè con đều liên lạc, thông tin với nhau qua Facebook nên nếu con không có Facebook, con sẽ bị mù tịt thông tin ở lớp, ở trường, vì lớp con lập một Facebook dành cho tất cả thành viên trong lớp, nên con không thể không có! Vả lại, tại sao các bạn có quyền có Facebook mà con lại không thế? Tại sao con lại đặc biệt hơn các bạn? Hay tại vì mẹ của các bạn ấy không khắt khe như mẹ?"

Câu trả lời của con gái làm tôi choàng tỉnh.
Đúng là tôi đã sai ở một chỗ nào đó. Rằng, việc cảnh tỉnh cho con về mặt trái của Facebook là rất cần thiết và quan trọng, tuy nhiên, tôi đã không theo kịp xu hướng thời đại để nhận ra con gái tôi đang bước đi cùng thời đại và cảm hứng của thời đại: Kết nối toàn cầu thông qua Facebook. Dù muốn hay không, tôi buộc phải nhìn nhận điều này trong tiến trình phát triển của thời đại, thời mà con gái tôi cũng như thế hệ trẻ là những chủ nhân đại diện!

## "Cưa đổ" Minh Khuê để cô bé kết bạn cùng mẹ trên Facebook

Sau cơn sang chấn bị con gái bật lại về quyền được dùng Facebook tôi không kỳ thị và sợ hãi những mặt trái của Facebook nữa. Tôi nhìn nhận những mặt trái ấy như điều hiển nhiên cần đối diện và tôi phải bằng mọi cách giúp con gái biết chủ động để quản lý tác động của nó.

Nghĩ là hành động, tôi "lập mưu" cưa đổ con gái, để Minh Khuê lập Facebook cho tôi và kết bạn với tôi trên mạng ảo.

Bước đầu, tôi để chế độ công khai tài khoản và địa chỉ gmail của bản thân với con gái, đặt chế độ mặc định trên laptop. Mục đích, giúp Minh Khuê nhận thấy sâu sắc hơn thái độ sống chân thành, cởi mở, không che đậy của tôi trước con gái.

## e TÌNH HUỐNG

Tôi nhờ Minh Khuê đổi mật khẩu gmail thường xuyên với lý do:

- Mẹ quên mật khẩu rồi, con nhớ giúp mẹ với, mẹ nhiều việc nên hay quên quá con ạ!
- Mẹ thật thiếu trách nhiệm, con cài mật khẩu cho mẹ xong là con quên liền, mẹ phải tự nhớ lấy chứ, đó là nguyên tắc bảo mật cá nhân mà.
- Ôi dào, hòm thư của mẹ toàn thư công việc, bài vở, chứ có gì đâu mà phải bảo mật riêng tư, nhất là với con!
- Nhưng con không thích quan tâm đến riêng tư của mẹ, và ngược lại con cũng không thích mẹ quan tâm đến riêng tư của con. Ai cũng có quyền bảo mật riêng tư!
- Tất nhiên là mẹ tôn trọng riêng tư của con, đến cả cặp sách của con, chưa bao giờ mẹ lục lọi cơ mà, huống gì gmail của con!
- Ôi, con thấy nhiều cha mẹ nói thế nhưng vẫn cứ rình đọc trộm tin nhắn, thư từ của con cái, me ạ!
- Mẹ hứa không bao giờ như thế!
- Những đứa bạn của con hay bị bố mẹ đọc trộm thư và tin nhắn, cũng bảo với con rằng, bố mẹ bạn ấy luôn cam kết không đọc trộm thư từ của con cái. Từ đó, con rút ra kết luận rằng những cam kết bằng miệng không bao giờ có độ tin cậy!

Mấy hôm sau, Minh Khuê thông báo với tôi rằng, cô bé đã cài đặt chương trình bảo mật hòm thư gmail bằng cách, nếu ai tự động đăng nhập tài khoản của bạn ấy, gmail sẽ lập tức gửi tin nhắn về cho bạn ấy!

Bạn thấy đấy, cô bé lập luận rất gãy gọn về tình trạng "thiếu độ tin cậy" đối với những cam kết bằng lời của các bậc cha mẹ trong cách đánh giá của các bạn trẻ. Đồng thời, Minh Khuê "tuyên chiến" với thiện chí "làm thân" của mẹ bằng việc cài đặt thêm chương trình chống đọc trộm cho hòm thư gmail của mình.

Tất nhiên, tấm lòng người mẹ có phần tổn thương, có chút buồn bã nhưng tôi ráng chịu đựng và thản nhiên như không có điều gì xảy ra.

Dần dần, tình huống Minh Khuê sử dụng laptop của tôi để vào gmail chuyển bài vở, thư từ của cô bé nhưng rồi quên đăng xuất thường xuyên xảy ra. Mỗi lần như vậy, tôi đều gọi với theo con, đề nghị cô bé quay lại đăng xuất tài khoản. Nhiều lần như thế, đến một lần, Minh Khuê hỏi mẹ: "Thế mẹ không 'tranh thư' đọc thư của con à?"

Tôi bảo: "Mẹ cần giữ được lòng tôn kính của con đối với mẹ hơn là đọc trộm thư của con. Nếu lúc nào con thấy cần mẹ hỗ trợ, chắc chắn là con sẽ chủ động nói. Mẹ yêu con và mẹ muỗn con tin cậy mẹ!"

Minh Khuê im lặng. Tôi hiểu rằng, dần dần, con gái đã hiểu hơn về cách mà tôi yêu nó. Cô bé dần hiểu rằng, tôi không tò mò và can thiệp thô bạo vào thế giới của con gái, tôi đơn giản là người đáng tin cậy để khi cần, con có thể chia sẻ.

Đến tháng 10 năm 2011, khi ấy Minh Khuê học lớp 10, cô bé đã chủ động gợi ý lập tài khoản Facebook cho tôi (vì tôi hoàn toàn mù tịt về công nghệ) và chủ động kết nối với tôi như một người bạn thân thiết, tin cậy.

Vâng, chúng tôi đã trở thành đôi bạn gắn bó ngay cả trên Facebook, nơi mà mọi thứ đều ảo.

Đấy là một thành công của tôi trong việc nỗ lực để con gái cho phép mẹ can dự vào đời sống của nó. Tôi sung sướng vô cùng, vì như vậy nghĩa là con gái đã cho tôi cơ hội giúp con kịp thời có ứng xử cân bằng, thận trọng trên Facebook. Sự hiện diện của tôi trong thái độ vui vẻ như một người bạn, rất tế nhị, tâm lý và lặng lẽ đi bên con, đã khiến những cá nhân có liên kết "bạn ảo" với con gái cũng trở nên cân nhắc, đúng mực trong mọi lời bình luận trên trang Facebook của con gái.

Tuyệt nhiên, chúng tôi không gặp bất cứ "vụ việc" bình luận "lộn xộn", thiếu văn hóa, hằn học hay thiếu thiện chí, v.v... điều đôi khi vẫn thường xảy ra trên nhiều trang Facebook cá nhân, đặc biệt là ở lứa tuối teen.

Những bình luận thiếu cân nhắc, manh động, lạnh lùng, tàn nhẫn tuy là ảo, nhưng tác động của nó không hề ảo đến tâm sinh lý đứa trẻ, điều này cần được các bậc cha mẹ thấu hiểu để có tâm thễ chủ động dẫn dắt con cái bước đi trên hành trình thảnh thơi, hoan hỉ trong thời đại mạng ảo kết nối toàn cầu.

Facebook là mạng ảo, những kết nối của nó là ảo, nếu như chúng ta đối xử với nó một cách dễ dãi và cẩu thả. Điều này, cũng dễ trở nên một thái độ đương nhiên đối với giới trẻ, và hệ lụy của nó là tạo ra một thái độ manh động, thiếu cân nhắc, thiếu chân thành khi lên Facebook rồi lan dần trong cả đời sống thực.

Kết bạn với người thân, với con gái trên mạng ảo là cách để tôi nêu gương về lối sống không bị xung đột, đối lập giữa đời thực và mạng ảo cho con gái; là bài học sâu sắc, thấm thía dành cho cô con gái yêu của tôi khi cô ấy vào tuổi "cá tính mạnh" và nôn nóng khẳng định cá nhân.

Cầu thị thành thực, kiên nhẫn để được teen cho làm bạn cùng, cả trong đời thường lẫn trên mạng ảo, là cách mà tôi thực hành tình yêu vô điều kiện và tuệ giác, sáng suốt dành cho con gái. Là cách để khiến cho việc dẫn dắt đưa trẻ trở nên hiệu quả, giúp teen lớn lên, trưởng thành trong an hòa, chân thực, không vấp váp sai lầm, không rợi vào nhiều rắc rối do những "tương tác ứng xử ảo" trên mạng ảo.

Tình yêu dành cho con gái đã giúp tôi thực hành sụ cầu thị và rèn luyện tính khiêm nhường thành thật!

## Cách để trẻ chia bàn tay cho cha me dắt

Có một lần cách dây không lâu lắm, con gái tôi chia sẻ: "Con không thích cái tên mẹ đặt cho con, con thích tên khác cơ. Ngày bé, con cứ nghĩ, 'Sao mẹ không dặt cho mình giống như tên các bạn nhli, tên mình xấu quá...'"

Tôi sững lại một chút, rồi chợt nhận ra ánh sáng chân lý trong lời con gái nói, tôi trả lời: "Sự thật, me đã dành rất nhiều hiểu biết, nhiều niềm tin, hy vọng vào cái tên mẹ đặt cho con. Mẹ chủ quan nghĩ rà̀ng cái tên ấy là dẹp nhất với con. Đó là một nố lực của me dành cho sự khởi đầu của con! Tuy nhiên, nay con đã lốn, con hiểu
rằng tên gọi là âm thanh ngọt ngào và thiêng liêng nhất về cá nhân ai đó và nó nên là những âm thanh mà bản thân người đó thích nhất, thấy phù hợp nhất. Do đó, con có thể tìm cho minh một cái tên mà con thích nhất. Mẹ ủng hộ con!"

Và, sự thực, tồi đã cùng Minh Khuê tìm cho cô bé một cái tên mà cô bé thích vào thời điểm ấy.

Bạn thấy đấy, nhiều khi bạn phải nhạy bén để nhận ra rằng cha mẹ luôn nỗ lực vì con cái của minh, nhưng cũng rất cần lắng nghe và ghi nhận bằng một thái độ đầy yêu thương và cầu thị chân thành trước những khát vọng của trẻ, dù diều đó khác biệt với những gì bạn dang làm vì chúng.

Chi khi đưa trẻ cảm nhận được sự thấu hiểu và ghi nhận của cha mẹ trước những nguyện vọng chính đáng của trẻ, trước tiếng nói cá nhân của trẻ, thì chúng ta mới có cơ hội được trẻ chìa bàn tay cho ta dắt chúng đi, trên hành trình truởng thành của trẻ.

# Cân hạn chế bạo lục trong đờ sóng đé dạy tré tót hon 

## Dã thú chỉ săn giết con mồi khi đói bung

## Con người là một mắt xích trong chuỗi thức ăn tuẩn hoàn trên Trái đất!

Tôi nhớ, đó là dịp Noel năm con gái tôi học lớp 4, Minh Khuê được người chị họ tặng một bộ búp bê barbie nhỏ xinh. Tối đó, như thường lệ, sau khi thu xếp những sinh hoạt cần thiết của một buổi tối, tôi bắt đầu quan tâm đến góc học, góc chơi của con gái. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng như thế này: Con búp bê có mái tóc dài và dày nhất được tháo rời từng bộ phận thân thể. Cái đầu với mái tóc dài xõa xượi, bị treo ngược trên một sợi dây, buông lủng lẳng, nhìn rất kinh dị. Tôi cao giọng hỏi con gái:
"Chuyện gì thế này?"
"Con mô tả bằng trực quan sinh động cảnh chị Sứ bị thằng Sằng chém lìa đầu, rồi bêu lên cành cây ạ!"

Ôi trời, thì ra, trong một giờ kể chuyện về lòng yêu nước, các cháu đã được cô giáo cho đọc trích đoạn trong tác phẩm Hòn Đất của nhà văn Anh Đức.

Mọi tranh bàn về giá trị nghệ thuật, nhân văn và giá trị bồi đắp lòng yêu nước cho trẻ từ tác phẩm ấy, cao thấp tới đâu, tôi xin không rộng bàn ở đây. Chỉ nhắc đến một khía cạnh còn cấp thiết và quan ngại hơn, đó là sự tác động mạnh mẽ của tập quán mô tả bạo lực trong văn học nghệ thuật lên nhận thức, tính cách rồi nhân cách
của mỗi cá thể trẻ chịu sự giáo dục đó! Tất nhiên theo hướng tiêu cực là chính.

Tình huống sư phạm dở khóc, dở cuời đó khiến tôi tỉnh ngộ và càng phải chủ động dụng nhiều công phu, thời gian, trí tuệ và bằng chính lối sống từ tâm của mình để chuyển hóa dần dần, làm trụ cột cho quá trình hướng dẫn con gái lớn lên trong an hòa và nhận biết cái đẹp, cái cao cả đích thực, không bị nhầm lẫn.

Triết học cổ đại phương Đông, đặc biệt là Lão Tử và triết học Đức Phật đã tường minh một cách trong sáng quy luật của sự sống trên Trái đất, như sau: Con người cũng giống và bình đẳng với mọi sinh vật trên Trái đất, là một mắt xích trong chuỗi thức ăn tuần hoàn làm nên hệ sinh thái bền vững cho Trái đất. Loài nọ là thức ăn của loài kia - sự sống của loài nọ là nguồn thức ăn của loài kia, cứ thế đến vô cùng. Và bi thương xảy ra, bi thương hiện diện trong mọi quá trình cạnh tranh sinh tồn của sự sống đa dạng, các loài, các giống có mặt trên Trái đất.

Có câu chuyện ngụ ngôn thiền sâu sá́c thếnày: Một vị Bồ tát bắt gặp con nhện đang giăng to và trong cái bẫy tơ nhện mong manh có một con ruồi đang cỗ giãy dụa để thoát thân.

Vị Bồ tát nảy lòng từ bi, đã khẽ khẩy tay cứu độ cho con ruồi thoát khỏi mành tơ nhện, đoạn ông quở trách con nhện: "Nhà ngưoi thật không có lòng từ bi!"

Nói rời, vị Bồ tát trở gót. Một thời gian sau, Ngài quay lại lối cũ thì nhìn thấy cảnh tượng thương tâm: con nhện đang hấp hối ngay trên mành to giăng của nó.

Lòng vị Bồ tát chợt nhói lên, bèn ân cần hỏi han: "Sao nhà ngươi ra nông nỗi này?" Bấy giờ, dùng hết sức tàn lực kiệt, con nhện thưa lại: "Nam mô Bồ tát, con ra thế này là bởi lòng từ bi của Ngài dành cho con ruồi!"

Lập tức, vị Bồ tát đã chứng ngộ điều mà Đức Phật đã gọi mở: Sống là một hành trình bi thương! Mọi con vật do tạo hóa sinh ra đều có sứ mệnh thiêng liêng của mình và mọi sự sống đều
bình đẳng với nhau, liên kết trong chuỗi thức ăn tuần hoàn, trong hệ sinh thái tự nhiên làm nên sự sống của tinh cầu này.

Thế nên, vẻ đẹp xúc động của sự sống chứa đựng ngay trong nó sự mong manh và bi thương, vì thế.

## Không nên sát sinh vì thú vui, đó là thói quen nguy hiểm gieo mầm sự vô cảm và nhẫn tâm

Hiểu biết ấy, khiến chúng ta ngộ ra điều giản dị rằng, nếu khi đói lòng mà ăn, mà giết sinh vật khác làm thức ăn, thì đó là điều nằm trong quy luật của sự sống, là bản năng cạnh tranh sinh tồn thiêng liêng mà Đấng Tối Thượng luôn phổ độ, khoan dung. Nhưng, nếu không phải vì sinh tồn, mà giết chóc chỉ để mua vui, để thỏa mãn khoái cảm bạo hành, bạo lực, hay nguy hiểm hơn là nâng giết chóc lên thành việc làm chính nghĩa, nghệ thuật và tục lệ văn hóa, thú vui ẩm thực, v.v... thì quả là một sự vô minh, chỉ có thể nẩy ra trong tâm trí của loài người mà thôi, bởi loài dã thú cũng chỉ săn giết con mồi khi nó đói bụng.

Lịch sử nhân loại ghi dấu vô số tập tục man rợ và mông muội, mô-típ giết vật hiến tế là phổ biến, không riêng gì ở Việt Nam.

Cái khác là ở chỗ, nhân loại văn minh đã nhận hiểu điều này nên những hủ tục, tập tục bạo lực, man rợ có dấu vết từ thời thượng cổ, trung cổ đều đã được dừng lại trong bảo tàng.

Ở những quốc gia văn minh, con người biết chung sống khiêm nhường, hợp thông với thiên nhiên, tôn trọng mọi sự sống khác với niềm tin "quyền được sống là quyền bình đẳng mà đấng hóa công ban phát cho muôn loài, cho mọi cá thệ!".

Thao túng và cưỡng đoạt quyền sống của cá thể khác một cách vô nghũa, hoặc vì sinh tồn nhưng theo cách thức tàn nhẫn, đau đớn không phải là cách lựa chọn để có được an hòa thân - tâm - linh và sự an hòa rộng khắp xã hội.

Tất nhiên, điều này có tác động sâu sắc đến việc giáo dục nhân cách cho đứa trẻ của bạn.

Những khoái cảm nhẫn tâm, những cảm thức về sức mạnh bạo tàn, sự khoái trá tự mãn trỗi dậy trong hành vi giết chóc; khoái cảm về thứ sức mạnh "dã thú" khi nhìn thấy máu của nạn nhân, v.v... là những cảm thức ẩn sâu, vốn là dấu vết tiềm thức nằm ở vùng não loài bò sát, là hình ảnh còn ghi nhớ về thuở mông muội, khi người tiền sử vẫn đi săn theo bầy đàn để tìm kiếm thức ăn. Thời đại man rợ với cảm hứng đề cao cơ bắp và sức mạnh hung dữ, áp đảo, lấn át đã qua rồi và nên qua lâu rồi mới phải.

Tôi nhấn mạnh điều này, vì dường như trong tập quán sinh hoạt của người Việt còn phổ biến những thói quen sát sinh động vật tàn nhẫn, phô bày công khai với thái độ thản nhiên, đương nhiên rất phản cảm và phản giáo dục.

Nhũng tập tục đẫm máu, giết chóc con vật một cách "nghệ thuật" và hả hê không nên coi là lễ hội văn hóa. Đó không phải là văn hóa. Đó giản dị là chặng trưởng thành mà loài người đi qua trong quá trình tiến hóa và đấu tranh sinh tồn khốc liệt. Hãy nhận hiểu điều đó để thanh thoát với quá khứ. Không phán xét, nhưng cũng không xưng tụng, rồi xây đắp thành thứ tập tục, nâng lên thành lễ hội văn hóa truyền thống!

Cái mà chúng ta cần lúc này là một trí tuệ, một bản lĩnh để nhận ra đâu là văn hóa? Dứt bỏ những gì là man rợ, mông muội để những đứa trẻ hồn nhiên của bạn được sống an hòa trong một tâm thế từ ái.

Xã hội luôn có sự tương tác và ảnh hưởng sâu rộng lên nhau. Hình ảnh man rợ, phản cảm, bẩn thỉu có trong các lễ hội đẫm máu như đâm trâu, chém lợn, v.v... luôn ám ảnh trong tâm trí - tâm lý xã hội. Máu me, chết chóc thê thảm, sự hả hê của bên thắng cuộc, sự vô cảm của những người chứng kiến, có ý nghĩa tiêu cực và tác động nặng nề đến cảm thức xã hội, dù chúng ta muốn hay không.

Hình ảnh hiếu sát, khoái cảm giết chóc, tâm lý tự mãn vì muốn hạ chết sự sống khác, coi rẻ mạng sống của sự sống khác, khoái cảm tột bậc vì bạo hành, thao túng, cưỡng đoạt được mạng sống, quyền sống của sự sống khác chỉ để mua vui một cách vô nghĩa, thực ra là
những bài học trực quan sinh động mà tôi muốn thể hiện cho thói vô cảm và nhẫn tâm độc ác mà xã hội đang than thở về một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ.

Khi chúng ta coi việc đoạt mạng của sự sống khác chỉ để mua vui, chúng ta đang nêu gương xấu cho những đứa trẻ hình thành trong ý thức của nó một xu hướng đối xử, ứng xử thiễu từ ái và lạnh lùng đến đáng sợ.

## Hành vi bạo lực, hiếu sát cho dù nhân danh điều tốt đẹp, cao cả vẫn là hành vi nguy hiểm

Ngày ngày, chúng ta nhận thấy sự vô cảm, nhẫn tâm, tàn độc len lỏi đâu đó trong hành xử giữa con người với nhau, chúng ta phẫn nộ, chúng ta nổi giận, chúng ta giả định một "nghệ thuật" trả thù kẻ thủ ác kiểu "Không cho nó chết ngay, bơm thuốc bổ vào mồm nó, nhưng trói nó vào cọc tre cật, đánh cho tướp máu rồi đái lên người nó, phơi nắng cho nó chết dần dần..." (copy trên một trang Facebook cá nhân).

Hóa ra, không phải kẻ thủ ác mới có cảm thức nhẫn tâm, tàn độc mà ngay cả chúng ta cũng chứa chất đầy những cảm thức tàn độc, khốc hại trong tâm thức mình. Làm sao mà hướng dẫn thế hệ tương lai biết sống an hòa, thảnh thơi cho được!

Quả thật, khi sự cuồng nộ được làm mạnh lên bởi một lý do "đạo đức" hay nhân danh "lẽ phải" nào đó, chúng ta nảy sinh những ý niệm trả đũa, trả thù cũng tàn độc không kém. Do đó, cần có một tâm thế tỉnh táo, thấu đạt điều mà lịch sử loài người vẫn lặp đi lặp lại "oán oán thư cưu" (thù hận cộng dồn tầng tầng lớp lớp không cách gì hóa giải) để dừng dứt mọi niệm xấu trước khi chúng ta biến nó thành hành động, trước khi chúng ta làm cho tâm thức xã hội đầy thêm nhiều ý niệm thù hận và trả đũa.

Một niệm xấu cũng choán hêt cả gầm trời, làm ngột ngạt tâm can cuộc sống. Nguợc lại, triệu triệu thiện lành vẫn trong vắt, rộng rãi thinh không! (Đúc Phật)

Thế nên, bạn đừng quá bận tâm vì bạo lực vẫn tồn tại ngoài kia, đừng thất vọng nếu bạo lực và bạo hành vẫn còn đâu đó, hãy gieo trồng từng việc hiếu sinh, ươm mầm thiện lành, dù nhỏ để đứa trẻ noi theo.

Bạn cứ kiên nhẫn làm, tôi cũng thễ, và gầm trời sẽ bớt đi nhũng bạo lực vô nghũa, thêm nhũng sự sống được quyền sỗng. Cứ kiên nhẫn và bền bỉ, rù̀ng thiện trái lành sẽ ngày một nhiều hơn, chim chóc không bị tận diệt, chó mèo - những con vật là bạn với chúng ta không bị thảm sát và giết chóc tràn lan. Những đứa trẻ được sống trong môi truờng từ ái, hạn chế bạo lực, hạn chế nhưng hình ảnh hiếu sát chắc chắn sẽ là những đứa trẻ hài hòa và thiện tâm.

Dường như bạo lực manh động vô nghĩa ngày càng có xu hướng tăng lên trong xã hội, đặc biệt gia tăng trong giới trẻ - thế hệ chủ nhân tương lai của gia đình, của quốc gia. Vì sao nên nỗi?

Chúng ta đổ lỗi cho phim ảnh Hollywood đã lũng đoạn bọn trẻ với đầy rẫy cảnh phim bạo lực! Chúng ta đổ lỗi cho các trò choi game bạo lực tràn lan. Toàn những nguyên nhân đích đáng, nhưng vì sao tụi trẻ lại đam mê, lại hút hồn vào hình ảnh bạo lực, vì từ tẩm bé, hình ảnh bạo lực, bạo hành động vật cứ phơi bày la liệt, phổ biến, đương nhiên, kể cả việc bạo hành đến chết kẻ trộm cắp khi bị bắt quả tang, v.v...

Dường như, mục đích đang biện minh cho hành động tàn nhẫn bạo lực. Vâng, mục đích có thể biện minh cho hành động, xoa dịu tâm lý, che khuất phần tăm tối của bản thân chúng ta, nhưng nó không thể là lý lẽ và lẽ phái cho một thực tế rằng, cảm thức bạo lực từ từ ngẫm vào tâm hồn non nót của đứa trẻ khi chúng lớn lên trong một môi truờng nhiều hành vi bạo lực.

## Tháng Giêng có Lể Thượng Nguyên và câu chuyện con bò mẹ bị ngất

Nhũng bà mẹ Việt tín tâm dọn dẹp tâm lành và làm lễ phóng sinh. Nhũng cánh chim sổ lồng bay vút tầng không, tôi ngắm nhìn và lòng thầm nhủ chim bay thật xa nhé... bẫy của nguời đời giăng mắc
khắp nơi! Tâm tư nhẹ bẫng, tự do theo từng nhị vỗ tự do của những sinh linh tha thiết sống với bản năng mãnh liệt. Có chút hàm on vì cánh chim trời bé bỏng dường như nhìn lại khoảnh khắc giã biệt mãi mãi. Khoảnh khắc như tia chớp, nhưng tôi đinh ninh mắt chim nhìn vào mắt tôi, thật nhẹ nhõm!

Chợt nhớ có câu chuyện về loài vật.
"Dịp đầu năm này, tôi về quê ăn cưới người họ hàng. Cỗ cưới thôn quê xôn xao lắm. Nghe nói, mổ hẳn một con bê thì phải. Rồi, nghe tiếng một thanh niên gọi: 'Bác ơi, không làm sao bắt được con bê để chọc tiết!' Một người đàn ông lực điền, nói rổn rảng: 'Bọn mày có lớn mà không khôn gì, dong con bò mẹ ra đó, thế nào con bê cũng chạy theo mẹ nó, rồi cứ thế mà bắt thôi, có gì mà...' Cậu thanh niên nghe thủng, chợt vỗ cái đét vào đùi, nói: 'Có thế mà con không nghĩ ra'.

Y lệnh, đám người dong con bò mẹ tới bãi đất đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để giết thịt con bê. Đúng như diệu kế, chú bê con lon ton chạy đến dụi vào bầu vú mẹ... Và thế là nó bị tóm chặt. Đám người hò nhau vật con bê ra chọc tiết. Tiếng kêu rống đau đớn và tuyệt vọng của mẹ con nhà bê xen kẽ tiếng ra lệnh, tiếng pha trò của đám người vọng đễn, khiến tôi sây sẩm, choáng váng. Chưa kịp định thần, thì đã nghe tiếng cậu thanh niên la thất thanh: Ôi, con bò mẹ lăn vật ra ngất rồi...

Vẫn tiếng người đàn ông trung niên thủng thẳng: ‘Lấy rợm đốt, khói làm nó tỉnh ngay ấy mà."'

Tôi không thể đọc nốt bài viết ấy trên tờ báo Lao động. Tôi đã thấy nước mắt mình không thể kìm giữ, cứ tuôn lã chã, hồi lâu. Tôi không thể dừng dứt với nỗi ám ảnh con bò mẹ ngất vật khi nó phải chứng kiến cảnh con bê con của nó bị "hành quyết", bị giết thảm ngay trước mắt nó. Một nỗi đau cứ trồi lên, choán hết tâm trí tôi: Con người, sao cái nhẫn tâm và cái ác lại hồn nhiên đến thế!

Chỉ vì sự nhẫn tân hồn nhiên mà để lại nỗi tổn thương trong lòng những đứa trẻ khi một chiều nọ, đi học về, nó nhìn thấy chú

Mực - con cún con làm bạn với nó bao ngày qua, đã trở thành món khoái khẩu trên chiếu rượu của cha mẹ và bạn bè của họ.

Chuyện như thế không ít, phổ biến là đằng khác, và những giọt nước mắt trẻ tho sẽ bị bỏ qua một cách vô tình.

Sao cứ trách xã hội vô cảm với nỗi đau? Sự vô cảm mà chúng ta đang lên án bắt đầu từ chính thói quen, tập quán thường ngày mà chúng ta không hay biết sao?

Mùa Lễ Tết nào chúng ta cũng nguyện cầu an lạc, nhưng cũng chính những ngày Lễ Tết, để phục vụ cho mọi nghi thức và hoan hưởng thích thú của con người, biết bao sinh linh bị hóa kiếp mà đau đớn như đôi mẹ con nhà bê trong câu chuyện Bò ngất mà tôi chỉ đủ can đảm kể lại nửa chừng, có làm chúng ta lắng lại, lặng lẽ suy ngẫm đôi chút chăng? Lặng lẽ ngẫm về tương lai của những thế hệ con tré.

Bạn phái bồi đắp lòng từ ái hiếu sinh trong hành vi lôi sống của bản thân, có nhu thế, bạn mới dạy cho đưa trẻ của minh lòng đôn hậu đỉch thực, và như vậy, bạn không phải lo đứa trẻ trở nên vô cảm và vô ơn.


Thỏ dẫn theo một gã sưtử vào tiệm ăn. Thỏ gọi chủ quán mang cho mình một đĩa gồm rau chân vit, súp-lo, cà rốt, bắp cải v.v... và kèm theo một ngọn nến thơm thật lung linh. Sau khi bê phần thực đơn cho vị khách, người chủ quán láu cá ghé tai thỏ, nói nghiêm trọng:
"Này thỏ, mày ngốc thế, sao không gọi đồ ăn cho con sư tử đi cùng? Nó có thể vồ chết mày bất cứ lúc nào thay cho suất ăn của nó!"

Thỏ nhìn người chủ quán, rồi thong thả nói: "Anh cứ nghĩ thêm chút nữa đi, nếu đúng lúc bụng con sư tử đói meo thì tôi có nên đi bên cạnh nó không?"

Nôi rồ, thỏ quay sang tiếp tục tán gẫu với sư tử nhiều chuyện rất vui vẻ.

Sau khi thưởng thức xong đĩa thức ăn của mình, thỏ nhặt những viên sỏi thả vào một cái lẵng, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú. Sư tử thấy vậy, chắc mẩm là thỏ đang thực hành một nghi lễ nào đó, bèn hỏi: "Làm thế để làm gi?". Thỏ nhìn sư tử nói quan trọng: "Hiểu biết chi đến trong tĩnh lặng!".

Boạn, thỏ yêu cầu sư tử đeo lên cổ chiếc lẵng đầy sỏi và hai nguời bạn lên đường trở về rừng. Nghe thỏ nói thế, sư tử không dám hỏi nữa, lẳng lặng làm theo và bắt đầu suy nghĩ rất lung về chiếc lã̃ng đầy những viên sỏi mà nó đang lễ mễ mang.

Khi đã về đến cửa hang của mình, thỏ bảo sư tử: "Anh có thể vứt cái lẵng đầy sỏi ấy mà đi cho nhẹ nhàng!". Lúc này, sư tử bèn hỏi: "Này thỏ, hãy nói cho tôi biết, chiếc lẵng đầy sỏi ấy có ý nghĩa gi?"

Thỏ bèn cười, nói: "Sự tập trung suy nghĩ khiến anh quên đi cơn đói trong chốc lát. Lẵng sỏi ấy đã cứu cả hai chúng ta! Anh thì không bị mang tiếng xấu để đời là kẻ vô ơn bội nghĩa với bạn bè còn tôi thì giữ được cái mạng sống của mình!"

Nói xong, thỏ nhanh chóng chui sâu vào hang. Sư tử tựm tỉm cuời, thầm khâm phục thỏ thông minh mà hiểu quy luật của rừng xanh dến thế!

## Bài học từ nhưng bo hoa trong thùng rác

## Năng lực phát hiện và trân trọng giá trị sống

Khi ấy, tôi biết, có người nhìn tôi, có người quan sát tôi và... chắc chắn người ấy nghĩ: "Cô ấy bị thần kinh thật rồi!". Đấy là khi tôi đang nhặt lại từ thùng rác công cộng nhưng bó hoa (còn khá đẹp) mà ai đó đã vứt đi. Hồi ấy, Minh Khuê, đang học lớp 4-5 gì đó, đã buột miệng hỏi: "Sao mẹ nhặt rác về làm gì?" Tôi nháy mắt, nói với vẻ bí ẩn: "Về nhà rồi con khắc biết?"

Và bạn biết không, từ những bó hoa bị bỏ đi, tôi đã giúp con gái chọn lẫy những bông còn đẹp, hướng dẫn con cắm vào bình hay vào ly thủy tinh... tùy cảm hứng. Cuối cùng, chúng tôi có được một tác phẩm nghệ thuật để trưng bày ở vị trí thanh tịnh và thư thái nào đó, trong tổ ấm của hai mẹ con.

Bỗng nhiên, Minh Khuê thốt lên xúc động: "Mẹ à, con ngắm lọ hoa được cắm lại từ nhưng bông hoa suýt bị bỏ đi này, con thấy nó đẹp lắm, đẹp hơn cả những lọ hoa tươi mới... vì con thấy những bông hoa ấy đang âm thầm nỗ lực thế nào! Con tin là những bông hoa ấy đang muốn nói lời cảm ơn mẹ nhiều lắm đấy, mẹ ạ!"

Thế đấy, chọn một tình huống cuộc sống khá phổ biến, giữa dòng đời ngổn ngang, tôi đã gợi mở cho con gái không chủ chuyện của những bông hoa bị vứt bỏ lạnh lùng, không chỉ là thái độ với hoa...

Thông điệp tôi truyền lại, nỗ lực truyền lại cho con gái chính là hãy biết ghi nhận, trân quý ngay cả thứ tưởng như đã bị coi là đồ bỏ đi, nếu biết nhận ra, biết đặt đúng chỗ, thì nó vẫn có giá trị đem lại vẻ đẹp và cống hiến cho cuộc sống vẻ đẹp ấy.

Từ đó, Minh Khuê thường hay chép miệng, trách ai vô tình với hoa, khi cô bé nhìn thấy những bó hoa còn bông và nụ bị vứt bỏ ngoài rìa đường. Việc nhỏ mà suy nghĩ không nhỏ, nó dần dần hình thành thái độ ứng xử khiêm nhường, biết trân quý những gì tuy đã tàn phai nhưng vẫn còn giá trị, vẫn còn nỗ lực dâng hiến.

Cuộc đời cũng vậy. Dòng đời cũng vậy. Bạn cứ ngẫm mà xem và nhận ra tâm tư mình trở nên trong trẻo, hài hòa đến thế nào khi khởi tấm lòng biết khiêm nhường, trân quý ngay cả những tàn phai!

Bạn không cần phải "lên lớp" con về "sự hy sinh", về "sự tàn phai" của bạn vì hy sinh cho chúng, hãy cứ bền lòng hướng dẫn để tâm hồn con trẻ biết hướng thượng, hướng thiện và tuôn chảy cảm hứng đó.

Thế thì, trong sự hướng thượng, hướng thiện tràn đầy ấy, lòng "biết on cha mẹ" là giá trị - phẩm chất đương nhiên, tự nhiên, ngời sáng và toàn vẹn, mãi mãi là báu vật trong tâm hồn con cái mà không bị vướng bận bởi những lời răn dạy giáo điều như chúng ta vẫn làm và khiến con trẻ băn khoăn về tinh yêu vô đî̀u kiện của cha mẹ dành cho chúng.


Lilies / Hoa Ly
Tác già: Lã Hồ Thị Minh Khuê
Chất liệu: Sơn dầu trên vải
Kích thước: $60 \times 80 \mathrm{~cm}$
Năm sáng tác: 2013


Lilies / Hoa Ly
Tác già: Lâ Hố Thị Minh Khuê Chất liẹuu: Sơn dấu trên vải
Kich thước: $60 \times 80 \mathrm{~cm}$
Năm sáng tác: 2013

## - $\sqrt{2} \sqrt{2}$ <br> FHWIIIN <br> $\square \rightarrow$ <br> HOCC ĐẺ <br> TĂNG CƯỜNG TỐ CHẤT <br> CHỨ KHÔNG Vì <br> CÓ TỚ CHẤT MỚI HOCC

Cho trẻ học sáu bộ môn trụ cột rồi từ đó mở rộng thêm nhửng môn học khác nửa. Mục đích của việc học là để trẻ tự khai sáng và phát triển mọi tố chất của não bộ, tố chất xã hội; phát triển mọi tố chát trí thông minh khác nhau như:
$\checkmark$ Trí thông minh ngôn ngữ: Biểu đạt ngôn ngử

- Trí thông minh không gian: Tư duy bà̀ng thị giac
- Trí thông minh âm nhạc: Giai điệu và âm thanh
- Trí thông minh vận động: Uyển chuyển và khéo léo
- Trí thông minh logic: Khoa học và toán học
- Trí thông minh tương tác cá nhân: Kết nối
- Trí thông minh nội tâm (dự báo, nhạy cảm)


## Để con gái dù học hành vất vả vẫn hạnh phúc từng ngày

Tẩm nhìn chiến lược và lộ trình phù hợp, tìm giai đoạn tuới lý tưởng để bắt đầu rèn luyện đạt hiệu quả tớt nhất cho từng môn học để chúng tương tác hỗ trọ̣ lẫn nhau, là điểm quan trọng trong quá trình bố mẹ đồng hành cùng con cái.
Tôi đã nhận được khá nhiều những câu hỏi, đại y rằng làm thẽ nào Minh Khuê phân bổ thời gian và làm được nhiều việc đến thê?

Tôi đã trả lời rằng:
"Các môn học cẩn được đưa vào lộ trình rèn luyện của trẻ với sự cân nhắc, chuẩn bị chu đáo, không tùy hứng, không a dua theo phong trào. Lộ trình đó phải dựa trên chỉ dẫn khoa học, hiểu biết kỹ lưỡng bản chất và tính riêng biệt của từng môn học, tìm kiếm người thầy dẫn dắt một cách thận trọng để tạo nên sự tương tác tốt đẹp giữa người truyền thụ và đứa trẻ.... Khi đó tất cả các môn học sẽ chuyển hóa lẫn nhau, hỗ trợ tương tác nhau và tạo nên niềm vui trong học tập cho trẻ".

Từ khi Minh Khuê 4 tuổi, tôi đã bắt đầu cho con tiếp cận với âm nhạc và hội họa. Những bài học sơ khai đó rất đơn giản nhẹ nhàng. Minh Khuê quan sát và làm quen, bắt chước là chủ yếu, chứ không phải học có giáo trình được đóng khung trong khoảng thời gian "cưỡng bức" là 45 phút/tiết học như khi bạn ấy bước vào tuổi thứ 6 .

Theo Daniel H. Pink, cho trẻ tập làm quen sớm với các bộ môn nghệ thuật là phù hợp với sự phát triển của não bộ, vì tư duy hình tượng, cảm xúc nằm ở lớp não thú cho bú, là vùng não được hoàn chỉnh sớm hơn lớp vỏ đại não chủ vể tư duy logic, lý tính!

Theo quan điểm của tôi, bộ môn nghệ thuật cơ sở cho sự phát triển tố chất chính là nghệ thuật của ngôn từ (dạy trẻ nhân văn).

Điều này, mọi bà mẹ đểu có thể làm được nếu nỗ lực với một nhận biết sáng suốt rằng, những câu chuyện cuốn hút mà người mẹ kể cho con nghe bẳng giai điệu du dương của giọng nói là những kích thích ngôn ngữ và cảm giác nhất cho sự phát triển đại não của bé, ở ngay giai đoạn bạn cho con bú.

Trong khi đó, nhà tâm lý học - nhà giáo dục học nổi tiếng của Hoa Kỳ, Tiến sỹ Jane M. Healy đã nhấn mạnh: "Nếu dạy trẻ (phương pháp dạy trẻ sớm, hoặc phương pháp dạy con thành thiên tài), tức là buộc trẻ học cưởng bức khi trẻ chưa đến tuổi đi học, trẻ có thể sớm có được những kỹ năng như đọc chữ, viết chữ, làm toán, v.v... Tuy nhiên, lúc này, hệ thẩn kinh của trẻ còn rất non nớt đã phải làm việc cưởng bức (không có hứng thú) chắc chắn sẻ ảnh hưởng bất lợi đến độ thuẩn thục, phát triển hòa hảo của não bộ trẻ, làm thui chột niềm hứng thú học tập và phẩm chất sáng tạo tiềm năng của trẻ".

Đây là một vài căn cứ khoa học giúp tôi có được niểm tin vững vàng khi bắt đẩu cho bé Minh Khuê tập quen với nghệ thuật từ sớm. Tuy nhiên, phẩm chất nghệ thuật phải được bổi đắp dần theo năm tháng. Khi đã tích tụ đủ vể mặt lượng thì mới có thể biến đổi về chất.

Khi Minh Khuê 9 tuổi, nghĩa là sau khoảng 4 nǎm bắt đẩu từ làm quen, học và khổ luyện, cô bé mới đạt được những phẩm chất nghệ thuật khiêm nhường nhất định. Lúc này, Minh Khuê đã có những giải thưởng về âm nhạc và hội họa.

Kể từ đó, việc học các bộ môn nghệ thuật với Minh Khuê trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Lý do là Minh Khuê đã có được sự thuẩn thục vể tay, tính kỷ luật với môn học, thuẩn thục trong việc làm quen với cách giảng dạy của thẩy cô. Thuẩn thục và quen thuộc với đặc tính riêng biệt của từng bộ môn khác nhau. Bây giờ, trong thư viện của tôi vẩn còn lưu giữ hàng nghìn bức tranh Minh Khuê vẽ từ khi cô bé còn rất nhỏ. Nhiểu bức tranh ngộ nghïnh, ngô nghê mà Minh Khuê vẽ khi 4-5 tuổi tôi cũng vẫn treo ở những vị trí rất trang trọng trong nhà.

Những thành tựu dù nhỏ nhắt của đứa trẻ, nhưng được đặt ở vị trí xứng đáng trong tổ ấm gia đïnh, tạo cho đứa trẻ cảm nhận sâu sắc rằng nó nằm trong trung tâm tình yêu của cha mẹ. Tôi xin nhấn mạnh là" "trung tầm trong tình yêu" chứ không phải cái rốn của vũ trụ. Minh Khuê biết rằng mẹ rất trân trọng những giá trị ấy, vì thế cô bé biết trân trọng những thành quả và việc học hành của mình.

Năm 9 tuổi, Minh Khuê đã có được hai giải Nhì tại hai mùa Festival Piano Hà Nội; hai giải quốc tế vể vẽ dành cho thiếu nhi. Những biến chuyển như vậy phẩn nào giúp tôi tin tưởng nhận định: Minh Khuê có thể đi xa hơn trong những môn học nghệ thuật. Và cüng từ đây, việc học những môn nghệ thuật không quá chật vật và căng thẳng với cô bé nữa.

Cùng với các môn học mà Minh Khuê có được những thành tựu nho nhỏ là sự tăng tiến đến thuẩn thục một phẩm chất quan trọng: tính kỷ luật tự giác.

Thời điểm này, khi Minh Khuê bước vào lớp 4, các bộ môn văn hóa trong nhà trường tăng lên. Do đó, tôi chủ động tiết giảm thời lượng học các môn nghệ thuật. Trước đây, Minh Khuê học 3 đến 4 tiết âm nhạc một tuần thì giờ học 2 đến 3 tiết và hội họa thì đến lớp với thẩy mỗi tuẩn một buối.

Khi ở nhà, Minh Khuê giải trí cùng nhạc và vẽ rát thoải mái tự do. Lúc này, nhiểu bạn cùng lứa tuổi mới bắt đấu chập chững làm quen với thẩy và môn học đấy lạ lẫm cùng những đố dùng và đạo cụ. Lý do: vì quan điểm của nhiểu bậc cha mẹ là ưu tiên học sớm văn hóa trước, sau khi thấy con đã ổn định nếp học văn hóa, khoảng lớp 2,3 hoặc 4 mới cho trẻ làm quen với các môn nghệ thuật.

Thời kỳ mới chập chững làm quen đương nhiên sẽ rất căng thẳng. Cùng một lúc, đứa trẻ phải nỗ lực cao với nhiểu bộ môn, điểu đó rất khó khăn và áp lực, tiểm ẩn nhiều nguy cơ"phá sản" dự án học nghệ thuật do quyết định sai thời điểm của cha mẹ.

Vi vậy, tẩm nhìn chiến lược và vạch ra lộ trình phù hợp tìm giai đoạn tuổi lý tưởng để bắt đẩu rèn luyện đạt hiệu quả tốt nhất cho từng môn học để chúng tương tác, hỗ trọ̣ lẫn nhau là điểm quan trọng trong quá trình bố mẹ đổng hành cùng con cái.

Một câu hỏi đặt ra là: Vậy thì việc học sớm các môn nghệ thuật như âm nhạc, hội họa để có được phẩm chất nghệ thuật có lợi ích gi?

Đó chính là khi việc học trở thành phẩm chất thì việc học ấy trở thành phương tiện để Minh Khuê thư giãn và nghỉ ngơi sau giờ học căng thẳng ở trường.

Điều này cũng đã được các nhà khoa học chứng minh: Thư giãn không có nghĩa là bạn hoàn toàn không làm gì cả. Mà thư giân chính là việc chuyển đổi hoạt động để làm sao sự căng thẳng được giải tỏa, giúp cơ thể và tâm trí được cân bằng trở lại.

Sử dụng môn học đã thuẩn thục như một cách để thư giãn sau những giờ học căng thẳng gọi là hiệu ứng kép "vừa học vừa chơi". Tôi đã áp dụng điểu này, làm cho những môn nghệ thuật mà Minh Khuê được tiếp xúc sớm, dẩn trở thành phương tiện để thể hiện những cảm thụ, khát vọng, buồn vui của bản thân cô bé.

Tất nhiên, nếu như Minh Khuê không học tập và khổ luyện nghiêm túc bền bỉ để đạt tới một phẩm chất nhất định, thì điều đó không thể xảy ra được.

Với quan điểm học để môn này trở thành cách thức giải tỏa cho môn học khác, ngay khi Minh Khuê còn rất nhỏ tôi đã nhận định: Để con thực sự hạnh phúc, tôi không thể chỉ đơn giản là cho con một đời sống đẩy đủ vật chất. Ngày nay, vật chất quá dư thừa, đồ chơi mua sẵn chất từng đống mà trẻ vẫn thờ ơ; bánh kẹo, thức ăn khiến trẻ thấy sợ; quần áo đồ dùng nhiều đến mức dùng không hết, v.v... Nhưng sự dư thừa ấy lại khiến tôi hoang mang về một sự thiếu thốn đích thực: sự an vui tự tại và khả năng một mình mà vui vè của trè.
"Hạnh phúc của một đứa trẻ là gị?" là câu hỏi khiến tôi suy nghĩ và ban đầu thực sự lúng túng, mơ hồ, cảm thấy khó có thể trả lời rõ được.

Có người khi nhìn thấy con nhà khác học tập và có được những thành quả nhất định thì bảo: "Trời ơi, để cho chúng nó chơi với chứ, cứ suốt ngày học à?". Nhưng nhìn thấy bạn bè của trẻ đạt được những thành quả này kết quả kia thì cảm giác bất an và thiệt thòi lại trỗi dậy.

Như vậy, rõ ràng hạnh phúc của trẻ là một đường mong manh nằm giữa hai thái cực trên: được vui chơi và được rèn luyện để chuyển hóa thành phẩm chất, tố chất! Giá trị của trẻ, hân hoan nội tâm của trẻ cũng được tăng tiến dần lên và từ đó tạo nên phẩm chất khi trẻ đến tuổi trưởng thành.

Đôi khi tôi hay nói khôi hài thế này: Đồng hành cùng con, dạy con cho đến tuổi trưởng thành, với người mẹ ví như là cuộc trình diễn thăng bằng trên dây và tôi không bao giờ được phép nghiêng quá vể bên nào, nếu không sẽ bị ngã lộn cổ!

Chương 1
BỒ ĐẮP PHẢ̉M CHẤT "NHÅN VÃN VÀ VÃN HỌC"

## Hãy nơi với con

## bằng ngôn ngã̛ trái tim!

## Trong tình yêu, một người bình thường cũng làm nên điều phi thường!

Tôi nhớ, đó là một xẩm tối đông sớm, trò̀ lạnh giá, tôi loay hoay để thay một chiếc bóng điện vừa bị cháy. Minh Khuê nhìn mẹ làm công việc vốn được coi là của đàn ông với ánh mắt khâm phục lắm, rồi nói: "Mẹ thật phi thường!"

Thay vì nói với con bằng khẩu ngữ rằng, "Oài, đấy là chuyện vặt!" hoặc "Có gì đâu con, mẹ làm được tát!", v.v... tôi chọn một cách khác để nói với con, tôi ôm cô bé vào lòng, nhìn vào mắt con và nói chậm rãi: "Mẹ biết là con không thích bóng tới, nên mẹ cố gắng làm. Có một câu ngạn ngữ phương Tây rất hay rằng 'Dự̛̣ trong một tinn yêu đích thực tràn đầy, thì một người bình thường cunng có thể làm nên điều phi thường' con gái yêu của mẹ ạ!". Thế rồi, tôi bật công tắc cho bóng đèn sáng lên, cùng tiếng reo của bé.

Câu nói tôi dành cho con có nhiều ngu ý:

* Mọi việc dù bé nhỏ, mẹ đều làm với sự cố gắng, đều vì mẹ hiểu con và mong con vui.
* Mỗi việc mẹ làm đều có mục đích, không phải theo quán tính.
*Vận dụng từ "phi thường" mà bé Minh Khuê dùng truớc đó để dạy Minh Khuê cách vận dụng từ ngữ linh hoạt.
* Rèn luyện cho Minh Khuê không dùng khẩu ngữ một cách tùy tiện, thiếu hình ảnh và truyền cảm.

Ở Việt Nam, nhiều cha mẹ thường che giấu cảm xúc yêu mến, thân thương của mình dành cho con cái, trước mặt con cái vì nhiều nguyên nhân:

- không muốn để con cái thấy hết cảm xúc của mình, sợ mất uy;
- hành động và làm theo truyền thống, lệ thường;
- chưa quen nên ngại thể hiện tình cảm với con cái.

Hoặc là tẫt cả các nguyên nhân cộng vô vàn thứ cản trở tâm lý "không thễ" hoặc "không muốn" vượt qua, v.v...

Riêng tôi thì nghĩ khác, trong cuộc sống thường nhật, tôi luôn tìm mọi cơ hội để hành động và nói những lời trìu mến với Minh Khuê, vì tôi thấm thía một điều lớn lao: mỗi tình huống sống là một bài học mới mẻ cho bé. Bé sẽ dễ hiểu bài và thuộc bài hơn nếu bài học được truyền tải bằng hành động và ngôn ngữ trái tim, tràn đầy thương mến và sáng tạo!

## "Nghệ thuật chiếu bóng" hay là nghệ thuật gieo những ký ức đẹp vào tâm hồn con trẻ

Thế rồi, đèn lại vụt tắt. Cả khu vực bị mất điện!
Minh Khuê lúc đó 4 tuổi, cô bé luôn tỏ ra can đảm, nhưng tôi biết, không một đứa trẻ nào thích bóng tối cả. Tôi nói với con:

- A! Hay quá, mẹ sẽ tặng Minh Khuê món quà này rất đặc biệt.

Cô bé mải dõi theo lời mẹ và háo hức với món quà đặc biệt mẹ hứa, nên quên ngay cảm giác sợ bóng tối. Tôi đi thắp một ngọn nễn. Rồi ôm con vào lòng. Tôi bắt đầu diễn trò chiếu bóng, môn nghệ thuật rất được ưa chuộng từ xưa ở Trung Hoa.
"Diễn viên" là đôi bàn tay tài khéo, cộng thêm đạo cụ cần thiết là một phòng tối, một ngọn nến thắp sáng, bức tường làm màn hình và âm thanh từ miệng. Nào là chim bay, nào là chó sủa, nào mèo kêu, v.v...

Giống như bạn, tôi không thực sự là nghệ sĩ "của môn nghệ thuật chiếu bóng này", nhưng có sao đâu, tôi cứ nỗ lực thôi. Điều
tôi kỳ vọng là làm sao để Minh Khuê vui vẻ, hứng thú, quên đi nỗi sợ bóng tối. Hơn nữa, tôi muốn giúp cô bé bồi đắp thái độ tích cực trước những tình huống bất ưng của cuộc sống, thậm chí còn biết phát hiện rằng trong mọi hoàn cảnh, vẫn có thể tìm thấy niềm vui, nếu mình hướng tới tinh thần vui vẻ cho cuộc sống!

Minh Khuê xem mẹ biểu diễn rất chăm chú, lôi cuốn và cười ngặt nghẽo... luôn miệng xuýt xoa: "Mẹ thật phi thường! Mẹ phi thường quá!".

Thực ra, những động tác chiếu bóng này rất dễ làm, nhưng chúng ta "bỏ quên" nó nơi ký ức ấu thơ và không coi trọng nó, quên rằng, những trò chơi đơn giản mà cha mẹ nỗ lực sáng tạo cùng con cái như thế thực ra luôn để lại dẫu ấn sâu sắc trong tâm hồn con tré!

Và từ đấy, Minh Khuê không còn biết sợ bóng tối nữa. Thậm chí, thi thoảng Minh Khuê còn buột miệng thốt lên: "Con thích mất điện lắm mẹ ạ, để mẹ diễn trò chiếu bóng cho con xem!".

Trong nhà tôi bao giờ cũng có nến để thắp sáng những khi mất điện, dù bây giờ đèn tích điện không hiễm và ré, vì tôi nghĩ nến tạo cảm giác lung linh, huyền ảo, ấp áp và gần gũi. Dùng nến trong gia đình, phần nào giúp đưa con người thời đại văn minh xích lại gần với nguyên thủy loài người. Để những trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố được tiếp xúc với ánh lửa là một yếu tố rất cần được cha mẹ quan tâm nhằm giúp trẻ có thêm sự cân bằng hài hòa trong nội tâm.

## Đứa trẻ vận dụng cách diễn đạt từ những bài học của cha mẹ

Mấy tháng sau, nhân một chuyến đi dã ngoại của đại gia đình tôi, một bác gái nói đùa với Minh Khuê rằng: "Nay mai, khi mẹ của Minh Khuê già như bà ngoại bây giờ, Minh Khuê phải vất vả một mình để chăm mẹ... vì mẹ Minh Khuê chỉ có mình Minh Khuê thôi, không như bà ngoại có nhiều con...".

Lúc đó, tôi ngồi cách con gái khá xa, nhưng nghe tiếng cô bé đáp lại rất chững chạc: "Cháu làm được, bác ạ!".

Bác gái hỏi lại: "Làm sao mà cháu biết cháu làm được?"

Minh Khuê nói rành rọt: "Vì cháu tin rằng, được trong một tình yêu đích thực tràn đầy thì một người bình thường cũng có thể làm nên điều phi thường bác ạ!".

Mọi người trong đại gia đình có mặt hôm đó đã hết sức ngạc nhiên vì Minh Khuê đã biết sử dụng và vận dụng chuẩn xác câu ngạn ngữ đẹp đẽ mà tôi nói với con tối hôm nào.

Riêng tôi thì thấy vui, nhưng không ngạc nhiên, vì hàng ngày tôi rất chú trọng tìm kiếm mọi cơ hội để nói với con những lời tương tự. Lâu dần, Minh Khuê hình thành tập tính, thói quen suy nghĩ và nói năng rất truyền cảm. Thói quen đó dần trở thành phẩm chất đáng quý, Minh Khuê trở nên biết quan tâm đến những người thân yêu xung quanh, biết dành cho mọi người những cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng, đẹp đẽ.

Như vậy, nếu bạn luôn kết hợp giữa hành động và những lời nói từ trái tim, có chọn lọc, thì bạn đang giúp con mình hiểu hơn những việc bạn làm cho con bạn, giúp con nuôi dưỡng một tâm hồn lay động, sâu sắc, chan hòa.

Điều này không hề khó, vì tình yêu bạn dành cho con cái là những bông hoa ngát hương, việc còn lại là hãy giúp con nhận thấy và cảm nhận điều đó!

Mỗi bậc cha me vốn là một nhà su pham, một nhà sáng tạo ngôn ngũu tù trong cốt tủy - điêu duy nhất bạn phải hành động là làm cho nhũng phẩm chất ây bộc lộ toàn vẹn, nhu tôi đã và đang nỗ lực!

## Me ơi, từ điển thật là quan trọng!

## 

Khi Minh Khuê còn nhỏ, khoảng 2-3 tuổi, cô bé đã biết dùng từ ngữ khá truyền cảm và gây xúc động. Kiểu như, khi mẹ cảnh báo: "Con hãy tránh xa cái xe đạp, bởi nếu nó ngã, nó sẽ làm con rất đau!" Minh Khuê đã nhìn mẹ, sửa lỗi cho me rất nghiêm túc: "Không phải là cái xe đạp ngã đâu mẹ nhé, xe đạp đố, chỉ có em bé chạy mới ngã mẹ nhé !!!".

Tôi cười rất thành thật, nhận lỗi: "Ưm, me dùng từ sai rồi, cảm ơn con gái đã sửa giúp mẹ!".

Tương tự, khi có người than thở: "Cái cánh cửa cứ đóng ra đóng vào liên tục, nghe sốt ruột quá!", cô bé liền nhắc: "Cô phải nói là cánh của mở ra đóng vào mới đúng!".

Cha mẹ nên "lợi dưng" trong mọi sinh hoạt hàng ngày, vận dụng mọi tình huống cuộc sống, biến sự thông thường thành môi trường sư phạm/ tình huống sư phạm cho trẻ. Khi Minh Khuê còn nhỏ, tôi hết sức tránh tình trạng khá phổ biến trong tập quán gia đình người Việt, đó là khi trẻ bập bẹ tập nói, thì người lớn bỗng dưng... ngọng nghịu (trẻ lên ba cả nhà tập nói) chỉ với suy nghĩ đơn giản là làm thế thì thấy hay hay, dễ thương.

Thực ra, khi Minh Khuê còn nhỏ, tôi luôn làm gương mọi sự chuẩn mực để Minh Khuê noi theo: nói chuẩn tiếng Việt, dùng từ chuẩn mực.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc huấn luyện cho Minh Khuê phát âm chuẩn: cụ thể nói bằng giọng có âm vang, lấy hơi từ lồng ngực, cách nhả chữ tròn trịa (không bẹt như cách nói bằng giọng lưỡi, lấy hơi nông). Mục đích của việc luyện phát âm, là giúp Minh Khuê sau này học ngoại ngữ đạt hiệu quả tốt nhất, nói tiếng Anh biểu cảm như người bản ngữ.

Trong nhà, tôi luôn có 4 cuốn từ điển Tiếng Việt để ở phòng khách, phòng ăn và phòng làm việc, phòng ngủ, đó là những vi trí trong nhà mà chúng tôi thường cùng sinh hoạt nhiều nhất, mục đích là
để hai mẹ con thuận tiện và dễ dàng khi cần tra cứu tìm nghĩa của một từ mà Minh Khuê chưa hiểu. Giúp cô bé sử dụng từ ngữ sao cho đúng, hay và tinh tế nhất!

Thật ngộ nghĩnh, có nhiều khi bé hỏi mẹ một từ gì đó chưa thật hiểu, thì miệng hỏi, chân lon ton, tay khệ nệ bê cuốn từ điển Tiếng Việt dến cho mẹ, vì hình ảnh tôi luôn cố gắng giải thích từ ngữ cho con gái bé bỏng một cách nghiêm túc, có tra cứu từ điển, đã ghi vào tâm trí cô bé! Tôi hoan hỉ nói:

## "Cảm ơn con gái."

"Mẹ ơ! Từ điển thật là quan trọng.", Minh Khuê nhin tôi, toe toét cuời.

Tôi nhớ, năm Minh Khuê 4 tuổi, khi thấy mẹ trà̀m ngâm khi soi gương, cô bé đã ôm mẹ, vuốt má mẹ và nór rất xúc động: "Mẹ ơi, mẹ đẹp kiểu bà mẹ thế này, yêu lăm mẹ ạ!".

Thời diểm ấy, tôi luôn búi tóc gọn gàng, ăn mặc trẻ trung, đơn giản, kiểu áo phông quần ka ki, mục dích là dể năng dộng, chăm sóc con được tốt nhất và làm được nhiều việc nhất.

Câu nói ngây thơ nhưng giàu tính biểu cảm ấy gây cho tôi cảm xúc lớn lao, truyền cho tôi cảm hứng làm mẹ thêm mãnh liệt và là điều tôi nhớ mãi trong lòng!

Và, gần đây, khi Minh Khuê đã lớn, cô bé lại nói điều tuởng như ngược lại lời cô bé ấy nói cách đây 14 năm: "Mẹ ơi, con khi nào cũng yêu mẹ và tự hào về mẹ, nhưng nếu mẹ trẻ trung và xinh đẹp nữa thì thật tuyệt vời!".

Bạn thấy đấy, hành trình đồng hành với con là hành trình mẹ hiểu con cần gì ở mẹ. Trên mỗi chặng khác nhau, Minh Khuê cần ở me những diều không giống nhau. Nhưng xuyên suốt lại là một cảm xúc đồng nhất, quán xuyến vô cùng: niềm tin cậy và thân thương, gắn bó! Khi còn nhỏ, niềm tin cậy là khi bé nhìn nhận mẹ đúng là một người mẹ tảo tần, nghị lực. Khi Minh Khuê đã lớn, cô bé lại mong muốn mẹ là bạn, là người gần gũi, thấu hiêu những suy nghĩ, cách nghĩ và lối sống của thế hệ trẻ!

## Rèn luyện năng lực tư duy và biếu đạat ngôn ngự

## Sử dụng ngôn ngữ mạch lạc và truyển cảm là bộc lộ năng lực tư duy khúc triết, sáng sủa.

Mùa hè năm 2008, trở về từ Vương quốc Anh sau khi tham dự một dự án tiếng Anh mùa hè tại trung tâm Anh ngữ EF cùng gia đình bác Ann - một homestay (hình thức lưu lại ở nhà dân địa phương khi đi du lịch) tuyệ̣t vòi, Minh Khuê đã có nhũng cảm nhận rã́t thẫm thía về nuớc Anh và những góc nhìn tham chiếu với thực tiễn ở Việt Nam.

Cô bé 11 tuổi đã chia sẻ vó́i mẹ: "Nguời Anh coi tiếng Anh sinh ngữ là di sản và, hon thế nữa, là biểu tượng văn hóa sống động của họ. Từ người bán báo đến bác gái nội trợ đi siêu thị, hay chú lái xe bus... đều giao tiếp với con bằng thứ tiếng Anh chuẩn mực, giàu biếu cảm.

Khi nghe các cô bác ấy nói với con, dù là lời chào khi con lên xe bus hay lời chỉ dẫn cho con đường đi tới địa điểm theo so đồ bài học, khi con hỏi đường, hay là một lời khích lệ của người bán báo mù vui tính: "Nhóc ooi, cháu đến từ đâu mà cháu nói thứ tiếng Anh London tuyệt vời thế!"... con đều nhận được sự ân cần, tôn trọng từ họ, dù con không gặp lại họ.

Hon nữa, con còn nhận thấy trong ngôn ngữ giao tiếp của họ sự trau chuốt, trân trọng ngôn ngũ của mình! Mẹ ạ, người Anh không lạnh lùng và khinh khỉnh như định kiến của nhiều người. Nếu mình cầu thị và nỗ lực đạt tới, tôn trọng những nguyên tắc sỗng của họ,
người Anh sẽ bộc lộ họ là những con người nhân hậu, thân thiện và rất có trách nhiệm xã hội!".

Bạn thấy đấy, những nhận xét tinh tế cho thấy khả năng quan sát và thái độ nghiêm túc của Minh Khuê khi cô bé được mẹ thưởng cho 10 tuần trải nghiệm cuộc sống và học tiếng Anh tại thành phố Oxford - Anh Quốc. Những nhạy cảm ngôn ngũ ẫy có được là do Minh Khuê đã được luyện tập và bồi dưỡng ngay từ khi còn rất bé năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ.

## Cha mẹ hãy tập nói và sử dụng tiếng Việt một cách truyền cảm

## Đìng mặc định "Nguời Việt thì đuơng nhiên nói tiếng Việt giỏi"

Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của một cộng đồng xã hội, do đó, là người được sinh ra và nuôi lớn trong cộng đồng xã hội Việt Nam, thì đương nhiên bạn sẽ nói và hiếu tiếng Việt (trừ những ngoại lệ hiếm hoi). Cũng giỗng như không khí, ngôn ngũ là tài sản công, "miễn phí" nên dường như chúng ta quên đi tầm quan trọng của nó.

Tuy nhiên, nếu ngẫm sâu hơn, bạn sẽ nhận ra, ngôn ngữ là tài sản riêng của mỗi người - là chung đấy nhưng lại là hoàn toàn mang dấu ấn, phong cách, phẩm chất của từng cá nhân.

Trong dân gian có câu "Y phục xứng kỳ đức" - trang phục còn nói lên đức độ, phẩm chất cá nhân; thì lời nói - công cụ biểu đạt tư tưởng, tình cảm, nội lực, nội tâm của cá nhân - đương nhiên mang dấu ẫn cá nhân mạnh mẽ!

Hiểu biết này sẽ giúp bạn nhận ra, không phải bất cứ ai là người Việt cũng nói tiếng Việt giỏi. Thứ vỏ âm thanh ấy được phân biệt bởi mức độ biểu đạt, khả năng tư duy, khả năng truyền cảm và lay động ở mỗi cá nhân như thế nào là hoàn toàn khác nhau.

Ở Việt Nam, có những người được gọi là yếu nhân, là người nổi tiếng, là người có ảnh hưởng tới cộng đồng, nhưng cách sử dụng ngôn ngữ vẫn chỉ đáng được đánh giá ở trình độ tiểu học về nhận thức cũng như sự cỗ gắng sửa chữa những khuyết tật về phát âm và nói ngọng!

Ngoại trừ những trường hợp bị khuyết tật về giải phẫu sinh lý không thể khắc phục, ngoài ra, những khuyết tật về phát âm, nói ngọng, nói lẫn chữ $N$ và chữ $L$, chữ $X$ và chữ $S$ chữ $C h$ và chữ $T r$, v.v... đều do chúng ta chưa chịu trưởng thành, lười trưởng thành về sự quan trọng của ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực, trau chuốt, có tư duy.

Tập quán sử dụng ngôn ngữ cẩu thả, thiễu tư duy, nghĩ sao nói vậy là thực trạng phổ biến. Nhiều người được đặt để vào vị trí nọ kia, đến 60-70 tuổi vẫn cười trừ "Mình nói thế quen rồi, không sửa được", cho thấy dấu vết tâm lý thiếu trân trọng, bừa bãi khi được "sử dụng hàng miễn phi".

Hệ quả là thực trạng nói năng khẩu ngũ, bừa bãi phổ biến trong tập quán của người Việt Nam, sức truyền cảm của giao tiếp xã hội rất thấp, trình độ tư duy ngôn ngữ thấp, dẫn đến nhiều cá nhân sợ, ngại giao tiếp, thậm chí kết quả của các cuộc giao tiếp, đàm phán kém hiệu lực vì người nghe có cảm nhận bị thiễu tôn trọng, người nói kém tự tin với cảm giác tự ti, kém tự tôn vì năng lực truyền đạt kém, v.v...

Chuyện ngôn ngữ, chuyện giao tiếp bằng công cụ "miễn phí" xem ra chẳng liên quan đến ai và chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng sống, nhưng nếu ngẫm sâu hơn, bạn sẽ không nông cạn kết luận như thế.

## Nỗ lực sửa lỡi phát âm, nói giọng chuẩn phổ thông - việc làm nhỏ nhưng hiệu quả cải thiện chất lượng sống đáng kinh ngạc!

Tôi đã có những điều tra xã hội thực tế sinh động, trên nhiều chục lao động, với quy chiếu trình độ nhân lực là tương đương, chưa qua đào tạo, đến từ các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, v.v... đang mưu sinh ở Hà Nội, thì điều mấu chốt rút ra là: cách sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và chất lượng sống!

Theo đó, lao động đến từ các vùng có phương ngữ đậm đặc, nặng nề, khó nghe chẳng hạn như Quảng Bình, Nghệ An, v.v... lại nỗ lực sửa lỗi phát âm, nỗ lực sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, diễn cảm, sáng sủa, sinh động; trong khi đó, lao động đến từ những vùng phương ngữ tuy rõ rệt, nhưng không quá nặng nề, khó nghe, lại vẫn giữ cách nói, cách phát âm phương ngữ.

Điều thú vị là, những lao động có ý thức sửa lỗi phát âm nói ngọng, có ý thức nói thứ tiễng Việt chuẩn mực, sinh động dí dỏm, thường có được công việc ổn định, thu nhập cao và đời sống văn hóa, hiểu biết của họ cũng nhanh chóng cải thiện, tiệm tiến nhanh với tinh thần của thời đại. Trong khi, những người vẫn nói thứ tiếng Việt cẩu thả, ngọng nghịu, thiếu tư duy, nghĩ sao nói vậy, ê a thiếu nội dung, thì chỉ làm những công việc thời vư, thu nhập thấp và khả năng đáp ứng những nhận thức, hiểu biết mới dường như rất ít ỏi!

Vì sao có sự khác biệt vậy, bởi những lao động từ vùng phương ngữ, thổ ngữ nặng nề, họ nhận thức được hạn chế về giao tiếp của mình, nếu không sửa chữa lỗi phát âm, họ không có cơ hội kiếm việc, đồng nghĩa với việc họ không có thu nhập, do đó, họ buộc phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Sau khi nỗ lực, họ nhận ra khả năng thay đổi chất lượng cuộc sống, thậm chí là thay đổi cả bước ngoặt cuộc đời một cách ngoạn mục, nên họ càng nỗ lực hơn, tự giác sửa chữa lỗi trong phát âm, trong giao tiếp.

Bản năng sinh tồn, khi được coi trọng đúng múc sẽ là động lực tích cực để huy động toàn giác, toàn tuệ khắc phuc nhược điểm và vưon lên. Nhìn ở góc độ rộng hơn của quốc gia, nhìn ở góc độ tinh tếhơn của mỗi cá thể, mỗi gia đình, bạn có nhận thấy sự gợi y nào minh triết từ điêu này không?

## Những bài học thực tế đáng suy ngẫm về thái độ cầu thị đối với việc nỗ lực sửa lỗi phát âm

Khi quyết định viết về vấn đề này, tôi rất cân nhắc đến một khía cạnh khá tế nhị và nhạy cảm của phần đông người Việt mà câu thành ngữ sau đã nói lên tất cả: "Chửi cha không bằng pha tiếng".

Niềm tự hào, tự tôn địa phương đôi khi khiến chúng ta có phần thiên kiễn, định kiến, thiếu sáng suốt và bảo thủ. Chúng ta quan niệm rằng cứ phát âm, nói theo phương ngũ nơi mình sinh ra là thể hiện tình yêu quê hương và bản sắc địa phương. Tôi trân trọng điều này. Tuy nhiên, nếu đứng ở giác độ toàn cầu, cảm nhận về năng lực quốc gia, năng lực cá nhân trong thời đại toàn cầu và cởi mở, thì bạn hiểu phải đặt lên bàn cân, phải cân nhắc những giá trị thực tiễn để chọn con đường đúng, hơp với quy luật phát triển và văn minh thời đại. Hon thế nưa, việc học tiếng Anh sẽ trở nên hiệu quả khi các bạn trẻ sở hữu giọng phát âm tiếng Việt chuẩn.

Mỗi cá nhân tư duy tích cực, nhiều cá nhân tư duy tích cực sẽ mang đến một sự cải thiện trong chất lương biểu đạt hàm súc, lay động của tiễng Việt trên trường quốc tế. Nội lực mạnh lên từ cách tư duy cầu thị, cấp tiến và phù hợp như thế, như việc phát âm và nói tiễng Việt chuẩn!

Viết đến đây, tôi lại nghũ đến dân tộc Nhật Bản. Nhưng năm 40-50 của thế kỷ trước, người Nhật là cộng đồng cư dân có tầm vóc sinh học thấp, đến mức bé nhỏ như người Việt còn chê bai, gọi họ là "Nhật Lùn".

Người Nhật đã nhận thức khiếm khuyết mang tính lịch sử, di truyền đó trong tỉnh táo, khoa học, cầu thị và nỗ lực hành động, đồng thuận một lòng mà không mắc dính vào tâm lý tự ti hay ngạo mạn vô lới. Kiên trì chiến lược cải thiện chiều cao, sửa lỗi gen sinh học, bây giờ, tầm vóc thế hệ người Nhật trẻ trở nên đẹp đẽ, cường tráng, sáng láng vô cùng.

Việc làm khó thế mà người Nhật còn chuyển hóa được, thù việc sửa chữa lỗi phát âm và nói ngọng, thật sự raŕt nên làm.

Đây chỉ là những tình huống tham chiếu hết sức sơ đẳng, nhưng đã giúp bạn đọc nhận thấy sự liên quan mật thiết giữa tư duy ngôn ngữ và thành công trong cuộc sống.

Ở quy mô và tầm cao hơn, công cụ biểu đạt tư tưởng, t̀nh cảm, biểu cảm của cá nhân chính là tấm "danh thiếp" rất ấn tượng và có
sức thuyết phục để mở toang cánh cửa, đưa bạn đến thế giới toàn cầu. Bởi nếu bạn dành cho con trẻ của mình một nền tảng tiếng Việt với khả năng phát âm chuẩn mực, không ngọng nghịu, với năng lực tư duy ngôn ngữ tốt, biểu cảm thì đó là cơ sở cực kỳ hoàn hảo để con bạn học thêm ngôn ngữ thứ hai đúng chuẩn, nhanh chóng và hiệu quả.

## Vi khư khư giữ phương ngữ mà vuột mất những cơ hội vàng

Suốt 12 năm tham gia ban phụ huynh học sinh, tôi không ít lần chứng kiến, kiên nhẫn lắng nghe nhiều phụ huynh giãi bày, đôi khi đến mức bức xúc về việc con cái họ phản ánh: "Con không hiểu bài vì cô giáo nói giọng địa phương $X$. Y. Z rất khó nghe". Không ít lần, phụ huynh muốn kiến nghị lên ban giám hiệu yêu cầu đổi cô giáo chỉ vì cô giảng bài với giọng $X$. Y. Z khiến tình hình học tập của con cái họ bị sa sút, mặc dù nhà trường cam đoan rằng, đó là cô giáo dạy giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố. Đôi khi, sau những lần dàn xếp đau đầu ấy, tôi chạnh buồn vì thấy rằng, sửa lỗi phát âm đâu phải là một việc quá khó?

Trong kinh nghiệm làm báo, tôi đã gặp những bạn trẻ từng là thủ khoa đầu vào các trường đại học hàng đầu Việt Nam như Bách Khoa, Ngoại Thương, Kinh Tế Quốc dân với tổng sỗ điểm lên tới 29,5-30 điểm/3 môn; có bạn đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, ngôn ngữ giao tiếp đậm đặc phương ngữ. Tôi có một cháu ruột, do không thấy được tầm quan trọng của việc phải sửa lỗi phát âm và luyện cách giao tiếp với tiếng Việt chuẩn mực, nên dù học giỏi xuất sắc các môn chuyên ngành, dù khát khao du học cháy bỏng, dù nỗ lực phấn đấu không ngừng, cháu vẫn không vượt lên được rào cản lỗi phát âm để có thể học tốt tiếng Anh, và cơ hội nhận học bổng du học cứ vuột khỏi tầm tay trong sự tiếc nuối.

Có một tình huống khiến tôi rất cảm phục và ngạc nhiên, đó là hiện tượng Hội An. Cách đây vài chục năm, bạn tôi đến Hội An làm việc và tôi phải khuyên bạn nên có thêm một người để làm thông
dịch viên tiếng phương ngữ. Lúc đó, thị xã Hội An nhỏ bé, nghèo nàn và chưa nhùn thấy con đường phát triển nào khả quan. Tuy nhiên, gần đây Hội An đã trở thành một thành phố du lịch xinh đẹp, duyên dáng, cổ kính, tràn đầy sức sống tré trung, cầu thị với hơn 400 nhà hàng đặc sản, hơn 600 tiệm cắt may, gần 500 hiệu đóng giày thủ công...

Hội An phát triển mạnh mẽ, bền vững nhờ du lịch nghỉ dưỡng được kết hợp hài hòa với du lịch khám phá, du lịch mua sắm đồ "thủ công" - đáp ứng xu hướng thị hiếu sử dụng sản phẩm làm tay của người Âu Mỹ, du lịch ẩm thực tinh tế bản sắc mà có sự tiếp nhận nghệ thuật ẩm thực thời đại, v.v...

Và, thật kỳ diệu, người Hội An ngày nay dùng ngôn ngữ tiếng Việt khá chuẩn, dấu vết của âm vực, của từ vựng phương ngữ còn lại trong giao tiếp của còn lại rất mờ nhạt.

Phải chăng, du lịch phát triển đã thúc đẩy ngôn ngữ giao tiếp của người dân ngày một tiệm tiến đến chuẩn? Hay sự nỗ lực sửa lỗi phát âm và nỗ lực giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn đã là một trong nhưng yếu tố thúc đẩy kinh tế du lịch Hội An ngày một thịnh vượng?

Tôi tin chắc đó là sự tương hỗ đôi bên, thật tuyệt vời!
Đến năm 2018, Việt Nam và các quốc gia trong khối ASEAN sẽ thực hiện nghị định chung về tự do lao động, theo đó, lao động có quốc tịch trong các quốc gia ASEAN được phép làm việc tự do trong toàn khới, không chịu bất cứ rào cản bảo hộ nào. Do đó, nếu lao động Việt Nam, nhân lực Việt Nam không nâng cao tinh thần cầu thị, cầu tiến, sửa chữa nhưng khiếm khuyết nhỏ trong giao tế, nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiễng Anh, song song với nâng cao năng lực làm việc, tay nghề, thì chúng ta có nguy cơ thua trên sân nhà do các hãng đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam được phép tuyển nhân lực của 11 nước ASEAN chứ không chỉ nhân lực Việt Nam.

Bạn nghĩ sao về điều hiện thực trước mắt này?

## Gia đỉnh, cha mẹ: Cái nôi bổi đắp năng lực ngôn ngữ và nền tảng nhân văn cho tré

Tầm quan trọng của năng lực ngôn ngữ không chủ ở chỗ, nó là công cụ tất yễu để giao tiếp, giao cảm mà thực tế, việc huấn luyện trẻ cảm nhận ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ thuần thục là con đường tất yếu quan trọng để hỗ trợ đại não phát triển hoàn hảo nhất.

Hẳn bạn đã nhận thấy, hoặc sau bài này, bạn sẽ thấy, ngôn ngữ và khả năng biểu đạt ngôn ngữ bao giờ cũng liên quan chặt chẽ với đời sống, môi trường tình cảm.

Do đó, bất cứ ở đâu trên Trái đất này, bất cứ ở cá thể nào, giọng nói, cử chỉ trìu mến, tin cậy, tràn đầy yêu thương của cha mẹ ngay từ khi bé còn trong bào thai cho mãi sau này của cuộc đời luôn là nền tảng quan trọng và vững chắc để đứa trẻ phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ, năng lực biểu đạt ngôn ngữ. Đương nhiên, những trẻ có được cơ hội như vậy, rõ ràng sẽ thuận lợi hơn trong việc phát triển tính toàn vẹn của đại não, có đời sống hoan hỉ, cởi mở hơn và không thể là những trẻ có nguy cơ mắc chứng rối loạn phát triển.

Hơn bất cứ thứ gì khác, ngôn ngữ giao tiếp được trẻ hấp thu từ môi trường gia đình, là phản ánh rõ nhất môi trường giáo dục gia đình, cụ thể là từ cha mẹ và người trực tiếp chăm sóc, theo một kịch bản kinh điển: Cha mẹ nói với bé, cha mẹ nói với nhau $=>$ bé lắng nghe $=>$ ghi nhớ vào não bộ $=>$ rồi bé bắt chước phát âm $=>$ và cuối cùng là bé nói trôi chảy âm thanh đó giống hệt cha mẹ đã phát âm cùng với ngữ điệu tương ứng mà bé quan sát thấy.

Như vậy, học ngôn ngữ theo cách thức nguyên thủy là cách học bắt chước rất tiềm thức và tự nhiên. Do đó, hầu như cha mẹ và gia đình không hay rằng, khi họ nói, giao tiếp, biểu đạt v.v... chính là khi đứa trẻ đang quan sát, ghi nhớ, để sau đó lặp lại, bắt chước.

Những cách thức giao tiếp của cha mẹ, dù chuẩn hay chưa chuẩn, dù đúng hay sai, cũng đã được tré sao chép và ghi vào bộ nhớ, rồi sau đó bắt chước y chang.

Thế mới có chuyện, có nhiều trẻ là con cái những gia đình ở Hà Nội, nhưng khi giao tiếp, chúng nói giọng và từ phương ngữ

Thanh Hóa, hỏi ra mới hay, cô bảo mẫu giúp việc của gia đình là nguời Thanh Hóa!

Hay như có chuyện, bà mẹ gặp tôi phàn nàn vì cậu con trai nói năng bẹt choẹt, ê a "í mà không biết nó học ở đâu cái thứ nhà quê ãy" - khi nghe bà mẹ nói, tôi hiểu ngay bà chính là nguyên mẫu cho thứ ngôn ngữ giao tiếp thấp kém của cậu con mà bà đang ra sức chê bai?!

Một mặc định nữa của các bậc cha mẹ là khi con cái có điểm số môn văn ở trường thấp, họ thường đổ lỗi ngay cho tình trạng dạy văn chán, dạy văn mẫu, văn học - sử - chính trị kém hấp dẫn ở trường gây ra, v.v...

Bạn nên lưu tâm rằng, môn văn mà trẻ được học ở trưòng chỉ là một khúa cạnh, một cấu phần nhỏ trong toàn bộ môn "nhân văn" mà con bạn cần được trui rèn từ rất sóm, một cách chủ động, một cách bền bỉ, có ý thức, một cách sinh động, tuôn chảy thông qua mọi tình huống sống, tình huống giao tiếp hàng ngày... để dần dần bồi đắp một "năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ" cho đứa trẻ của bạn.

Do đó, việc bạn chú trọng sửa lỗi phát âm, bồi đắp năng lụ̣c tư duy ngôn ngữ và năng lực biểu đạt ngôn ngữ của bản thân ngày một chuẩn mực, mạch lạc, trong sáng; việc bạn dành ưu tiên để giao tiếp với con trong mọi tình huống có thể trong dòng chảy cuộc sống, ngay từ khi bé còn trong bụng mẹ, từ khi bé nằm trong nôi v.v... ấy chính là bạn đang trưởng thành và đang huấn luyện đứa trẻ của bạn trở thành một người có khả năng giao tiếp ngôn ngữ truyền cảm, có khả năng tư duy ngôn ngũ và biểu đạt sinh động.

Thực ra, khi nỗ lực sống như thế nghĩa là bạn đang cho con một nền tảng nhân văn hoàn hảo - bởi ngôn ngữ giao tiếp là cửa sổ để nhìn vào tâm hồn và tuệ giác; hay nói khác đi, nếu đứa trẻ được bồi đắp một tâm hồn đẹp, lay động, một tuệ giác sáng sủa, một khả năng tư duy ngôn ngữ mạch lạc, giản dị tức là bạn đã tặng cho con mình món quà đầu đời vô cùng quý giá!

Sống tràn đầy và biểu cảm, ấy là bạn đang dâng tăng cho con một phẩm chât tễ luôn tuooi mới sống động, lung linh theo năm tháng cuiộc dời.

Ngược lại, nếu bạn là người hoàn toàn không quan tâm đến tư duy ngôn ngữ, bạn nói năng cẩu thả, sử dụng khẩu ngữ, thô thiển, cục cằn, câu tối nghĩa, ngữ điệu áp lực, hay không có ngữ điệu, nhạt nhẽo, thiếu biểu cảm, thì chính bạn đã vẽ nên một bức tranh tối màu cho khả năng học môn văn của con cái ở trường.

Nhiều người còn nói về sự vụng ăn nói của họ như là một phẩm chất đáng tin cậy, một dấu hiệu của người hành động và chân thành. Thế rồi, có người lại coi việc con cái học kém môn văn như một dấu hiệu của người trầm tĩnh, thông minh, đáng yêu v.v...

Sự kỳ thị ngầm sâu trong cách nói, cho thấy những bậc cha mẹ này bị bối rối và lúng túng, mơ hồ, không nhận ra sự khác biệt, không phân biệt được giữa một bên là sự "hạn chế của năng lực tư duy ngôn ngữ và năng lực biểu đạt bản thân" của đứa tré, và một bên là thói ba hoa, khua môi múa mép, đôi khi là biểu hiện của những trẻ bị rối loạn kiểm soát, tăng động, nghiện nói dối!

Môn văn ở trường chỉ là sự cụ thể hóa cảm nhận khách quan, bộc lộ thiên hướng hiểu biết chủ quan của trẻ, thông qua những văn bản tác phẩm văn học có tính định hướng lịch sử, chính trị, v.v...

Như vậy, đúa trẻ nào có được nền tảng nhân văn từ môi truờng gia đình vũng chãi, sinh động, đứa trẻ đó sẽ có khả năng hấp thu và diễn đạt tốt hơn, có chính kiến hơn vì vốn tù vựng của nó phong phú hơn, vì năng lực giãi bày cảm xúc, cảm nhận đã được tập dượt với cha mẹ, với gia đình nhiều hơn, thuờng xuyên hơn, tụ nhiên hơ, thông qua muôn vàn tình huống cuộc sống hàng ngày.

## Các bà̀ luyện hiẹu quả đẻ bôi đắp năng lục tư duy và biéu đạt ngôn ng̛a

Những phuơng pháp luyện tập ngôn ngũ dành cho Minh Khuê - cô nũ sinh chuyên Toán truờng chuyên Hà Nội - Amsterdam tùng được nhận học bổng toán học Odon Vallet, từng đuợc đê nghị tham gia đội tuyển học sinh giỏi văn của trường.

## Mẹ - người nói những âm thanh trìu mến đánh thức đại não

## vận động

Tôi luôn ghi nhớ trong tâm tưởng hình ảnh sau 12 tiếng, tôi hoàn toàn tỉnh thuốc mê, dù cơn đau chưa dứt, khi biết con còn nằm lồng ấp, tôi cố gắng đến phòng ấp tìm con.

Trong phòng lúc đó có khá nhiều tré, chúng tạo nên một dàn hợp xướng các giọng khóc khác nhau. Tôi nhận ra con gái, mắt nhắm tịt, chân tay quờ quạng và khóc ngằn ngặt. Tôi cất tiếng trìu mến, dù giọng tôi lúc ấy rất yếu: "Nào nào, con gái nín đi, mẹ đễn đây rồi!". Thật kỳ diệu, mặc dù tôi đang đứng cách nơi con nằm mấy bé, nhưng chỉ có Minh Khuê là nín bặt, mắt nghiêng nghiêng như tìm kiễm giọng nói của mẹ.

Thế đó, bạn có thấy xúc động không?
Mỗi khi hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy rưng rưng cảm giác xúc động đặc biệt. Lúc đó, tôi có cảm giác bản thân thật khác biệt, đặc biệt và tự hào vô cùng khi con bé nhận ra mẹ, khi con bé tìm được sự kết nối với mẹ, dù nó chưa thể có nhận thức lý trí.

Rõ ràng, những ngày tháng kiên trì thực hành thai giáo với một niềm tin minh triết mà không nôn nóng, nhũng ngày tháng bền bỉ nói chuyện vói con dù con còn non nót trong bào thai, dù không có chứng cứ gì rõ ràng cho thấy điều đó là có hiệu quả... đã giúp cho sự kết nối của tô̂i với con gái trở nên vững bền và diệu kỳ đến thế, khi con chào đời.

Dù bị tách mẹ ngay sau ca mổ cấp cứu, Minh Khuê vẫn nhận ra giọng nói, âm vực, âm thanh thân thương mà hàng ngày bé được nghe khi nằm trong trong bào thai, bơi mẹ luôn nói chuyện, mẹ hát và kể chuyện cho bé nghe. Thế nên, nếu ai đã chứng kiến, đã trải qua, sẽ cảm nhận được mối thâm sâu, bền chặt của sợi dây tình cảm mẫu tử. Hon nữa, sẽ thấm thía giá trị của việc nỗ lực giao tiếp, giao cảm với con cái bằng ngôn ngữ tình yêu và trìu mến, vì đó chính là con dường để phát triển đại não của trẻ, là con đường tất yếu để kết nối đứa tré với yêu thương và là nền tảng nhân văn quan trọng giúp tré có được năng lực tư duy ngôn ngữ mạnh mẽ và biểu cảm sau này.

Đây là việc làm có chủ ý, vì tôi hiểu, ngôn ngũ và vùng não chủ về tư duy ngôn ngữ nằm ở khu vực đự̛̣c gọi là não "Thú cho bú", hay "Vùng não tình cảm", do đó, để năng lực ngôn ngữ của con có co hội và môi trường phát triển tốt, tôi đã nỗ lực giao tiếp hàng ngày bất cứ khi nào có co hội với con, ngay cả khi bé còn trong bào thai.

Việc nuôi con bằng bầu sữa mẹ là cơ hội hoàn hảo đê tôi truyền cảm hứng ngôn ngữ đến con. Tôi ấp con thật êm vào ngực, để con cảm nhận nhịp tim yêu thương bình an của mẹ, để tôi nhìn vào mắt con, nói với con những lời trìu mễn: "Mẹ yêu con thật nhiều, bé yêu!", "Thiên thần của mẹ ơi, con có vui không nào?", "Tít tồ ci, con là tình yêu của mẹ, mẹ hát cho con nghe nhé v.v...".

Nhũng khi cho con bú, tôi cố gắng thu xếp một chỗ ngồi thoải mái, để có được cảm giác thư thái, an nhiên, để ngắm con ngậm bầu sữa mẹ, nhìn vào mắt con, giao cảm cùng con bằng ánh mắt dịu dàng, cất tiếng nói thân thương trìu mến với con và hát cho con nghe những bài hát nhẹ nhàng du dương, những khúc hát vui vé, ngot ngào v.v...

Có lẽ, suốt đời không bao giờ tôi quên được cảm giác hạnh ngộ tràn đầy khi ngắm đứa con yêu ngậm bầu sữa mẹ, ánh mắt bé vui vui nhìn mẹ, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười toét, vành môi vẫn dính vài giọt sữa và chăm chú lắng nghe mẹ hát từ bài nọ đến bài kia.

Ngày nay, nhiều mẹ trẻ đã hiểu về giá trị của việc nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng lại rơi vào sự hiểu và thực hành phiến diện, rất lãng phí.

Nhiều mẹ trẻ rất chú trọng dùng thêm các loại thực phẩm, thuốc kích sữa để sữa về nhiều hơn rồi dùng thiết bị hút sữa hì hụi hút ra cả lít sữa đem cất trữ vào tủ lạnh, dùng cho trẻ tu bình nhiều lần trong ngày!

Thực ra, các mẹ trẻ rất cần thấu hiểu tính toàn vẹn của thông điệp nuôi con bằng sữa mẹ - sữa mẹ không chỉ là thức ăn hoàn hảo cho trẻ, nuôi lớn trẻ về mặt cơ thể mà còn là thứ nuôi dưỡng tình yêu thương trẻ thông qua hoạt động cho con bú! Hoạt động này có rất nhiều ý nghĩa đối với sự phát triển thần kinh trung ương, đại não, sự kết nối thâm sâu bền vũng của tình mẫu tử, sự cân bằng tâm lý cho trẻ, khi trẻ được mẹ ấp bên ngực, được ôm bầu sữa mẹ trong cảm giác hoàn toàn bình yên của tình mẹ.

Đặc biệt, hoạt động cho con bú là một cơ hội tốt để giao thức trìu mến, tình cảm, âm thanh giọng nói của người mẹ truyền dẫn đến bé thơ một cách tràn đầy và hiệu quả nhất. Những lời ân cần trìu mến mẹ nói khi nhìn vào mắt bé, bé sẽ ghi nhận, lưu giữ trong đại não, trở thành tiềm thức và theo mãi trong cuộc đời bé, tạo nền tảng nhân văn cho một năng lực tư duy ngôn ngữ và biểu đạt ngôn ngữ khi bé bước vào các giai đoạn trưởng thành tiếp theo.

Mong sao sự thấu hiểu giá trị toàn vẹn thông điệp "Nuôi con bằng sữa mẹ" sẽ đến được với các mẹ trẻ nhiệt tâm trong cảm hứng nuôi con đúng cách của Mẹ Thiên Nhiên.

## Trẻ lên ba cả nhà tập nói

Trên quan điểm bồi dưỡng năng lực tư duy ngôn ngữ cho trẻ, thì câu thành ngữ này chưa thật chuẩn xác và đúng đắn, vì thực ra,
sự giao tiếp, giao cảm của người mẹ với con mình bằng ngôn ngữ bắt đầu rất sớm, ngay khi bé còn trong bào thai.

Thực tế đã chứng minh, nhiều trẻ trai vì quá ngoan, quá hiền ở giai đoạn nhũ nhi, nên ít được mẹ hoặc người chăm sóc bếẵm, cưng nựng như một giao thức giao tiếp, mà thường hay được mẹ đặt nằm chơi một mình, dẫn tới đầu bẹp cá trê.

Nếu bạn tinh ý quan sát, những người thành niên có kiểu đầu bẹp cá trê thường có năng lực ngôn ngữ, năng lực biểu đạt cảm xúc tương đối hạn chế so với người khác. Khi sự giãi bày cảm xúc bị kìm nén, hạn chế, xúc cảm tiêu cực bị tích tụ khiến họ dễ bị kích động khi đối phương dùng lời lẽ tấn công, dễ có xu hướng giải quyết xung đột, mâu thuẫn bằng bạo lực. Khi khả năng giải tỏa, giãi bày, giải quyết bằng đàm phán, cảm thông bị hạn chế, thì dù tâm hồn thiện ý họ cũng vẫn sẽ chật vật và phạm nhiều sai lầm trong các giao tiếp xã hội. Thật là một khiếm khuyết đáng tiếc có nguồn gốc từ sự giáo dục gia đình thuở thơ bé.

Ngôn ngũ liên quan mật thiêt đên hành vi biểu lộ, biểu cảm, kêt nô̂i do đó, năng lực tư duy và năng lực biêu đạt ngôn ngũ của các bé gái thuờng phát triển nhanh hơn, tinh tếhơn và nhạy cảm hơn.

Theo quan sát của cá nhân, tôi cho rằng, điều này liên quan đến đặc tính của nhũ nhi trai:

Bé trai thường dễ nuôi, dễ chăm và ít quấy khóc hơn nhũ nhi gái, do đó, chúng dường như thiệt thòi hơn so với trẻ gái về mức độ được mẹ hoặc người bảo mẫu quan tâm, giao tiếp.

Hệ thần kinh trung ương và đại não của bé trai hoàn thiện chậm hơn, cũng là một yếu tố khiến năng lực ngôn ngữ của bé trai bị mất điểm nhiều hơn trước bé gái cùng tuổi.

Đây là một gợi ý rất quan trọng và là thông điệp tha thiết của tôi với những bà mẹ đang nuôi trẻ trai nhũ nhi. Họ cần hết sức chú ý để chủ động dẫn dắt con trai của mình một cách ân cần, chu đáo, sáng suốt, khoa học và phù hợp nhất có thể.

Một manh mối có tính kết nối khăng khít, như sau: Về thể lực và hệ xương, trẻ trai phát triển nhanh, sức vóc cường tráng, dư thừa sinh lực. Nhưng ở khía cạnh năng lực biểu đạt, do nhưng tác nhân môi trường và cách nuôi dạy, nhiều trẻ trai tuổi vị thành niên rơi vào bối rối vì vốn từ vựng nghèo nàn dẫn đến khả năng giãi bày bản thân vụng về, khả năng thông báo thông tin chậm chạp, thiếu nội dung; do đó, nếu có hiểu nhầm hay xung đột nào đó, họ khó xoay xở, lúng túng trong thu xếp đàm phán, khó chia sẻ cảm thông. Dẫn đến, có hai khả năng xảy ra:

- Hoặc là nhũng đưa trẻ có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực thì bị gọi là khó bảo, ngổ ngáo, quậy phá, hư hỏng;
- Hoặc khó giãi bày triền miên, bối rỡi tự khép mình, thu mình ít nói và yếm thế tự ti, hoặc trầm trọng hon là biểu hiện của chứng rối loạn phát triển.

Như vậy, người mẹ tận tụy là phải thấu hiểu, ngay cả với trẻ nhũ nhi chưa biết đòi hỏi, yêu cầu, chưa có ngôn ngữ nói để giao lưu với mẹ, thì người mẹ vẫn nên nỗ lực nói chuyện, cười, nhìn vào mắt bé, tạo một môi trường ngôn ngữ lành mạnh, trìu mến, du dương và thường xuyên, để tâm thức, tiềm thức của bé luôn được đánh thức và ghi nhớ.

## Rèn luyện Minh Khuê biết vận dụng ngôn ngữ

Nhưng mô thưc cơ bản trong giao tiếp ngôn ngũ
Ngay từ khi khi bé Minh Khuê chưa biết nói, bé đã luôn được mẹ chăm sóc trong một môi truờng chủ động, nhiều giao tiếp ngôn ngữ vui vẻ, dí dỏm, có thể là giữa hai mẹ con hoặc thêm cô bảo mẫu.

Tôi khích lệ con gái bằng giao lưu ánh mắt, miệng không bị ngậm vú giả nên luôn sẵn sàng cười toe toét, cởi mở hoặc la hét hứng khởi bằng những âm thanh biểu cảm, tuy chưa rõ ràng là ngôn ngữ.

Đến khi tròn 8 tháng, từ đầu tiên bé Minh Khuê cất lên đó là "Mẹ!" rất rõ ràng, kéo dài ngộ nghĩnh. Tháng thứ 9 bé Minh Khuê
gọi được 2 từ "Me ơi!". Đến khi tròn 18 tháng, cô bé ấy có thể hát "liên khúc" hơn 15 bài hát trong đĩa ca nhạc "Con cò bé bé" của chị Xuân Mai, vừa nhún nhảy vui vẻ lắm.

Đọc đến đây, chắc hẳn có bạn sẽ chép miệng: "Ôi, mỗi đứa một khác, nó dùng từ ngữ giỏi thế vì mẹ nó là nhà văn!".

Tôi nhấn mạnh vấn đề này, vì đó đang là một tập quán nghĩ theo lối mòn, mặc định đương nhiên vai trò của di truyền, vai trò độc tôn của yếu tố con nhà nòi. Suy nghĩ mặc định như vậy quả là lối tư duy cũ, mơ hồ, thụ động và tiêu cực

Nếu bạn đổ tất cả trách nhiệm cho gen di truyền và bẩm sinh, tức là bạn đang tỏ ra vô trách nhiệm, ngại gánh vác sự nghiệp rèn dũa năng lực tư duy ngôn ngữ cho con trẻ của mình. Nếu quy kết cho yếu tố con nhà nòi, nghĩa bạn tự đánh giá thấp bản thân mình.

Tôi kể cho các bạn nghe hai mẩu chuyện nhỏ sau đây.
Chị bạn tôi là một nhà thơ có tiếng, chồng chị cũng là nhà thơ và hai vợ chồng đều giữ các vị trí quan trọng ở hai tờ báo lớn. Tức là họ đều là những cá nhân sở hữu năng lực tư duy ngôn ngữ mạnh.

Một lần gặp nhau, chị bảo: "Vất vả thật, hôm nào cũng hơn 7 giờ tối mới rời cơ quan, qua chợ mua quáng quàng mấy lạng giò về cho con ăn tối. Thậm chí, có hôm hai vợ chồng về tới nhà thì con trai đã lăn ra ngú từ lúc nào".

Chị còn kể câu chuyện ngộ nghĩnh về cậu con trai, nhưng lại khiến tôi suy nghĩ mãi: "Hôm qua, cô giáo trả bài kiểm tra tập làm văn, ông con bị điểm cực kém, kèm theo lời phê của cô giáo: 'Bố nhà thơ, mẹ nhà thơ, sao con học văn u $\alpha$ thế này?"'.

Một câu chuyện nữa cũng hết sức chân thực, chạ bạn tôi một ngày đẹp trời bỗng thắc mắc: "Này cậu, làm sao mà cậu dạy con học văn giỏi thế, tớ thì chịu, thằng con tớ chẳng chịu hợp tác gì!". Câu hỏi này khó đến mức tôi ớ ra một chốc rồi mới tìm thấy câu trả lời thế này: "Hình như, tớ chẳng dạy gì, hay là tớ dạy nhiều đến mức nó hòa vào thành dòng chảy cuộc sống, thành hơi thở sự sống vậy."

Như vậy, mặc dù cha mẹ là những người có năng lực ngôn ngữ đặc biệt, nhưng vì không có chiến lược, không có cảm hứng và không có lộ trình để rèn luyện năng lực ngôn ngữ cho con, thì đứa trẻ vẫn gặp mọi rắc rối như nhưng đứa trẻ khác không phải con nhà nòi!

Thế đấy, bạn cần thể hiện sự tuôn chảy nhiệt tình sống của mình, bạn cần làm mẹ hoan hỉ và tràn đầy cảm nhận thụ hưởng cuộc đời. Nếu bạn phân tách bổn phận làm mẹ và cuộc đời của bạn thành hai phần khu biệt, không liên quan, thì bạn sẽ luôn bị lúng túng, xung đột giữa một bên là bổn phận trách nhiệm làm mẹ và bên kia là sự nghiệp đam mê của riêng mình!

Tôi nhấn mạnh điều này vì giai đoạn con bắt đầu biết vận dụng ngôn ngữ, trau dồi năng lực tư duy ngôn ngữ chính là khởi điểm cho quá trình bạn kiên nhẫn, chú tâm và dành nhiều thời gian hơn cho bé yêu của mình.

Phân loại công năng của ngôn ngữ trong giao tiếp, theo đó có mấy công năng cơ bản để giao lưu với nhau, duy trì quan hệ với nhau, như sau:

- Năng lực ngôn ngữ cần để giãi bày những nhu cầu, đòi hỏi của bản thân, để bày tỏ quan điểm, cách nhìn của bản thân, để ra lệnh và đặt ra quy định cho bản thân và đối tượng khách quan.
- Năng lực ngôn ngữ cần để trình bày, để học hỏi.
- Năng lực ngôn ngữ cần để sáng tạo, tưởng tượng.
- Năng lực ngôn ngữ cần để kể chuyện, trần thuật.

Để luyện tập, trui rèn năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ cho con gái, tôi hiểu rằng, sự phân chia này chỉ có ý nghĩa giúp tôi thấy rõ hơn tầm quan trọng của giao tiếp ngôn ngữ đối với mỗi cá thể trong cộng đồng xã hội. Điều đó cũng giúp tôi có động lực để hành động bền bỉ hơn khi đã thấu hiểu tầm quan trọng của việc phải nâng cao năng lực biểu đạt ngôn ngữ cho con gái vì ngôn ngữ
là chìa khóa vạn năng giúp con nhận thức, khám phá cái mới; biểu đạt nội tâm, nguyện vọng của bản thân một cách rõ ràng, minh triết, mạch lạc; giúp con có năng lực truyền thông điệp đến người khác một cách đầy cuốn hút, biểu cảm, v.v...

Năng lực ngôn ngữ là cơ sở quan trọng để trẻ có được những phẩm chất kỹ năng xã hội thuần thục.

## Các phương pháp luyện tập bền bỉ của Minh Khuê để thuẩn thục năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ

Hình thức đọc và kể chuyện cho con nghe thay cho khúc ru buồn (0-5 tuổi)
Ở Việt Nam, tập quán ru con có từ lâu đời, và trong tâm thức Người Việt, với trẻ nhũ nhi và ấu nhi, con đường tiếp cận ngôn ngữ, âm nhạc, tình cảm luôn được bắt đầu bằng những khúc ru. Điều này là một nét truyền thống, như bao dân tộc khác trên Trái đất. Tuy nhiên, nội hàm và giai điệu của nhũng khúc ru ở Việt Nam có xu hướng đượm buồn cả về nội dung và giai điệu, do con đường trường tồn của các khúc ru ấy là kinh qua những cuộc chinh chiến chia ly với hình ảnh người đàn bà cô đơn như hòn vọng phu dầu dãi.

Cho nên, nếu sử dụng khúc ru truyền thống như giải pháp tối ưu trước khi đưa bé thơ vào giấc ngủ, theo tôi là không ưu việt vì nó tạo thành một tâm thức u hoài, buồn bã, lê thê, tiêu cực trong đại não của trẻ, dù bạn muốn hay không.

Giai đoạn từ trạng thái thức chuyển qua trạng thái giấc ngủ REM (giấc ngủ chưa sâu) là giai đoạn hoạt động mạnh của vùng tâm thức. Những ghi nhớ trong giai đoạn hoạt động này của não rất hiệu quả, dù không chủ động, nhưng khả năng ghi nhớ sẽ sâu và bền lâu, tuy tần suất lặp lại cho một sự nhớ cần nhiều hơn đáng kể so với nhớ có ý thức. Hiểu được điều này, tôi nhận thấy đọc truyện và kể truyện biểu cảm cho con gái nghe trước khi đưa bé vào giấc ngủ là một cách luyện tập và trui rèn năng lực ngôn ngữ, năng lực biểu đạt ngôn ngữ cho Minh Khuê vô cùng hiệu quả.

Hàng ngày, thay cho việc hát ru, tôi mở những bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng, âm thanh vừa phải và bắt đầu đọc truyện cố tích cho con gái nghe. Tôi kiên trì thực hành việc này ngay từ khi Minh Khuê chưa biết nói.

Người mẹ nên chọn những câu chuyện ngụ ngôn dí dỏm của Lev Tolstoy, Aesop, La Fontaine, những truyện cổ tích nổi tiếng, nhẹ nhàng, có hậu... của mọi dân tộc trên thế giới, đặc biệt là những truyện cố tích về loài vật rất sinh động, tươi sáng, hồn nhiên và nhân ái của anh em Grimm.

Sáng tác truyện cổ tích có nhân vật chính là đứa trẻ đáng yêu của bạn Kích thích trí tò mò ngôn ngũ và vận dụng

Dần dần khi Minh Khuê lớn hơn, cỡ 2 tuổi trở lên, tôi còn "sáng tác" những câu chuyện dựa trên những sự vật, nhân vật mà bé Minh Khuê biết, khiến bé rất hứng thú, ngạc nhiên, kiểu như thế này:
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc tình yêu, có một người mẹ tên là Hải Âu. Vào một buổi chiều đẹp ơi là đẹp, nắng rắc xuống vườn cây trái những dải vàng óng ánh như kim tuyến, chim chóc ca vui rộn ràng. Con suối lấp lánh, những chú sóng nhỏ nhún nhảy đuổi theo nhau thành dòng, reo vui. Bên khe đá, từng đàn cá váy ánh vàng, ánh bạc bơi lội tung tăng. Trên vòm cây, những trái ổi, trái na nở bung túi hương, khiến cả khu vườn thơm lừng mùi trái chín. Hôm ấy, một ngày rất đặc biệt mẹ Hải Âu đã sinh ra một bé gái xinh ơi là xinh. Cô bé có đôi mắt đen láy, cái miệng xinh xinh luôn nhoẻn cười".

Tôi nhìn vào mắt bé Minh Khuê, kể một cách diễn cảm ra vẻ say sưa, khiến bé Minh Khuê rất hồi hộp. Đến đoạn tả về cô bé của mẹ Hải Âu thì bé Minh Khuê bồn chồn lắm, lo lắm, nhỡ mẹ đặt tên cho cô bé khác đi thì sao nhỉ? Thế là bé Minh Khuê choàng dậy, ôm cổ mẹ và la lên: "Để con kể tiếp nhé... và cô bé của mẹ Hải Âu tên là Minh Khuê đúng không mẹ?"

- Ừm, đúng rồi! Sao con giỏi thế, sao con lại đoán được nhỉ? Bé Minh Khuê đáp ngay: "Vì con là cô bé trong truyện cổ tích ấy mà!"

Đấy, bạn thấy chưa, trẻ em rất thích nghe truyện cổ tích, đặc biệt là những câu chuyện mà trẻ có thể kể tiếp, trẻ thấy hứng thú và bị kích thích để đáp ứng diễn biến câu chuyện. Do đó, năng lực tư duy của trẻ được đánh thức liên tục, được vận dụng liên tục, dần dần trở nên thành thục, nhạy bén, tinh tế và sinh động.

Như vậy, hình thức đọc truyện, kể truyện cho con nghe trước khi đưa bé vào giấc ngủ, theo tôi thực sự là một "tiết học" ngôn ngữ cực kỳ sinh động, phong phú, hiệu quả và bền vững dành cho con yêu của bạn.

Từ nhũng câu chuyện mẹ kể, mẹ đọc, bé thâu nhận được một lượng từ vựng khá lớn, hiểu được sắc thái của ngữ điệu: khi mẹ đọc câu cảm thán, câu hỏi thì ngữ điệu cao về cuối câu; câu kể thì ngữ điệu chậm và xuống ở cuối câu; câu trần thuật thì ngữ điệu dồn dập, gấp gáp, thể hiện sự biến động nhanh của sự kiện trong thời gian, v.v...

Kích thích năng lực tưởng tượng và mô tả lại tuởng tượng bằng ngôn ngũ
Một điều cực kỳ hiệu quả để trau dồi năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ là người mẹ hay người bảo mẫu nên duy trì hình thức đọc và kể truyện cho bé trước khi đưa bé vào giấc ngủ, nhưng câu chuyện nên dừng lại ở khúc giữa, nơi có nút thắt. Ví dụ: "Ví nhớ bà quá, cô bé bắt đầu hành trình đến nhà bà xuyên qua cánh rừng bằng lối mòn vắng vé, cô bé đã quên lời mẹ dặn dò rằng con đừng bao giờ đi qua lối ấy...".

Sau đó, tôi vỗ vào lưng bé, "giờ thì bé yêu ngủ ngon nhé, mai mẹ kể tiếp". Minh Khuê tò mò hỏi:

- Thế rồi sao nữa hả mẹ, cô bé quàng khăn đỏ có bị lạc đường không mẹ?
- Con hãy tưởng tượng tiếp đi, tối mai mẹ sẽ đọc tiếp và chúng ta sẽ xem cô bé ấy có bị lạc đường không nhé?

Khi thực hành điều này thường xuyên, tôi đã giúp con gái luyện tập năng lực tưởng tượng, kết nối chi tiết, sáng tác và đưa ra các giả thiết của đoạn kết theo cách nhìn nhận và hiểu biết của bé.

Kích thích bản năng tự vệ an toàn để trẻ thành công trong ngôn ngũ

## biểu cảm

Đọc và miêu tả truyện trong tranh cũng là một hình thức trẻ rất hứng thú.

Tôi tìm những cuốn truyện tranh vẽ theo phong cách siêu thực và đọc cho con nghe, diễn tả cảnh trong tranh và "bịa" thêm tình huống cho sinh động để gửi gắm những điều tôi muốn nói với con kiểu như:
"Hai chú thỏ đang lang thang trên thảo nguyên xanh. Một bạn tên là Âu, một bạn tên là Khuê. Thỏ Khuê rủ bạn thỏ Âu: 'Nào chúng mình đi chơi đi, một chuyến thật xa, biết đâu bên kia bờ cỏ, có một dòng suối đẹp hiền hòa với những bụi hoa hồng gai thợm ngát. Ui, tuyệt vời quá!'

Thỏ Âu bèn nói: 'Ui, ui, tôi không dám liều lĩnh đâu, nhỡ bên kia bờ cỏ không có dòng suối nào, không có bụi hoa hồng nào... mà là một con mãnh hổ đang rình mồi thì sao?'

Lúc này, Minh Khuê tranh lời mẹ, kể tiếp:
Thó Khuê la lên: 'Thế thì chạy vào hang thôi...'
Nếu bạn thực hành thường xuyên hình thức đọc và kể chuyện cho con nghe, thì hiệu quá của việc rèn luyện và bồi dưỡng năng lực tư duy, biểu đạt ngôn ngữ là vô cùng kỳ diệu.

Hơn nữa, đây là một kênh để bạn bồi đắp tinh thần nhân văn, thái độ sống, lòng vị tha cho con thông qua nội dung câu chuyện mà bạn chọn kể. Hình thức này không chỉ hiệu quả với trẻ - người thụ hưởng giáo dục, mà với cả bạn - người đang tiến hành hoạt động huấn luyện trui rèn ngôn ngữ cho trẻ, cũng trở nên có bản lĩnh, có sắc thái truyền cảm hơn do luôn nỗ lực tìm kiếm ngôn ngữ đẹp, chuẩn mực để kể cho con nghe.

## Hình thức chooi đồ hàng, diễn kịch: (tù $3-7$ tuối)

- Kích thích đối thoại và khả năng ứng đáp

Minh Khuê rất thích chơi đồ hàng, bán hàng, diễn kịch và thường tha thiết mời mẹ chơi cùng.

Lý do Minh Khuê thích mẹ chơi cùng là vì tôi hay đặt các câu hỏi, đôi khi độc thoại nhưng thực ra là nói cho Minh Khuê nghe, kích thích cô bé đối thoại.

Nội dung trò chơi là giả định tình huống:

- "Tôi muốn ăn phở, bác bán cho tôi bát phở nhé?"
- "Tôi hết phở rồi, bác ăn tạm bánh ngọt nhé?"
- "Ô sao hàng phở lại có bán bánh ngọt nhỉ?"
- "À, bác ạ, tôi mở siêu thị, nên bán nhiều thứ lắm ạ!"

Hình thức này có hiệu quả đặc biệt với những bé ngại nói, lười tư duy ngôn ngữ... Do đó, hình thức vào vai diễn, với những đối thoại, câu hỏi đầy tò mò... đòi hỏi trẻ phải vận hành đại não để tìm câu đối đáp hợp lý, thú vị, biến báo, có khả năng thuyết phục người đối thoại. Sau mỗi lần vượt qua một giả định, thuyết phục được người hỏi, Minh Khuê sẽ nhận được một phần thưởng do hai mẹ con quy định.

Trò chơi này thường xuyên đổi vai, giúp cho con gái luyện tập cả khả năng tìm giả thuyết, giả định, luyện tập cả khả năng ứng phó, trả lời khúc triết, hợp logic và tôn trọng thực tế khách quan.

- Bài luyện "Gọi điện thoại cho ai đó" - luyện năng lực giao tiếp ngôn ngữ gián tiếp

Rèn luyện năng lưc tư duy và biểu đạt ngôn ngũ mach lạc, không dùng khẩu ngũ! Đây là bài luyện khó, cần kiên trì, hướng dẫn tỉ mỉ lâu dài nhưng hiệu quả mang lại zô cùng kỳ diệu.

Khi Minh Khuê khoảng 3 tuổi, tôi bắt đầu hướng dẫn con cách thức tiến hành một cuộc điện thoại

Đến khi Minh Khuê vào lớp 1, bài luyện về năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ thông qua "gọi điện thoại cho ai đơ" trở thành một bài luyện thường xuyên để tăng cường khả năng, sự thuần thục các nguyên tắc ứng xử bằng ái ngữ (ngôn ngũ chau chuốt, đẹp đẽ, lay động) khi tiến hành giao tiếp không trực tiếp.

Vạch đề cương các bước không thể bỏ qua của một cuộc giao tiếp ngôn ngữ nhưng vắng mặt:

- Mục đích cuộc gọi: gọi để thông báo, gọi để thăm hỏi sức khỏe, gọi để bàn công việc hay gọi để nói chuyện, v.v... Tôi luôn nhắc nhở Minh Khuê xác định rõ mục đích gọi để lựa chọn ngôn ngữ phù hợp.
- Đối tượng nhận cuộc gọi: xác định đối tượng để lựa chọn cách chào hỏi đúng.
- Xác định quỹ thời gian dành cho cuộc gọi để không ảnh hưởng đến những việc tiếp theo, đồng thời phải luôn nghiêm túc và hiểu được phép xã giao phù hợp với cuộc gọi.

Ví dụ: Gọi để thông báo: ngắn gọn, đủ thông tin, không dài dòng. Gọi thăm hỏi sức khỏe: thời gian vừa phải vì như thế có thể khiến người được thăm hỏi phải gắng sức. Gọi để nói chuyện: phải lễ phép hỏi xem đối tượng được gọi có dành cho mình đủ thời gian để nói hết câu chuyện hay không?

- Đưa ra giả định, gọi đến máy cố định và người cầm máy không phải là đối tượng mình cần gặp thì xử lý thế nào?

Phải nói những thông tin cô đọng: Tôi là ai? Quan hệ với đối tượng mình cần điện đàm như thế nào? Mục đích cuộc gọi có quan trọng không, mình cần gặp đối tượng ngay hay để lần sau gọi lại cũng được?

## - Các bước tiến hành cuộc gọi:

- Khi đầu dây bên kia nhấc máy, lắng nghe tiếng alo để xác định giới tính, lứa tuổi rồi lựa chọn đại từ hợp lý để chào, lễ phép, âm vực vừa phải, ôn tồn.
- Sau đó, thông báo nội dung cuộc gọi và đợi đầu dây bên kia xác nhận đã hiểu nội dung.
- Sau đó, trình bày nội dung với ngôn ngữ chọn lọc, cân nhắc để tránh hiểu nhầm, hiểu lạc ý, vì gọi điện thoại là hình thức giao tiếp ngôn ngữ gián tiếp, không phải mặt đối mặt nên sức biểu cảm của ngôn ngữ không được hỗ trợ bởi diện mạo, sắc mặt, ánh mắt, nụ cười... Do đó, tôi nhắc con gái nên sử dụng ái ngữ để truyền tải cảm hứng đến đối tượng nghe.

Nếu thông báo về một sự kiện nào đó, thì các bước nhất định phải thông báo rõ ràng, mạch lạc như sau: Tên của sự kiện, nội dung của sự kiện, thời gian diễn ra, địa điểm diễn ra (có lưu ý đến trang phục và nơi đỗ xe hơi không?).

- Lời chào tạm biệt để kết thúc cuộc điện đàm nên được thông báo kèm theo lời cảm nhận vui vẻ, hạnh phúc hay thích thú với cuộc điện đàm này và lời chúc may mắn vui vé. Cuối cùng trước khi dừng máy, chờ phía bên kia hạ máy mới cúp máy của mình.

Hướng dẫn con thực hành thường xuyên việc gọi điện cho ai đó là một phương pháp vô cùng hữu hiệu, nhằm giúp con tập dượt, rút kinh nghiệm trong việc sử dụng, lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với các cuộc giao tiếp ngôn ngữ gián tiếp.

Tôi nhấn mạnh với Minh Khuê rằng, trong dòng chảy cuộc sống, sẽ có rất nhiều cuộc giao tế, đàm phán diễn ra trên phương tiện điện thoại, do đó sự thành bại hoàn toàn trông cậy vào các yếu tố thuộc về năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ của bản thân. Điều này thôi thúc Minh Khuê luyện tập, tìm tòi, sáng tạo, linh hoạt, vận dụng hợp lý các tổ hợp từ vựng, các kiểu câu, kiểu thoại để làm bật lên vẻ đẹp, sức thuyết phục của bản thân ngôn ngữ, ngữ điệu, âm vực... nhằm đạt được mục tiêu cuộc điện đàm.

## Minh Khuê viết nhật ký - Rèn luyện ky năng lưa chọn vấn đề, kỹ năng đặc tả

Sau một ngày, hoặc một tuần, tùy thời điểm, Minh Khuê tự lựa chọn một vấn đề mà cô bé thấy quan tâm để viết cảm nhận. Trong bài cảm nhận đó, yêu cầu cần thiết là tính chân thật, phản ánh đúng hiện thực nhưng được đánh giá theo góc nhìn, quan điểm của cá nhân cô bé. Bài cảm nhận không nên quá dài, chỉ giới hạn dưới 800 chữ.

Bài luyện này nhằm giúp Minh Khuê phát hiện vấn đề cô bé nên quan tâm, hay thích quan tâm, rồi "nhấc" nó ra khỏi dòng chảy bộn bề, chìm lấp của các sự kiện cuộc sống, quan sát nó, nhìn nhận nó ở một góc nhìn cận cảnh, lột tả.

Bài luyện này gần giống như bài thực tập chụp ảnh chân dung, hay cao hơn là thực hành bài vẽ đặc tả chủ thể... Nó có tác dụng giúp Minh Khuê trở nên nhạy bén, có óc quan sát tinh tế ngay trong dòng chảy khách quan, biết phát hiện ra những góc nhìn, vấn đề hay sự việc gây hứng thú.

Đặc tả chân dung, sự việc, bình luận sự kiện bằng ngôn ngữ là một dạng bài luyện viết tiểu luận, viết khắc họa rất hữu dụng trong quá trình bồi dưỡng năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ cho trẻ. Nó giúp năng lực ngôn ngữ của trẻ ngày càng tinh tế, lay động mà khởi đầu chính là lối hành văn giản dị, sử dụng câu đơn giản, sáng sủa, chân thực và đi thẳng vào vấn đề trung tâm.

Khi còn bé, các bài luận đặc tả, bình luận của Minh Khuê đơn giản là viết về những đồ vật, con vật, những người quen biết xung quanh cô bé, lớn dần lên là những vấn đề về môi trường, quan hệ bạn bè, vấn đề toàn cầu, v.v...

# Dạy văn là dạy tré học cách sóng đẹp 

## Chúng ta đang đi ngực: Dạy trẻ học văn khi trẻ quá nghèo nàn trải nghiệm sống. Giỏi văn bị hiểu là tài ăn nói, sáo rỗng, giáo điều, phù phiếm!

## Thời đại của những trang viết trải nghiệm chân thành, đích thực!

Đã qua rôi thời của hư cấu, bịa chuyện
Câu chuyện thứ nhất
Cách đây hai năm, tôi được hạnh ngộ một người phụ nữ đầy quyền lực, nổi tiếng của một trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Bà sang Việt Nam du lịch, trước khi trở về Mỹ để dự một khóa học dài hạn. Bà nói trong sự hồn hậu, bình thản lạ lùng: "Tôi chủ động tạm nghỉ vai trò giám đốc trong một thời gian để tham gia khóa học viết mà tôi khao khát từ lâu!".

Theo sự hiểu của tôi thì đó là khóa học hướng dẫn viết hồi ký, tự truyện. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên vì điều này, rằng chẳng ai điên mà từ bỏ vị trí đem lại thu nhập trên dưới 20 ngàn đô-la/tháng, để đi học cái trò viết lách phù phiếm vô giá trị!

Tuy nhiên, theo quan sát và hiểu biết của tôi thì đây là một xu hướng đang dần trở nên rất phổ biến tại Mỹ. Ở một đất nước mà năng lực cá nhân được coi trọng, nếu bạn nỗ lực thì luôn có cơ hội
để bạn tỏa sáng. Ở đó, lẽ sống hết mình, dấn thân đến từng tễ bào sống rất được khuyến khích.

Sau những tháng năm dấn thân, cống hiến, đến một thời điểm được cân nhắc phù hợp trong đòi, bạn có thể bước chậm lại, có thể viết tự truyện, hồi ký. Trước hết, bạn tin rằng, đấy là cách bạn tận hiến cho đời bằng những chia sẻ chân thật, nhưng máu thịt của đời bạn, như một thông điệp yêu thương. Thêm nữa, bạn cũng có thể trở nên giàu có hơn, nếu bài học cuộc đòi bạn khiến nhiều người tìm thấy con đường họ đang bước trong đó, họ sẽ tìm mua sách của bạn.

Nhìn rộng ra toàn cầu: Khi mà mọi nhu cầu vật chất đều được công nghiệp đáp ứng ngay lập tức. Khi nghệ thuật, khát khao khắc họa, trí tưởng tượng từ rùng rợn, ghê sọ đến huyền ảo thiên đàng... đều được đáp ứng. Khi công nghệ thông tin phá vỡ mọi giới hạn, "nuông chiều" mọi đòi hỏi của con người. Khi mọi kịch tính, xung đột xã hội, mọi mô tả chi tiết đều được điện ảnh khắc họa, đạt tới đỉnh cao, đạt tới tính hiện thực "bàng hoàng" bằng nhưng thước phim tài liệu, thời sự nóng bỏng... thì khi đó, văn chương hư cấu, sáng tác hư cấu, lối viết xoáy vào nỗi đau, gặm nhấm thân phận... không còn mấy đất để dụng võ. Bên cạnh đó, khoa học đã đạt tới đỉnh cao, nhiều lĩnh vực như vật lý hạt nhân, sinh học, y học vuột xa những giới hạn ngoài sức tưởng tượng của con người. Tuy nhiên, nhiều hiện tượng vẫn chưa thể lý giải thẫu đáo theo cách cắt lát siêu hình trong phạm vi từng lĩnh vực khoa học (hạt nhân nguyên tử cũng bị phá vỡ, và những hạt đó có khả năng xuyên tường và được gọi là "hạt ma").

Do đó, nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra thái độ sỗng khiêm nhường, hòa hợp với tự nhiên, một tinh thần rã́t từ ái của nhưng cá nhân ở phương Tây lại rất gần gũi với tinh thần Đức Phật ở phương Đông. Đó là bởi với nền tảng tinh thần khoa học dấn thân, những thành tựu khoa học rực rõ̃, phương Tây đã có được hành trình trưởng thành của hiểu biết như sau: hiện thực $\rightarrow$ kiến thức $\rightarrow$ tri thức $\rightarrow$ trí tuệ $\rightarrow$ tuệ giác (Khoa học trong tính toàn vẹn của khách quan). Điều mà Đức Phật luôn nhắc nhở 5.000 năm trước, đó là hãy quán chiếu
khách quan trong tính toàn vẹn của nó, đang là cảm hứng tràn đầy của phương Tây lúc này. Người phương Tây đam mê tìm hiểu Đạo Phật trong ánh sáng khoa học. Cách lý giải, hiểu biết của họ đối với những triết lý Đức Phật đầy ánh sáng của thành tựu khoa học, và họ hoan hỉ nhận ra Freud hay chủ nghĩa hiện sinh phương Tây chỉ là những học trò của Phật và Lão Tử. Giờ đây, phương Tây có xu hướng chiêm nghiệm, tìm vào nội tâm, khám phá bản thân, tìm hiểu khả năng, giới hạn của bản thân, để từ đó nhận thấy mình trong sự hài hòa, đồng nhất nguyên thể hợp thông với thiên nhiên. Khi đã thấu đạt sâu sắc, họ tự tin bộc lộ nội lực, nội tâm, sống dấn thân nhưng đồng thời lại hết sức khiêm nhu, từ ái, chân thật.

Từ nhưng yếu tố mang hơi thở thời đại ây, xã hội ngày càng có xu hướng hàm ơn nhũng trang viết thấm đẫm cuộc đời, trải nghiệm chân thực, vui buồn, trả giá, khổ đau hay hạnh phúc của họ. Bởi đó mới là những trang viết sống động, không sao chép, không khuôn mẫu, không hình thức, không câu nệ, không dính mắc vào bất cứ trường phái biểu đạt nào. Đó là những trang viết đầy ắp hơi thở cuộc sống, đầy ắp những bài học máu thịt, hữu ích mà gần gũi. Những tác phẩm tự truyện như thế, được đánh giá cao, được trả giá cao vì giá trị nội tại và sự lan tỏa thông điệp đến cộng đồng bằng chính sự chân thực, chân xác từ chính cuộc đời tác giả.

Khoảng năm 2004-2005, nước Mỹ phát động cuộc thi "Những câu chuyện xúc động về cuộc đời của bạn" trên Internet, làm lan tỏa hàng nghìn truyện ngắn, truyện cực ngắn rất thấm thía, sâu sắc, xúc động của những con người bình thường về cuộc đời và những trải nghiệm của mình. Họ không phải là nhà văn chuyên nghiệp nhưng họ là những con người sống chuyên nghiệp và dấn thân tận hiến!

Tôi nhớ câu nói nổi tiếng của đại thi hào Nga Lev Tolstoy: "Thực ra, trong suốt cuộc đời, mỗi nhà văn chỉ viết được một cuốn sách, những cuốn khác chỉ là sự minh họa thêm cho cuốn sách cuộc đời mà thôi".

Xu hướng sống dấn thân, trải nghiệm, thành công, khổ đau, sai lầm, kể cả nhũng góc khuất cuộc đời, đến một ngày sẽ được xã hội
trả giá xứng đáng, nếu anh cống hiến, tận hiến công khai những sự thật đó như là một bài học cuộc đời giúp thế hệ đi sau có thêm bài học tỉnh thức. Thế thì ngay cả việc trải nghiệm cái chết, góc khuất cũng được trân trọng và có giá trị lớn.

Những cuốn sách được bán chạy nhất nước Mỹ là những cuốn tự truyện thấm đẫm cuộc đời, chân thật như: Hồi ký Hilary Clinton; Tiêu sủ̉ Steve Jobs; Hôi ký Barack Obama hay Bài giảng cuôi cùng của giáo sư Randy Pausch, v.v...

## Ban hãy cùng suy ngẫm:

Cuốn tự truyện làm chấn động nước Mỹ: Bài giảng cuô̂i cùng
Hàng năm, đại học Carnegie Mellon (Mỹ) đều tổ chức một chương trình mang tên "Bài giảng cuối cùng". Trong đó, mỗi giáo sư được mời thuyết trình sẽ không giảng những bài học thông thường mà sẽ nói về những thất bại, thành công và những điều ý nghĩa nhẫt trong cuộc đời họ.

Bài giảng ấy, đối với giáo sư Randy Pausch thật sự là bài giảng cuối cùng bởi nó được thực hiện chỉ ngay trước khi ông qua đời vài tháng.

Trải qua nhiều đợt hóa trị và nhiều nỗ lực chống lại căn bệnh quái ác, đứng trên bờ vực của cái chết, giáo sư Randy Pausch quyết định thực hiện "Bài giảng cuối cùng" của mình vào ngày 18 tháng 9 năm 2007 trước hơn 400 khán giả tại Đại học Carnegie Mellon, nhanh chóng được lan truyền trên YouTube và thu hút hơn 10 triệu lượt truy cập.

Thay vì nói về cái chết, Giáo sư Randy Pausch đã quyết định nói về sự sỗng, một sự sống đầy ắp ước mơ, niềm tin, sự hứng khởi và tình yêu mãnh liệt dành cho những điều một người thật sự đam mê, quý trọng trong cuộc đời.

Cuốn tự truyện Bài giảng cuôi cùng tập hợp các câu chuyện ngắn nhưng chứa đựng những triết lý sống thâm thúy và quý giá mà ông muốn để lại trước khi vĩnh viễn ra đi, gửi gắm một thông điệp: "Nếu bạn dám ước mơ điều gì, bạn sẽ có thể thực hiện được điều đó".

Và cuộc đời của Randy Pausch cũng chính là minh chứng sống cho những gì ông đã đúc kết và truyền tải.

Cựu Tổng thống Bush đã ngay lập tức gửi tới giáo sư một bức thư đầy xúc động và kính trọng: "Tôi vô cùng xúc động trước cuộc chiến dũng cảm của anh với căn bệnh ung thư. Câu chuyện phi thường của anh đã nâng đỡ cho hàng triệu con tim nước Mỹ".

Thế đó, quả không sai khi hiểu về chân lý: "Hãy đi tới tận cùng dân tộc, ta sẽ gặp nhân loại".

Trong thành ngữ Hán - Việt có câu: "Văn học là nhân học", tôi nghĩ, có lẽ cảm hứng sống của người phương Tây lúc này khớp với câu thành ngữ đó. Đó là hãy sống dấn thân, sống toàn vẹn, trọn vẹn, sống trên hành trình thấu đạt tuệ giác, để từ chất liệu sống chân thật, tràn đầy ánh sáng đó mà văn (hình thức biểu đạt ngôn ngữ) mới đẹp mới lay động, có giá trị xúc cảm, có giá trị lan tỏa cảm hứng hướng thượng đến cộng đồng!

Câu chuyện thứ hai
Gần đây, tôi có làm giám khảo một cuộc thi đọc sách dành cho các bạn trẻ. Tham gia cuộc thi chủ yếu là các bạn sinh viên. Tôi nhận thấy, nhiều bạn rã̃t có năng khiếu hùng biện, nói năng lưu loát, biết sử dụng ngữ điệu nhấn nhá, mang lại hiệu ứng xúc cảm đám đông nào đó. Tuy nhiên, điều này chỉ gây ấn tượng ban đầu và với những ai còn ít kinh nghiệm. Khi các bạn ấy nói khoảng 2-3 phút, thì những kỹ xảo, kỹ thuật hùng biện dần mất đi hiệu quả, bộc lộ một nội lực chưa vững, tâm hồn chưa thật phong phú do trải nghiệm chưa nhiều, cảm xúc chưa sâu sắc, chân thực, thành thật, nên bài hùng biện nhanh chóng trở nên sáo rỗng, hô hào, thiếu sức cuốn hút.

Không ít bạn vẫn rất tự tin về tài hùng biện của mình, và coi đó là thế mạnh. Có bạn còn nói: "Tôi muốn trở thành người hùng biện chuyên nghiệp, lan tỏa cảm hứng sống cho mọi người!"

Tôi phản biện lại nhẹ nhàng, rằng: "Ngôn ngữ chỉ là con thuyền rỗng, dùng để chở nội lực, nội tâm và tuệ giác của em đến với
mọi người... Nếu em chưa sống thật dấn thân, chưa thất bại và thành công, chưa yêu thương và tràn đầy tinh thần tận hiến, tự nguyện thì em lấy gì để truyền cảm hứng? Theo cô, em hãy sống hết mình với công việc và cuộc sống mình đang dấn thân, hãy sâu sắc từng phút giây hiện tại, đến khi em 45-50 tuối, dù không luyện một kỹ thuật hùng biện nào, dù không sử dụng những câu chữ thậm xưng, đại ngôn, khoa trương nào, điều em chia sẻ sẽ vẫn lan tỏa, vì lúc ấy nó có vẻ đẹp của cuộc đời, có hương vị cuộc đời em đích thực, lúc ấy mọi người sẽ biết ơn những đều em nói với họ. Bài học em mang lại mới thuyết phục họ!

Dường như, nhận ra con đường "thuận theo quy luật" trong cách tôi gợi mở, bạn trẻ ấy đã nở nụ cười thật rạng rỡ, và tôi hy vọng bạn ấy sẽ học tập, dấn thân, trải nghiệm những hiểu biết, yêu thương trên hành trình sống, để đến khi 45-50 tuối, bạn ấy sẽ truyền lại những cảm hứng lay động sâu sắc từ cuộc đời bạn ấy chưa từng có bao giờ!

## Thái độ kỳ thị môn Văn - những góc nhìn

Tôi đưa ra hai câu chuyện trên, để các bạn hiểu được những âu lo mơ hồ trong tâm thức bao lâu nay thực sự là điều gì? Rằng thế nào là giỏi văn đích thực? Có phải cứ nói hay là giỏi Văn? Có phải người biết sử dụng nhiều mỹ từ, thậm xưng, đại ngôn, cách viết điệu đà, lắt léo, chơi chữ... được gọi là giỏi Văn?

Kỳ thị đã có tính lịch sủ là nguyên nhân tạo ra nhiều thếhệ nguời Việt xem nhẹ việc trau dồi năng lực tư duy ngôn ngũu!

Do cách hiểu phiến diện có lịch sử từ xa xưa để lại, cho nên, trong văn học Hán Việt có câu thành ngữ đầy tính kỳ thị như sau: "Hữu xảo ngôn tất hữu lang tâm" (Người có cách nói hay, có cách nói khéo léo tinh xảo là người có tâm địa lang sói, khó tin!).

Từ nhận thức phiến diện đầy mặc định mơ hồ đó, mà lâu nay, có một quan điểm chung là đánh đồng việc giỏi Văn với một lối sống thiếu chiều sâu và chân thành, phù phiếm, thiếu thực tế,
viển vông không đáng tin cậy. Lâu dần, niềm tin ấy trở thành bền vững trong tập quán suy nghĩ của nhiều thế hệ bố mẹ, từ đời này qua đời khác.

Tập quán kỳ thị văn hóa sử dụng ngôn ngữ có chọn lọc khiến cả xã hội mang một tâm thế coi nhẹ việc biểu đạt ngôn ngữ có tư duy, có trau dồi. Ngược lại, sự cẩu thả, lối nói khẩu ngữ thô thiển lại được coi là biểu hiện chân thành, đáng tin cậy - một kiểu đánh giá con người thông qua ngôn ngữ rất phiến diện, thô sơ.

Nhiều thế hệ cha mẹ đã ứng xử với ngôn ngữ bằng thái độ như vậy thì hỏi làm sao nhũng đứa trẻ khi chào đời có được một cái nôi nuôi dưỡng và rèn luyện năng lực biểu đạt ngôn ngữ đẹp đẽ?

Tôi nói như vậy là dựa trên cơ sở khoa học về não bộ rằng, vùng não ngôn ngữ chỉ được phát triển, chỉ được rèn luyện và phát triển tốt, hoàn hảo khi cá nhân được nuôi dưỡng trong một môi trường tình cảm tràn đầy, một môi trường dồi dào những giao thức tình cảm.

Suy ngẫm:
Trường hợp điển hình của ngài Bộ trưởng Đức gốc Việt là một minh chứng rất rõ về năng lực tuyệt vời của giáo dục lên trí tuệ và năng lực tình cảm, năng lực ngôn ngữ của mỗi một con người.

Đương nhiên, để trở thành Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ, rồi giữ vị trí Phó thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, ngài Roesler (người đàn ông Đức gốc Việt) chắc chắn phải là một con người có năng lực biểu đạt ngôn ngữ mạnh mẽ và thứ ngôn ngữ ông dùng là tiếng Đức chứ không phải tiếng Việt. Ngài Roesler sinh năm 1973 tại Việt Nam, là một đứa trẻ bị bỏ rơi và khuyết tật bẩm sinh tim và lồng ngực, được một cặp vợ chồng người Đức nhận về nuôi lúc 9 tháng tuối.

Rõ ràng, tình yêu thương vô điều kiện cùng sự tận tụy của người cha và người mẹ Đức; môi trường cộng đồng Đức, môi trường giáo dục Đức đã khai sinh lần thứ hai cho cuộc đời của ông. Đây là một minh chứng cho triết lý của nhà cách mạng giáo dục Mỹ John Dewey: "Giáo dục là lần khai sinh thứ hai cho một cá thể xã hội".

Tâm lý kỳ thị "Hữu xảo ngôn tất hữu lang tâm" bền gỗc, sâu rễ trong đòi sỗng xã hội đã dẫn đến một cảm hứng chung của người Việt là nói tiễng Việt bằng khẩu ngữ, thô thiển, cộc lỡc... thiếu nội hàm trong giao tiếp, thiếu lay động và chúng ta mặc định đó là bản sắc, là biểu hiện của sự chân thành, dễ mến.

Từ suy nghĩ lệch lạc đó, nhiều thế hệ cha mẹ đã không đặt sự quan tâm đúng mức, sự hiểu biết đúng mức về tầm quan trọng của khả năng biểu đạt ngôn ngữ trong quá trình nuôi và dạy đứa trẻ của mình.

Từ thái độ kỳ thị, xem nhẹ việc biểu đạt ngôn ngữ có tư duy đã để lại hệ lụy sau: bản thân nhiều thế hệ bố mẹ cũng sở hữu năng lực biểu đạt ngôn ngữ yếu, nghèo nàn. Vi thế họ cũng gặp khó khăn khi giao thức, khi biểu đạt những cảm xúc tinh tế đối với trẻ thơ. Đây là lỗ hổng trong môi trường văn hóa gia đinh.

Tôi đã nghe rất nhiều lời phàn nàn của các bậc phụ huynh na ná như thế này: "Con của chị (của tớ) cũng giống tớ, nó thông minh nhưng kém đường ăn nói". Câu than thở dường như ngụ một ý rằng, họ là những người sống chân thành, đơn giản, dễ mễn, dễ hiểu; đồng thời cũng ngụ ý rằng, họ "dè chừng" và coi nhẹ những người có khả năng biểu đạt ngôn ngữ tốt hơn.

Dường như bao năm nay, không một phụ huynh nào tự đặt cho mình câu hỏi: Quan điểm đó đúng hay sai, nên hay không nên?

Sự dễ dãi đỡi vói bản thân, sự thiễu hụt năng lực biểu đạt của bản thân, tình trạng hạn chế giao thức tình cảm vói con trẻ (vì xem nhẹ việc này, cho rằng "Yêu thì giữ trong bụng, nói gì nhiều cho chúng nó ỷ lại!") dẫn đến những thễ hệ tré tiẹ̃p theo gặp nhiều trở ngại trong năng lực ngôn ngư.

Kỳ thị môn văn trong nhà trıờng hay thái độ âollỗi thiếu trách nhiệm?
Khi nhận ra hạn chế của trẻ, các thễ hệ cha mẹ quay sang đặt toàn bộ sự kỳ vọng về khả năng sửa chưa các khiếm khuyết trong năng lực biểu đạt ngôn ngữ, năng lực biểu đạt bản thân bằng ngôn ngữ của đứa tré, lên những thầy cô giáo dạy văn của con cái.

Cả một xã hội đang hoài nghi về chất lượng của nhũng điểm 10 môn văn?

Lúc này, cả xã hội đang trong cảm giác bất an về những bài văn đầy màu sắc giáo điều, khuôn mẫu, sáo rỗng và na ná giống nhau của nhiều thế hệ học sinh. Dù bạn có thể nhận thấy ở đó sự trau chuốt về ngôn ngữ, thuần thục trong những mẫu câu đầy tính duy mỹ, thậm xưng. Cả một xã hội đang đổ lỗi lẫn nhau. Cha mẹ đổ lỗi cho thầy cô dạy văn kém hiệu quả. Thầy cô đổ lỗi cho xã hội phức tạp và tinh thần xã hội không trân trọng môn văn, nên năng lực và hiệu quả truyền thụ giảm đi rất nhiều, v.v...

Vậy nguyên nhân từ đâu?
Bạn phải thấu hiểu rằng, thầy cô cũng là những cá nhân xã hội hệt như chúng ta, vì vậy, mỗi người cần phải tự nỗ lực và bạn không nên kỳ vọng quá nhiều, trông chờ hoàn toàn vào những tiết giảng văn ở trường, hệt như bạn kỳ vọng vào một phép màu thần tiên có thể ngay lập tức biễn đổi năng lực ngôn ngữ, năng lực biểu đạt bản thân bằng ngôn ngữ và phẩm chất tâm hồn của đứa trẻ.

Bạn đừng quá trông cậy vào hiệu quả môn văn ở trường!
Tôi nhấn mạnh điều này, bởi ngày nay mảnh đất ươm trồng cho tâm hồn và ngôn ngữ của con bạn - chính là cái nôi gia đình - đang bị xem nhẹ. Năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ có tư duy, có chắt lọc lẽ ra phải được rèn luyện và tập dượt từ những giao thức tình cảm của cha mẹ dành cho đứa trẻ ngay từ khi mới lọt lòng đã bị cha mẹ bỏ qua một cách lãng phí! Chưa nói, lối sống, phẩm chất và ngôn ngữ cẩu thả của cha mẹ đã làm "sai lệch" đứa trẻ.

Tình huống sư phạm:
Giáo dục gia đình là nền tảng!
Thằng bé vừa đi học về, ông bố gọi giật lại: "Này, nói tao nghe, hôm nay được những điểm gì?".

Thằng bé trả lời: "Dạ, hôm nay con được 2 điểm 2 ạ."
Ông bố trừng mắt quát: "Tại sao lại thế?"

Thằng bé phân bua: "Dạ thưa bố, tại môn toán cô hỏi con '2 cộng 2 bằng mấy?', con trả lời bằng bốn."
"Thế sao bị điểm 2?", ông bố hỏi.
Thằng bé nói: "Dạ, cô lại hỏi tiếp: 'Thế, 2 nhân 2 bằng mấy?""
Ông bố nhanh mồm: Thì khác đ... gì đâu!
Thằng bé reo lên: "Vâng, con cũng trả lời giống bố ạ!"
Ông bố gãi đầu, lấp liếm: "Thế còn một điểm 2 nữa, mày học hành ngu nó vừa thôi chứ!".

Thẫy bố quát, thằng bé vội khai luôn: "Dạ, là môn thể dục ạ."
Ông bố: "Thể dục thì việc gì đến đầu óc, sao mày ngu?".
Thằng bé mếu máo: "Dạ, tại cô giáo bảo con đứng co một chân..."
Ông bố chặn ngang: "Dễ thế mà mày không làm được sao?"
"Dạ, con làm được, nhưng cô lại hô tiếp: 'Co chân còn lại!"'
Ông bố đứng phắt dậy, văng cả nước dãi: "Thế thì đứng bằng cái con...!"

Thằng bé nhảy cẫng lên, vỗ tay đôm đốp: "Con cũng trả lời cô y như bố!"

Thầy giáo Bùi Ngọc Lân (Fb: Ngoc Lan Bui) đã viết: "Những câu chuyện mà nhà văn Hồ Thị Hải Âu chia sé rất vui và đáng để suy ngẫm". Tôi dịch sang tiễng Việt câu nói nổi tiếng của ông James Baldwin do bạn có nickname là Ha Giang từ Singapore gửi về:
"Trẻ em chưa bao giờ giỏi trong việc lắng nghe lời người lớn, nhưng chúng chẳng bao giờ kém trong việc bắt chước và làm theo nguời lớn!"

Nguyên văn tiếng Anh: "Children have never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them."

## Cha mẹ cần thay đổi thái độ và nỗ lực giao thức với trẻ

Đó là bí quyết giúp trẻ học giỏi văn dễ nhu hít thở!
Hiện nay, tôi nhận thấy rất nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm đến việc làm sao để cho con học giỏi văn. Họ đưa ra những lý do
thuyết phục như sau: những người đang thành công trên nhiều lĩnh vực thường là những người giói văn, đa phần từng trải qua các trường năng khiếu văn, trường luật, đó là những ngành học, môn học đòi hỏi năng lực biểu đạt ngôn ngữ rất mạnh mẽ. Những nhận định này hoàn toàn dựa trên dấu hiệu bề ngoài mà chúng ta có thể nhận biết.

Thực chất, ngôn ngũ là chiếc thuyền rỗng. Ngôn ngữ tưởng chừng là tài sản chung nhưng nó mang dấu ấn cá nhân rất rõ ràng. Dấu ấn về nhân cách, về trí tuệ, về lòng thành thực và nội hàm truyền tải mới là điều làm lay động và có khả năng chuyển biến xã hội.

Do đó, nếu bạn kỳ vọng rằng chỉ trong vài học kỳ, thậm chí là mươi học kỳ đi nữa, những thầy cô chuyên trách môn văn sẽ truyền giảng một số bài phân tích, thông qua các văn bản văn học mang tính văn học - sử, văn học - chính trị, có thể chuyển hóa được phẩm chất văn trong đứa trẻ?! Nếu thế, thì đó là một kỳ vọng mà ngay từ sơ khởi, nó đã nhận lấy thất bại nếu như cha mẹ không nhận lấy trách nhiệm "giúp con giỏi văn" bắt đầu từ việc thấu đáo câu thành ngữ "Văn học là nhân học".

Từ những phân tích, gợi mở tôi đưa ra, hy vọng bạn đọc đã nhận thấy lỗ hổng cơ bản hiện đang là nguyên nhân giấu mặt của thực trạng nhiều thế hệ giỏi văn mà không phải giỏi văn, dốt văn mà không chỉ dốt văn - nếu hiểu giỏi và dốt văn theo cách, học trò có điểm văn cao hay thấp ở trường. Tuy nhiên, điểm văn ở lớp thấp là sự bộc lộ rõ ràng năng lực biểu đạt ngôn ngữ yếu kém, môi trường giao thức tình cảm nghèo nàn; bộc lộ ý thức rèn tập cho đứa trẻ năng lực biểu đạt bản thân bằng ngôn ngữ, đã bị cha mẹ xem nhẹ, ngay khi đứa trẻ còn bé thơ.

Do đó, để một đứa trẻ học văn giỏi không khó mà cũng không dễ
Không khó khi bố mẹ thấu đáo và chuẩn bị cho con một năng lực tư duy ngôn ngữ trong sáng, giản dị và phong phú, thông qua nỗ lực tạo ra nhiều giao thức tình cảm, nỗ lực trao đổi, khuyến khích trẻ bộc lộ bản thân, cởi mở với cha mẹ trong môi trường gia đình.

Không dễ vì chúng ta phải duy trì việc rèn luyện, hỗ trọ̣ trải nghiệm cho đứa trẻ một cách bền bỉ, lâu dài, không kỳ vọng, không nôn nóng, sốt ruột.

Thành tựu và hiệu quả sẽ đến khi bạn đồng hành cùng con bạn, dấn thân trải nghiệm cuộc sống hiện thực dồi dào, tràn đầy tình yêu từ ái mà không màng đến hiệu quà!

Giỏi văn là một trong những lợ thế mang tính thuận tụ nhiên của đại não tré: Tư duy cảm tính, thích dấn thân bằng trục quan sinh động tể tìm hiêu thế gơói xung quanh, một tâm thếtràn đây đểluu giũ nhũng cảm xúc tình cảm vì đại não tré chưa có nhêêu dấu vết của ý chí và tu duy logic.

Thiết tưởng, đây là một mảnh đất rất màu mỡ để gia đình và bố mẹ gieo trồng những hạt giống "văn học là nhân học" vào tâm hồn và nhân cách tré.

Cha mẹ đừng để cơ hội này trôi đi lãng phí!


Mấy gã thợ rừng hò dô lấy đà, rồi hất vật khúc thân cây vừa đốn từ trên vai xuống đất. Toán thợ rừng mặt mày nhễu nhại mồ hôi, ngồi phịch lên thân cây bị đốn, râm ran đắc ý: Mất cả tuần đạp rừng mới tìm được con cây gỗ quý này. Hữu dụng! Hữu dụng!
Gã trưởng toán cất giọng cưng nựng: Mày sẽ được làm thành muôn thứ đồ vật quý giá bày biện trong những căn phòng nguy nga. Đầu thừa đuôi thẹo làm củi làm lủa để nấu ăn cho chúng tao. Bõ công! Cả nhóm thợ rừng cười đắc ý. Chốc sau, họ chui vào một bóng cây xum xuê. Một gã chép miệng:
May! Gặp được cội cây này, bóng râm! May may! Cả bọn đồng thanh tán dương, rồi nằm lăn dưới cội cây thiu thiu ngủ.
Trên vòm cây, những chiếc lá xinh xinh không ngừng lay động, chao nghiêng chao nghiêng. Chú chim non ló dầu ra khỏi tổ, hỏi:

Lá ơi, lá làm gì mà lay lay mãi thế?
Lá trả lời: tôi gọi gió về
Chim non cười khúc khích: Cần gì phải goi, gió có cánh, gió tư về!
Nghe thế, chị gió bảo: Lá cho tôi hương thờm và cho tôi mầu xanh, dể ai cũng biết cơn gió mát lành hiện hữu.
Lá non lại hỏi: Vì sao chim suốt ngày ngửa cổ lên tập hót? Chim non bảo: Nếu tớ không hót tớ sẽ không vui!
Trong khi đó, cội cây lặng lẽ vươn bóng, phủ râm mát xuống thân cây vừa bị đốn, những giọt nhựa tươ vẫn còn ứa ra từ những vết riù. Cội cây thì thầm, xót xa:

- Ôi thật tàn nhẫn, sao họ nỡ tước đợt sự sống của anh? Thân cây bị vừa bị đốn vẫn cố vươn người lên, cao giọng dù không dấu nổi sự đau đớn tột cùng:
- Hừm, vì tôi có giá trị, tôi hữu dụng với họ, nên nguời ta mới mất công tìm tôi, đốn xuống để làm thành các đồ dùng khác nhau. Chứ vô dưng như anh, dến làm cửi cũng không nổi, thì cứ đứng dấy cả nghìn năm cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Nghe thân cây mới bị đốn kiêu căng nói, cội cây già lặng thinh, những chiếc lá vẫn thong thả quạt gió cho nó, phủ bóng râm cho nó, ru nó bằng tiếng chim, an ưi nó bằng hương thơm.
Toán thợ rừng trở dậy có kẻ nói: "Sao gió mát thế?" Vi gió có bóng râm!- gió khe khẽ nhắc
-Sao tiếng chim ở dây du dương thế?
Vi tiếng chim đậu trên vòm cây - chim non khẽ trả lời!
Gã thợ rừng bỗng nói trống không: Giấc ngủ ngon tuyệt! Gió thơm và tiếng chim đưa tao vào côi thần tiên!
Có tiếng cuời của toán thợ rừng: Cái con cây này là thứ vô tích sự nhất trên đời, nên nó mới còn đô, bằng không chứng tao đã đốn nó từ lâu rồi, thằng đần độn ạ! Thần tiên cái gì chứ!
Vợ chồng nhà chim lặng thinh nghe thủng câu chuyện. Chim chồng thốt lên: Thiện tai, thiện tai, vì muốn kẻ khác khen hữu dưng mà bi đoạt mang!
Chim vợ, trầm ngâm: Em tin rằng hữu dụng chính là sống vui vẻ với bản thân và tạo niềm vui cho xung quanh mà không cần nhận biết. Hỡu dưng là biết sống nỗ lực, tràn đầy, vui tươi và lành mạnh!


## Bồi đắp phảm chất văn cho Minh Khuê như thế nào?

## Dạy con gái quan sát cảm nhận sâu sắc - Trả lại giá trị đích thực của sự miêu tả chân xác, đúng quy luật!

Tôi nhớ, năm đó Minh Khuê học lớp 1, tôi chở con gái đi chợ hoa xuân, vừa đi vừa nhẩn nha đọc cho cô bé nghe bài thơ mà tôi cũng được học thuở lớp 1 :
> "Bốem làm công nhân,
> Ở bến tàu khuân vác,
> Viùa làm lại vùra hát,
> Trong buô̂i sáng mùa xuân..."

Minh Khuê hỏi, "Mẹ thích bài thơ ấy à?".
Tôi cười và bảo: "Mẹ chỉ nhớ lại ngày xưa mẹ đã phải học thuộc bài thơ này như thế nào". Minh Khuê bảo, "Bài thơ ấy nói dối mẹ ạ!"
"Sao nào con gái?", tôi hỏi Minh Khuê.
Cô bé bảo: "Tại vì khi phải khuân vác nặng, giống như hôm con kéo hộ mẹ cái va li khi mẹ đi công tác về, con vui vì mẹ về, con cố kéo hộ mẹ, con muốn vừa kéo, vừa kể chuyện ở nhà để mẹ nghe, nhưng con không thể làm được mẹ ạ. Kéo nặng chắc cũng giống vác nặng, không thể vừa làm vừa hát được mẹ ạ. Không thể mẹ ạ!"

Tình huống trên, có thể không gây ấn tượng với nhiều người, nhưng nếu bạn giống tôi, cũng quan tâm để dẫn dắt để đứa trẻ có được năng lực tư duy ngôn ngữ hàm súc, lay động và chân thật
đích thực, bạn sẽ nhận ra sự phát hiện thú vị của cô bé 6 tuổi rất đúng quy luật, rất trung thực, rất tường minh, dù điều ngụy tạo được trình diễn thông qua những vần điệu có khả năng đánh lạc hướng tư duy logic.

Trong tình huống này, Minh Khuê đã phát hiện ra sự ngụy tạo, sự thiếu chân thực và sự thiếu xúc động vì người viết có cảm xúc đích thực đâu?

Tôi bổ sung thêm ý cho con gái: Thay vì miêu tả người bố vừa khuân vác hàng hóa nặng nhọc lại vừa hát một cách khiên cưỡng, bịa đặt như thế, tác giả nên miêu tả sự cố gắng lao động của người bố ra sao, những giọt mồ hôi rịn trên trán người bố như thế nào, ngay cả khi tiết trời đang mùa xuân se se lạnh... Nếu mô tả chân thực như thế, hẳn sẽ nhiều người xúc động và bài thơ mới có giá trị. Tôi còn nhắc con gái: tác phẩm văn chương được phép "giả định" mô phỏng tình huống, nhưng cảm xúc và quan sát phải chân xác và chân thực!

Như vậy, ngay từ khi Minh Khuê còn rất nhỏ, tôi đã luôn chú trọng giúp con gái sử dụng, vận dụng ngôn ngữ một cách trong sáng, chân thực và giản dị nhất.

## * TÌNH HUỐNG

Chẳng hạn, tôi thường nhắc con "thay vì nói là 5 giờ rưỡi rồi", thì con nên diễn đạt dễ hiểu là " 5 giờ 30 phút rồi".

Hoặc tôi thường vận dụng mọi cơ hội trên đường, quan sát các biển hiệu và chỉ ra cho con những sai phạm trầm trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt tư duy, kiểu: "Ở đây xay bột trẻ em!" là một lối thể hiện tối nghĩa, gây phản cảm. Lập tức, Minh Khuê thực hành chỉnh sửa như sau: "Ở đây, chúng tôi cung cấp dịch vụ xay các loại bột dinh dưỡng dành cho trẻ em" có thể rút gọn thành biển quảng cáo: "Ở đây nhận xay bột dinh dưỡng cho trẻ em".

Mẹo tìm lỗi và sửa lỗi cho các biển hiệu quảng cáo trên đường phố rất hiệu quả và sinh động để tăng cường năng lực tư duy ngôn ngữ và vốn từ cho Minh Khuê! Đồng thời, việc này diễn ra thường
xuyên như một trò chơi trí tuệ, khiến cho quãng đường của chúng tôi ngắn lại, thú vị và rất nhiều tiếng cười sảng khoái.

## Tình huống thuoơng gặp trong giao tiếp

Khi ai đó mặc bộ trang phục đẹp, phù hợp, chúng ta thường nói "Hôm nay điệu thế!" như một lời khen. Minh Khuê nhận ra câu này sai, chính là ở chỗ sử dụng động từ (điệu đà - hành động đi đứng hơi cường điệu) thế chỗ cho tính từ (đẹp, phù hợp) trong câu một cách không hợp lý. Chúng ta nên nói: "Bạn mặc rất đẹp!" hoặc "Hôm nay trông bạn rất tuyệt!". Cách thể hiện sau khi được chỉnh sửa, rõ ràng là làm rõ ý, vừa trong sáng tiếng Việt, vừa mang cảm xúc tích cực, hoan hỉ, thân thiện, thiện ý hơn rất nhiều!

Tôi đã hỏi nhiều người, "Sao không chịu mặc đẹp dù bạn rất nhiều đồ thời trang?", họ thường trả lời tôi: "Ngại lắm, người ta lại tưởng mình điệu". Bạn đã thấy tác hại của việc sử dụng ngôn ngữ sai một cách "vô tư" chưa, nó tác động lên tâm lý xã hội và ảnh hưởng đến chất lượng vui sống của mỗi người!

Còn vô vàn tình huống nữa, và ngạc nhiên là sự sai phạm vô tư ấy cũng thường gặp ở những người dạy văn và nghề văn. Rèn luyện năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ tức là bạn đang rèn luyện năng lực tư duy tường minh, dễ hiểu, trong sáng và chân thực!

Vì ngôn ngữ và năng lực tư duy có mối liên kết khăng khít, tác động lẫn nhau vô cùng lớn, không kém gì mối liên kết, tác động qua lại giữa ngôn ngữ và tình cảm. Do đó, để giúp con gái rèn luyện năng lực tư duy tốt, tôi nỗ lực giúp con tăng cường vốn từ vựng để con gái biểu đạt một cách sinh động và lưu loát những nhận thức mới của tư duy.

Và đây là kết quả qua từng giai đoạn thẩm thấu giá trị của việc trau dồi năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ của Minh Khuê.

Lớp 1: Minh Khuê viết bài văn tả mẹ như sau:
"Mẹ em đầu tròn. Miệng nhỏ, mắt to. Da trắng tóc đen. Tay ngắn, chân ngắn. Mẹ em tuy lùn nhưng mà rất xinh. Mẹ em hay cười, miệng tươi như quả chuối tiêu cong cong".

Lời phê của cô giáo: Con cần chỉnh sửa lại, cô gợi ý thay từ lùn bằng từ "tầm thước".

Mẹ: Con thấy thế nào, con có muốn mẹ gợi ý để chỉnh sửa lại bài văn tả mẹ không?

Minh Khuê: Mẹ ơi, con không sửa đâu ạ, con thích bài văn này, con tả mẹ đẹp và chính xác mà.

Mẹ: Ừm, mẹ cũng thấy đẹp!
Minh Khuê: Con muốn giữ lại bài văn của con, mẹ ạ!
Mẹ: Được thôi con, con rất tuyệt. Mẹ thích bài văn này, vì nó rất gợi cảm, chân thực và lột tả đúng chân dung của mẹ. Cảm ơn con gái, mẹ yêu con lắm!

Lớp 3: Kết quả là con bị loại sau kỳ thi học sinh giỏi cấp trường.
Mẹ: Tình hình đề thi thế nào con gái?
Minh Khuê: Đề sai hết mẹ ạ, con không làm!
Mẹ: Ối, sao thế con?
Minh Khuê: Câu hỏi thứ nhất là: Hãy chọn một trong ba từ sau: "Nhân hậu", "Dũng cảm", "Dịu dàng" để điền vào câu: Bố em là người đàn ông...

Mà con thấy nhân hậu, dũng cảm, dịu dàng là những phẩm chất người bố đều cần phải có mà. Nếu "dũng cảm" mà không "nhân hậu" thì thành độc ác mẹ nhỉ. Nếu "dịu dàng" mà không "dũng cảm" thì bố không bảo vệ được các con của mình! Nếu "dịu dàng" mà không "nhân hậu" thì đó là người giả dối mẹ ạ! Nếu "nhân hậu" mà không "dịu dàng" thì sẽ trở thành người cục cằn, thô lỗ! Thế nên, con không chọn đáp án nào, con không thể loại trừ được!

Câu hỏi thứ hai: Hãy chọn một trong ba từ sau "gan góc", "gan dạ", "gan liên" để điền vào câu thơ dưới đây:

## Tủ̉ sinh liêu giưa trận tiên

Anh hùng mới biết ... tuớng quân
(Nguyễn Du)

Tuy đây là câu thơ gieo vần chân, nhưng mà "gan liên" thì không có nghĩa, con điền vào cũng được, nhưng mẹ sẽ không phục đâu, vì "gan liền" không có nghĩa mẹ ạ. Thế nên, con không làm.
(Chú thích của tác giả: "gan liên" nghĩa là dũng cảm, "to gan lớn mật", là một từ trong cổ văn, gọi là "tử ngữ", không còn được sử dụng trong hiện tại. Minh Khuê chưa từng sử dụng, chưa từng nghe trong đời sống hoặc chưa từng gặp trong văn bản văn học hiện đại bao giờ, do đó, với cô bé từ "gan liên" không có nghĩa.)

Câu hỏi thứ ba: "Có gan vào hang cọp, có gan chịu đòn", em hiểu câu thành ngữ này như thế nào?

Câu này sai, mẹ ạ. Vì chỉ có con người mới "đánh đòn" được thôi, con hổ chỉ biết vồ mẹ ạ!

Dó là "hậu quả" hay kết quả của một tinh thần trau dồi năng lực tư duy ngôn ngữ và biểu đạt ngôn ngữ chân thật, trong sáng, lay động của tôi dành cho con gái.

Tuy biết rằng, con tôi trượt kỳ thi học sinh giỏi văn, nhưng tôi rất vui vì con gái đã biết sử dụng ngôn ngữ một cách hàm chứa, nhân văn, xúc động và tìm thấy sự bất hợp lý, sự duy hình thức, vô nghĩa trong những câu chữ bóng bẩy.

Lên lớp 7, Minh Khuê nhất định không chịu thừa nhận như giáo trình giảng văn nhận định về nhân vật "Thị Kính là hình ảnh điển hình của người phụ nữ Việt Nam với những phẩm chất như thảo hiền, nhẫn nhịn, thủy chung dù bị oan ức..."'

Minh Khuê cho rằng, phải định nghĩa thế nào là "tình trạng bị oan ức" thì sẽ hiểu cô Thị Kính đâu có bị oan gì? Oan ức là khi ai đó đã vận dụng mọi hiểu biết, mọi cách thức để hành động phù hợp với luật pháp và được luật pháp bảo vệ... nhưng cuối cùng, vẫn bị thiệt thòi. Ngay cả thời nay, nếu ai đó kề dao vào cổ người khác khi người ấy không có khả năng tự vệ vì đang ngủ chẳng hạn, thì cũng bị kết tội là mưu sát mà. Tại sao cô ấy không đợi chồng tỉnh dậy rồi thông báo về cái râu quặp và khuyên anh ta tự cắt đi mà lại
manh động, hành sự ngốc nghếch, thiếu tôn trọng cá nhân và thiếu cẩn trọng đến vậy.

Minh Khuê lập luận: "Đành rằng, trong cuộc sống có những người manh động như vậy, đáng thương như vậy, nhưng con không đồng tình cách nhận định một chiều, áp đặt, ngợi ca cô Thị Kính như một hình mẫu phụ nữ lý tưởng, đáng noi theo."

Rồi Minh Khuê kết luận: "Sách giáo khoa nhận định như thế là đi ngược với tinh thần 'phụ nữ tự giải phóng bản thân thông qua quá trình tự khai sáng nội tâm và có hiểu biết'. Chả trách mà nhiều người phụ nữ Việt đến bây giờ vẫn khổ vì cam chịu. Con không phục mẹ ạ!"
"Hậu quả" của việc học văn theo cách mà tôi kiên trì hướng dẫn con, đó là điểm 8,5 môn văn, kỳ thi tốt nghiệp cấp hai (lớp 9) của con gái, trong khi rất nhiều bạn học văn theo cách chỉ cần tuân thủ hướng dẫn của giáo trình giáo khoa, đã được điểm 10 một cách khá dễ dàng, vì khớp với đáp án.

Đây là tình huống mà Minh Khuê bị trừ điểm:
Trong truyện Người con gái Nam Xương có đoạn:
"Nàng chạy ra bờ sông và ngước lên trời mà than rằng, Ông Trời ơi, con bị oan ức..."

Em hãy cho biết câu trên thuộc thể loại câu độc thoại hay đối thoại. Vì sao? ( 1,5 điểm)

Minh Khuê trả lời "Đây là câu đới thoại. Vì trong tâm thức tâm linh của người Việt Nam, Ông Trời là một nhân vật Siêu Linh Ngài hiện diện mọi nơi trong đời sống, do đó, khi cất lên lời cảm thán đó, người con gái Nam Xương tin tưởng vững chắc rằng, Ông Trời sẽ lắng nghe, sẽ hiểu và hộ giúp cô ây. Quả nhiên điều đó đã xảy ra như diễn biến trong truyện, do đó, câu cảm thán trên là câu đối thoại".

Đáp án của sở giáo dục Hà Nội (Kỳ thi tốt nghiệp PTCS 2011): Đây là câu độc thoại vì "ông trời" là nhân vật không có thật!?

Bạn có nhận ra sự khác biệt giữa cách tôi dạy văn cho con gái và cách sách giáo khoa dẫn dắt thầy cô cùng những đứa trẻ Việt Nam đang ngồi trên ghế nhà trường? Đó là sự khác biệt về triết lý và phương pháp để đứa trẻ thuần thục năng lực cảm thụ và năng lực biểu hiện bằng ngôn từ, bằng văn, những giá trị "chân - thiện - mỹ"?

Những sai lầm về quan điểm sử dụng từ ngữ, áp đặt, định hướng cách hiểu một tình huống văn học văn bản cho mọi học trò mà không tôn trọng tính chân xác, tôn trọng cảm nhận, góc nhìn riêng của từng cá nhân học trò chính là nguyên nhân khiến xã hội vẫn kỳ thị "môn văn" và việc học giỏi văn bị đánh đồng với tài ăn nói ngụy biện, khoa trương, sử dụng nhiều mỹ từ, thiếu chân thực và bịa đặt.

## Hướng dẫn để con gái cảm nhận sự hợp thông của bản thể với tự nhiên.

## Dạy tính khiêm nhuờng

Tôi nhớ, đó là một ngày cận tết năm Quý Mùi 2003, tôi cùng Minh Khuê đi mua hoa Tết. Chợ hoa ngày Tết bao giờ cũng rất rực rỡ, nối bật nhất là những chậu quất trĩu quả, vàng ươm.

Tôi gợi ý: "Chúng mình mua một cây quất về trưng Tết nhé, Minh Khuê!" Cô bé 6 tuổi đã nói thế này: "Không mẹ! Con thấy cây quất với toàn những quả chín vàng ươm thì đâu phải là biểu tượng của mùa xuân!"

- Vì sao con gái?, tôi hỏi.

Minh Khuê trả lời:

- Vì mùa xuân là mùa của chồi non và hoa nở khoe sắc mẹ ạ, chứ không phải là mùa quả chín.

Sự phát hiện tinh tế quy luật tự nhiên và nhận ra những tác động của con người khiên cưỡng lên quy luật tự nhiên của cô bé 6 tuổi khiến tôi vui lắm, vì tôi hiểu những buổi cùng con ra ngoài thiên nhiên, hướng dẫn con quan sát thật hữu ích.

Ngay từ khi Minh Khuê còn nhỏ, tôi đã rất nỗ lực đưa con ra tự nhiên để giúp con quan sát và nhận ra những quy luật của tự nhiên. Chẳng hạn, khi mùa đông giá lạnh, những hàng cây bằng lăng, cây bàng, cây sưa v.v... trút hết lá, để lại thân cành khẳng khiu, tro trụi, Minh Khuê hỏi, "Tại sao không chặt bỏ nhũng cây đã chết rồi?". Tôi trả lời: "Thực sự thì những hàng cây đó không chết. Khi mùa đông khắc nghiệt, chúng biết khiêm nhường trút bỏ lá để tập trung nội lực nuôi dưỡng sự sống ở bên trong, đợi mùa xuân sẽ bật mầm, nảy lộc".

Và đến một ngày tháng Giêng, vẫn trên con đường Kim Mã quen thuộc, con gái đã nhảy cẫng lên, reo hò khi phát hiện ra điều kì diệu: "Mẹ ơi, triệu triệu búp lá non đang bừng nở rộn ràng trên thân cây! Tuyệt quá mẹ ạ!".

Tôi thành thực xúc động và ngạc nhiên. Thời điểm đó, tôi 35 tuổi, một người viết chuyên nghiệp và chân thành, nhưng những lời reo vui bộc phát của cô bé 6 tuối, ngây thơ, thành thực lại tuyệt đẹ, tuyệt hay và có sức truyền cảm đến thế. Dường như chúng ta chỉ biểu đạt theo cách quen dùng "hoa nở" nhưng Minh Khuê đã thốt lên "búp lá bừng nở" đầy hân hoan, sung sướng, hạnh ngộ; và vì thế, nó lay động lòng tôi không dứt, mãi đến bây giờ!

Sự biểu đạt chân thực và lay động những quan sát, cũng là bộc lộ tâm hồn con gái, là tất cả giá trị mà tôi luôn nỗ lực bồi đắp cho con. Đó là hợp thông với tự nhiên, trải nghiệm tình yêu vô điều kiện với muôn loài để bồi đắp lòng từ bi, từ ái, lòng khiêm nhường thành thật cho con. Đó chính là nền tảng vững vàng của một tâm hồn nhân văn đích thực, không màu mè, tô vẽ.

Câu cảm thán thốt ra, là sự xúc động mãnh liệt từ bên trong cô bé, là tiếng reo vui thành thật của cô bé, khi phát hiện sự kỳ diệu của quy luật sinh tồn tự nhiên. Tôi luôn nỗ lực giúp con gái cảm nhận được sự khiêm nhường của mỗi cá thể sống, sự nhận biết và tôn trọng quy luật tự nhiên một cách hài hòa. Tôi cũng dạy con ý nghĩa của việc sống hài hòa với tự nhiên, để cảm nhận sự bình an, hơn là tìm mọi cách để chinh phục tự nhiên, uốn tự nhiên theo ý muốn chủ quan.

Bằng mọi cách, tôi gợ ý để con gái nhận ra tính phụ thuộc cần thiết của mỗi cá thể: của tôi, của Minh Khuê, của bạn và sự hợp thông giữa những cá thể ấy với tự nhiên, với nhau ra sao!

Bởi tôi thấu hiểu sâu sắc rằng, bồi duỡng cho con gái một "tình yêu tràn đầy vô điều kiện" bắt đầu với mọi sự sống xung quanh là cách dễ nhất, ngắn nhất, hiệu quả nhất, bền vũng nhất để nuôi duỡng tâm hồn đứa trẻ an hòa biết thương yêu chân thành, sâu sắc nhất.

Văn - chính là cuộc sống vói tràn đầy tâm hồn lay động!

## Đừng tự ru ngủ trong câu nói ngọt ngào của trẻ "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời!"

Một gọi ý để bạn nhận rõ: Tình yêu của đứa trẻ dành cho nguời nuôi dưỡng, cụ thể là mẹ hoặc cha, là thứ "tình yêu non nớt", là thứ "tinh yêu có điều kiện" hay còn gọi là thứ "tình yêu phụ thuộc". Đúng hơn, đó là "tình yêu vị kỷ" - biểu hiện của bản năng sinh tồn mạnh mẽ.

Khi còn là tré sơ sinh, đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ. Tình yêu mà nó hướng về người mẹ là "tình yêu vị kỳ". Bằng tiềm thức, vô thức, nó hiểu, nó cần nguời mẹ, nó không thể tồn tại nếu thiếu mẹ. Nó "yêu" mẹ vì mẹ là tất cả điều kiện sinh tồn của nó. Thực ra, thực tiễn luôn minh chứng, đứa tré sẽ yêu bất cứ người đàn bà nào (hoặc con cái nào như tình huống đặc biệt "người rừng"), bất kỳ ai đảm bảo sinh tồn cho nó!

Khi đứa trẻ còn non nớt, những biểu hiện về "tình yêu" dành cho nguời nuôi dưõng thực sự là thể hiện sụ̣ "hài lòng" hoặc thái độ "mua chuộc, trao đổi" cho nhũng giá trị chăm sóc và bảo vệ mà đưa trẻ cần nhận được.

Điều này rất dễ nhận ra. Khi đứa trẻ mắc lỗi và khi đứa trẻ hài lòng chúng đều thốt lên câu "Mẹ ơi con yêu mẹ lắm!". Câu cảm thán đó không hẳn xuất phát từ trái tim mà nhiều phần xuất phát từ bản năng mong muốn được bảo vệ và hài lòng vì đã được bảo vệ,
được chăm sóc tớt. Có thể hiểu thông điệp đó một cách đơn giản hon, rõ ràng hơn là "Mẹ oi, con cảm on mẹ vì tất cả!". Đứa tré, không những chỉ cần sữa của mẹ, thức ăn của mẹ, mà cần toàn bộ sự quan tâm, chăm sóc, tình cảm của người mẹ dành cho nó. Đó là tình yêu đón nhận, tình yêu vị kỷ, đúng như quy luật sinh tồn mà Mẹ Thiên Nhiên dạy chúng!

Tôi đồng ý với bạn rằng tình yêu bạn dành cho đứa trẻ là tình yêu vô điều kiện nhưng bạn cần tỉnh táo và sáng suốt đê thấu đạt rằng, sự phản hồi, sự đáp trả của đứa trẻ dành cho bạn không phải là thứ tình yêu mà bạn dành cho nó, đó là vì bạn phóng chiếu và vọng tưởng mà thôi.

Tinnh yêu của đứa trẻ dành cho bạn đơn giản là biểu đạt của lòi cảm ơn vì tất cả, là "tình yêu vị kỷ" cần thiết. Nếu bạn thấu đạt hiểu biết này, bạn sẽ làm mẹ hoan hỉ và vũng vàng, chủ động và nỗ lực để bồi đắp thứ tình yêu đích thực, "tinn yêu ban tặng - cho đi" cho đứa tré. Vì năng lực biết yêu thương, biết ban tặng, cho đi vô điều kiện là phẩm chất không tự nhiên mà có được, nó cần được khích lệ, cần được phát hiện và nuôi dưõng để trưởng thành và bền vững trong tâm hồn trè!

Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ nhũng tình huống:

- Sau khi phạm lỗi, trẻ thường nói lời yêu thương bố mẹ với tần suất nhiều hon.
- Khi trẻ muốn được đáp úng một nhu cầu vật chất nào đó, chẳng hạn muốn được mua cho một món đồ chơi hay được sử dụng chiếc iPad, hay đi ăn kem, chúng thường sử dụng với tần suất nhiều hơn những câu cảm thán như: "Con rất yêu mẹ" hoặc "Mẹ oi con rất yêu mẹ".

Hàng nghìn năm qua, hàng triệu triệu bà mẹ vẫn "ngây tho" trong thứ tình yêu mà trẻ nhỏ dành cho mình. Họ thỏa mãn và cảm thấy đầy đủ, khác biệt so với những nguời mẹ khác mà họ chủ quan nghĩ rằng, đã không có được thứ tinnh yêu "bẩm sinh" tràn đầy của con cái. Quá mãn nguyện và thiếu hiểu biết, nên họ đã đinh ninh rằng,
chỉ cần chăm sóc, bú mớm và yêu con như thế, như thế... chắc chắn họ sẽ được nhận lại tình yêu "bẩm sinh" của trẻ, và sẽ như thế mãi, không bao giờ thay đối.

Niềm tin "ngây thơ" của cha mẹ rằng, thứ tình yêu "bẩm sinh" của con trẻ dành cho họ sẽ tồn tại mãi mãi, là nguyên nhân trực tiếp và sâu xa dẫn đến không ít thất vọng của nhiều bậc cha mẹ, khi họ nhận ra rằng, khi đứa trẻ càng lớn, những lời yêu thương nó dành cho họ càng thưa dần hoặc thiếu vắng hoàn toàn trong cuộc sống.

Điều này cần được cảm nhận bằng sự tỉnh táo, có hiểu biết như sau: Khi đứa trẻ càng lớn dần theo năm tháng, mức độ phụ thuộc vào người giáo dưỡng (bố mẹ) của đứa trẻ càng giảm đi, năng lực độc lập của đứa trẻ càng nâng cao (tự lấy thức ăn, tự mua đồ ăn, tự đi đến các địa điểm mình thích, tự kết giao bạn bè, v.v...).

Khi trẻ lớn dần, năng lực kết nối xã hội và hình thành các hệ thống giá trị ngày một rõ ràng hơn, do đó, dù bạn đồng ý hay không, thì sự lệ thuộc của trẻ vào bạn cũng sẽ vẫn giảm dần và do đó "thứ tình yêu phụ thuộc" cũng giảm đi với tỉ lệ thuận. Tình trạng này trở nên "kịch tính" khi đứa trẻ vào tuổi vị thành niên do nhiều tác động tâm lý có tính kết hợp cộng hưởng, chẳng hạn như bố mẹ tiếp tục thói quen chỉ huy, áp đặt, định hướng trong khi trẻ muốn khẳng định tính riêng biệt, độc lập.

Xung đột tâm lý này khiến mối quan hệ cha mẹ và con cái vào thời điểm trẻ dậy thì trở nên khó khăn đặc biệt. Vì sao vậy? Vì chúng ta cảm thấy hoang mang, lo lắng khi những đứa trẻ theo năm tháng ngày càng ít bộc lộ cảm xúc yêu thương với chúng ta và rồi, chúng ta cứ đeo bám hoài niệm những cảm xúc khi đứa trẻ còn thơ bé.

Đây không phải là lỗi của trẻ mà hoàn toàn do sự thiếu hiểu biết của cha mẹ trong việc bồi đắp năng lực yêu thương và rèn luyện thuần thục thứ "tình yêu vô điều kiện" vốn là phẩm chất tràn đầy của tâm hồn thơ trẻ. Khiếm khuyết trong việc rèn luyện "tình yêu vô điều kiện" cho trẻ cần được nhấn mạnh và nhấn mạnh nhiều lần trong môi trường giáo dục gia đình ở Việt Nam hiện nay.

## Hướng dẫn con gái thực hành trải nghiệm "Tình yêu vô điều kiện"

Nếu tình yêu vị kỷ, tình yêu phụ thuộc là một phần thuộc về bản năng sinh tồn đáng trân trọng của trẻ, là thứ "tình yêu nhận vê" mà mọi đứa trẻ đều thực hành rất tốt, thì "tình yêu vô điều kiện" là thứ tình yêu vị tha, là tình cảm ban tặng, cho đi thuộc về bản năng hướng thượng chỉ có ở xã hội loài người. Đó là những phẩm chất mà đương nhiên bạn phải chủ động bồi đắp và huấn luyện để trẻ có được năng lực yêu thương vị tha dồi dào và thành thực!

## Tinh huống thú nhất:

Năm 2000, khi đó Minh Khuê đang học mẫu giáo. Một buổi chiều, khi cô bé trở về nhà thì đã thấy xuất hiện thêm một thành viên mới. Đó là một chú cún dòng Becgie mới ba tháng tuổi. Cô bé tỏ ra rất khó chịu vì chú cún con trông thật xấu xí, vụng vè̀, nguễch ngoách, ngỗ ngược, vô duyên và hình như còn hôi nữa thì phải. Cô bé ra sức xua đuổi chú cún để nó không được đến gần. Và cô bé có những biểu hiện thái quá, kích động, kỳ thị đới với chú cún. Thoáng buồn, nhưng sau khi suy nghĩ khá lung, tôi hiểu ra mình đang đứng trước một tình huống sư phạm hết sức điển hình cần được đối diện một cách chân thành, nghiêm túc nhất.

Tối đó, sau khi tắm rửa cho con và chú cún, tôi ôm con vào lòng và bắt đầu kể cho con nghe một câu chuyện:
"Này Minh Khuê, ở bên kia bờ Đại Dương xa xôi, lúc này có một người mẹ đang rất nhớ con. Người mẹ đó không làm sao có thể chuyển được nỗi nhớ ấy đến cho con của cô ấy. Đứa con của cô ây đang ở đây, cách xa nơi mẹ nó ở hàng chục nghìn cây số. Đứa trẻ ấy rất hiểu vì sao nó có mặt nơi này, đó là thiên chức của nó. Nó đên đây để làm bạn với một cô bé. Nó hiểu rằng, nó sẽ không được trở về với mẹ. Nó nhớ mẹ nó lắm, nhưng nó cũng cực kỳ can đảm. Nó buồn lắm. Nhưng nó lại có một niềm hy vọng khác, đó là tìm thấy một gia đình mới, một người chị, người bạn sẽ chia sẻ cuộc sống với nó, yêu nó như mẹ nó mong đợi..."

Minh Khuê cướp lời tôi: "Mẹ ơi, sao cô ấy không gọi điện cho con của cô ấy?" Tôi trả lời: "Bởi vì cô ấy là một con chó mẹ, và con của cô ấy chính là chú cún đang ngồi bên cạnh Minh Khuê đấy, em ấy đang cần được con che chở vì em ấy đang ở rất xa mẹ...".

Không đợi tôi kể nốt câu chuyện, gần như ngay tức thời, như ánh chớp, Minh Khuê nhao người ra khỏi vòng tay tôi và ôm choàng lấy chú cún con: "Ôi chị yêu em lắm! Chị sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc em".

Bạn đã nhận ra thứ tình yêu đẹp đẽ trong tâm hồn trẻ - một tình yêu vô điều kiện. Đó thực sự là tình yêu thuần khiết, can đảm, ban tặng, cho đi và sẵn lòng chở che vô điều kiện. Dành thời gian chăm sóc, yêu thương, trò chuyện, cảm thông lúc buồn vui, ốm bệnh của con vật v.v... là những hành vi thực hành yêu thương vô điều kiện!

Có ai đó đã ném vào tôi những lời thế này: Người thì không yêu, bày đặt yêu chó với mèo! Đó là lối tư duy ngụy biện tinh vi, lôi kéo sự đồng tình của nhiều cá nhân. Nhưng một thực tế rõ ràng rằng, những người có tấm lòng từ ái ngay với cả những sinh linh bé nhỏ, chắc chắn là những tâm hồn nhạy cảm, biết yêu thương con người sâu sắc!

Bạn có biết vì sao, trẻ nhỏ có xu hướng yêu thương động vật, đặc biệt là chó và mèo không? Bởi loài vật vô tâm trí, loài vật không biết dùng ngôn ngữ và loài vật không mưu mô, dới trá, cho nên biểu hiện tình yêu, sự hàm ơn của con vật nuôi với cô chủ, cậu chủ là rất thuần khiết, chân xác và trung thành. Do đó, đứa tré cảm nhận được sự an ổn, bình yên khi có một người bạn kiệm lời mà chân thành bên mình!

Sao bạn không dành cho đứa trẻ của mình cơ hội có được một người bạn tuyệt vời đến thế?

## Tình huống thứ hai:

Năm 2006, Minh Khuê lại có thêm một chú cún Bắc Kinh lông dài, một chú cún phốc Sóc, lông cũng rất dài. Cô bé cũng như bao bạn trẻ khác, cảm thấy thích thú với vẻ ngoài khác lạ của những chú cún.

Tuy nhiên, sau một thời gian nuôi dưỡng, chăm sóc, tôi và Minh Khuê đã có những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm sinh lý của từng loài chó, phù hợp với các vùng khí hậu. Minh Khuê rút ra một kết luận khá choáng váng: "Thực sự, con người thật ngạo mạn và tàn nhẫn khi thao túng cuộc sống của nhiều loài động vật. Sự xuất hiện cún Bông và cún Sóc ở nhà mình, thực ra là đã làm cho chúng trở nên chật vật trong sinh tồn".

Minh Khuê nhận ra rằng, khí hậu nhiệt đới và cực kỳ nóng ẩm vào mùa hè ở Việt Nam thực sự là môi trường vô cùng khắc nhiệt đối với cún Bông và cún Sóc là hai loài chó vốn được sinh trưởng ở những vùng khí hậu hàn đới và ôn đới. Từ những nhận biết này, cô bé đã đi đến một quyết định rất nhân ái, đó là húi lông cho hai chú cún để chúng cảm thấy dễ chịu hơn, nhất là vào mùa hè khắc nghiệt, dù điều đó làm mất đi "giá trị" thời thượng của hai giống chó lông dài, xù.

Thế đó, sự hiểu biết về môi trường thích nghi và thích hợp với những con vật, và sự nỗ lực để cứu giúp những con vật, đem tới hạnh phúc cho chúng của Minh Khuê đã cho thấy, tình yêu vô điều kiện của cô bé đã giúp cô có được sự tỉnh táo và sáng suốt, từ đó đem tới nhận thức và hiểu biết sâu sắc.

Từ những tình huống sư phạm trên, tôi nhận thấy một môi trường hài hòa và không tách rời đứa trẻ khỏi tự nhiên, nỗ lực để trẻ được quan sát, can dự và dần thấu đạt những quy luật sinh tồn, sinh diệt cũng như cách thức biểu hiện tình cảm của các loài động vật, thông qua hành vi và ngôn ngữ thân thể, cử chỉ của loài vật, sẽ giúp trẻ trở nên sinh động, hài hòa, nhạy cảm, tinh tế và từ ái.

Đương nhiên, khi tình yêu đích thực được ượm mầm và trưởng thành trong tâm hồn thì đồng thời lòng quả cảm, ngay thẳng đích thực cũng trưởng thành bền vững sâu sắc. Tình yêu mà đứa trẻ nhận được từ cha mẹ là thứ tình yêu nhận về, hưởng thụ nhưng hoàn toàn bị động. Tình yêu của những đứa trẻ với nhau trong mối quan hệ anh em là tình yêu mang tính cạnh tranh và có mặc cả. Khi đứa trẻ nhận về quá nhiều hai thứ tình yêu này mà không có cách nào xả bớt,
thì nguồn năng lượng dư thừa ấy sẽ trở thành tiêu cực khiến đứa trẻ trở nên mềm yếu, nhàm chán, thụ động và nguy hiểm hơn, nó dung dưỡng một lối sống vô cảm, thờ $o ̛$ và vị kỷ đến ngột thở.

Tình yêu của trẻ dành cho thiên nhiên, cây cỏ, cho những con vật cưng, những người không quen biết - những thực thể không có khả năng đáp trả về tình cảm và vật chất cho nó... là tình yêu chủ động, tình yêu ban tặng, cho đi, do đó nó hào phóng và khai phóng tâm hồn, gây xúc động mãnh liệt và đẹp đẽ.

Như vậy, để cảm thức tình yêu nơi trẻ được tuôn chảy hài hòa với quy luật, ngay từ khi còn bé, bạn phải cân bằng hai trạng thái tình yêu nhận lấy và ban cho ở đứa trẻ. Có như vậy, nó mới trở thành một dòng sông hài hòa, tươi mới và sinh động. Không có cách nào để huấn luyện tình yêu vô điều kiện cho đứa trẻ bằng cách giản dị và dễ nhất là để chúng được quyền yêu động vật như bản năng sinh ra chúng thèm được như thế.

## * Kết luận

Hợ thông với tự nhiên, hài hòa với tự nhiên vốn là con đường hoan hỉ nhất để tâm hồn đứa trẻ rèn luyện phẩm chất từ ái, bao dung.

Vì sao điều giản dị như vậy lại khiến tôi phải thiết tha kêu gọi, bởi, dường như một dòng chảy đời sống hiện đại đang thôi miên loài người vào thế giới vật chất. Chúng ta "cầm tù" tâm hồn mình trong bốn bức tường với những tiện nghi cao cấp. Và tệ hại hơn, chúng ta chặn đứng mọi giao tiếp và hợp thông của trẻ với thế giới tự nhiên.

Rất nhiều ông bố bà mẹ sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu để mua iPad cho trẻ, như một cách mặc cả, trao đổi khi trẻ đòi nuôi một con cún. Họ lấy lý do rằng không có thời gian để chăm sóc. Họ cảm giác bị làm phiền và vướng bận. Họ không bao giờ coi động vật là một thành viên được can dự vào cuộc sống của đứa trẻ. Đó thực sự là một lãng phí lớn.

Bạn muốn con mình có xúc cảm tràn đầy về tình yêu đích thực từ bé và rồi nó sẽ viết nên những dòng văn cảm xúc, thì trước tiên,
bạn hãy cho con cơ hội trải nghiệm với tình yêu đích thực từ thử bé. Đó thực sự là những tình cảm ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn đứa trẻ và nuôi dưỡng thứ tình yêu chân thực, lay động, cũng như một năng lực nhận biết về cảm xúc sẽ được bồi đắp, vững vàng, tinh tế, thiết thực trong tâm hồn tré.

Vâng, khi tâm hồn đứa trẻ đã tràn đầy thứ tình yêu vô điều kiện, biết ban tặng tình yêu và trao tặng công sức của bản thân cho những sinh linh không hề biết "xu nịnh", không hề biết đáp trả và không hề biết tung hô v.v... Khi đứa trẻ của bạn có được nền tảng tâm hồn từ ái, hướng thượng thuần khiết như thế, thì sao bạn phải lo nó quên ơn sinh thành của bạn? Thì sao bạn phải nói quá nhiều, đầy giáo điều và hoang mang về sự hiếu thảo của con cái với cha mẹ như một sự kể công và mặc cá?

Khi đứa trẻ đã tràn đầy lòng từ ái, nó sẽ cứ biểu hiện hồn nhiên trong lời nói, trong việc làm, trong ngôn ngữ, câu văn v.v... tự nhiên như hơi thở của nó.


Mùa xuân năm ấy đẹp như người ta vẫn tả.
Họ yêu xuân hay yêu ý niệm về xuân? Phải chăng hơi ẩm nồng của mưa xuân quyến rũ họ đến vậy, hay cũng vì mỗi khi xuân sang, hai tâm hồn bé nhỏ ấy lại xốn xang, háo hức chờ đợi một sự khởi đầu, chờ đợi một thay đổi, chờ đợi những điều tốt đẹp không rõ ràng sẽ đến khi hạ tới?
"Anh đừng ngắt lá nữa, cây nó đau..." - cô bé chun mũi cáu kỉnh, đấm thùm thụp vào lưng cậu, ngúng nguẩy hai bím tóc ra vẻ bực tức lắm.

Cậu ngồi xuống gốc cây, khẽ hẩy cô bạn sang một bên. Ngắm nghía chiếc lá bàng vừa ngắt được, cậu cuời nhẹ. Cậu nhẩn nha nhấm nháp hơi nóng của một thứ quyền lực kỳ lạ, cảm giác như được nắm trọn trong tay vận mệnh của một sự sống có sinh diệt, dù chúng không thể thốt lên lời I Ừm, dù chil là đoạt được sự sống dang tiếp diễn của chiếc lá xanh... chỉ thế thôi, mà tinh vi lắm, cũng tâng cái bản ngã của cậu bé 18 tuổi lên tận tán cây. Vả lại, "cây làm sao mà biết đau!" - cậu nghĩ thầm - "bọn con gái rất sến".

Tiếng chân bước êm êm nhẹ nhàng trên thảm cỏ non mới mọc. Bỗng tiếng chân chợt dừng.
"O... Anh!" - chị dừng bước, cúi gập xuống như muốn nhin rõ hơn khuôn mặt nguời đàn ông đang ngồi gục đầu bên gốc bàng. "Trời ơi, không ngờ sau ba mươi năm, lại gặp anh ở góc thân thuộc này! Còn nhớ em không?"

Anh ngẩng đầu lên. Khuôn mặt mỏi mệt của người đàn ông trạc năm mươi chợt tươi lên đôi chút với một nụ cười xộc xệch. Anh ngạc nhiên, bật ra một tiếng vưng về, "Ơ, chào em!"

Chị ngồi bệt xuống bên anh, mơn trớn mấy ngọn cỏ mới mọc, buông một câu bâng quơ:

- "Anh biết không, ở thời này chẳng ai ngồi bên gốc cây trên phố nưa đâu?"
-"Vậy thì cứ coi như chúng ta không ở thời dại này rồi." - anh xoay vai cuời nhẹ. "Sao hôm nay em tới dây?"
- "Thứ Năm nào em cũng tới đây. Coi như để neo lại với những kỉ niệm đẹp ngày xưa." - chị cuời rạng rỡ, ngó mắt sang phía anh, "Cuộc sống của anh ra sao?"

Nghe thế, anh nhếch mép, ngắt lòi chị:

- "Ừ, cây có bị chặt tồi thì vẫn cố mà níu lấy kỷ niệm ngày xưa nhé."

Chị chột dạ, hơi vặn lại:

- "Ý anh là sao?"
- "Mai anh sẽ kí quyết dinh chặt hàng cây này."
- "Sao lại chặt?" - chị đáp sau một hồi sững sờ, hoảng hốt như hay tin điềm dữ.
- "Vì cần phải chặt, thế thôi."

Chị nhìn anh trân trân như chưa bao giờ gặp. Ánh nhìn thảng thốt, thất vọng của chi đốt mặt anh nóng bừng, điều mà từ lâu đã biến mất trong anh..

- "Em biết không," - anh cất tiếng, như thể muốn phân bua cho mình, "người làm thuê cho một bộ máy, xét cho cùng cũng dễ thành cái đinh cái ốc lắm."
- "Ai chả đi làm thuê, nhưng không phải ai cũng thành đinh thành ốc..."
- "Em không hiểu. Hơn hai mươi năm qua anh đều cố gắng gò mình theo bánh răng của bộ máy đó, để thăng tiến, để được nhấm nháp tí chút quyền lực minh có được. Thế rồi nhìn lại, thấy mình cũng chỉ là đinh ốc cho những bánh răng đó thôi, chả còn mấy phần người ở đó nữa." - anh nói giọng chán nản, thờ ơ như hụt hơi...

Bất giác, anh vươn lên ngắt chiếc lá bàng. Chiếc lá tươi ưa nhựa từ cuống lá, nhỏ giọt xuống lòng bàn tay anh trắng múp míp, cớm nắng. Khóe môi anh xếch lên một nụ cười nhẹ: "Tiết cũng Thu rồi, em a.".

- "Anh đừng ngắt lá nữa được không, cây nó đau." - chị thở dài, mắt nhìn xa xăm, không giấu nổi bóng tối của sự thất vọng kéo dần trước mặt, che khuất, lu mờ cả khuôn mặt người đàn ông từng là bạn học thuở ngày xưa với chị.
- "Ba mươi năm rồi mà em vẫn còn thơ ngây nhi." - anh ngoái sang - "Cây thì chỉ là cây thôi, cây làm sao mà biết đau!?". Anh ngoảnh mặt đi, lẩm nhẩm như nói với mình, "đến chặt đi thì cũng chả đau."
- "Đúng thật, cây thì chỉ là cây thôi anh ạ, làm gì có phần người nào trong đó mà biết đau." Chị nhắc lại lời anh, pha chút chua chát, chị ngồi thẳng dậy, lấy tay hất nhẹ mái tóc qua bờ vai gầy $n h o ̉:$
- "Anh biết không," - chị tiếp lời - "người hay không người chẳng mấy khi tại mấy bộ máy đó đối xử ta thế nào. Người hay không nhiều khi là ở cách ta đối xử với những sự sống có sinh có diệt nhưng khiêm nhường, nhỏ bé, không có khả năng tự vệ như cái cây này thôi. Ví như khi em bảo cây biết đau là em cảm nhận được sự sống đang nỗ lực trong thân cành. Thế, cho tâm hồn không chai sạn, dễ yêu dễ thương. Rồi đến lúc chán thì cũng dễ nương tay với chúng. Nương tay với những thứ chẳng biết cầu xin..., phải nhân ái lắm đó, anh ạ."

Chị đứng dậy, nhìn xuống anh lần cuối trước khi bước đi. Anh ngoảnh sang định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ thấy đôi bàn tay của chị nắm lấy đôi vai anh, như một lời động viên nhỏ nhoi mà anh luôn khao khát. Nhưng rồi, chút hơi ấm đó cũng cuốn theo một cơn gió thu, chỉ còn lại anh nhìn mãi theo bước chị xa dần trên vỉa hè bê tông, rồi hòa mình vào phố xá Hà Nội.

Vài ngày sau, cây ở góc phố nhỏ ấy lạnh lùng đổ xuống, cây này tiếp cây kia. Cây ưa nhựa và lòng người ứa máu.

## Đọc sách <br> là con đường tự trưởng thành

## Cách tôi hướng dẫn Minh Khuê đọc sách

Tháng 6 năm 2013, Minh Khuê bắt đầu tìm kiếm đề tài để viết bài luận chính trong mùa nộp hồ sơ cho các trường đại học ở Mỹ. Cô bé trao đổi với mẹ về việc sẽ chọn đề tài gì? Cuối cùng Minh Khuê nói, cô bé viết một câu chuyện có hình bóng lịch sử gia đình, qua đó, làm sáng lên nội lực mạnh mẽ của người phụ nữ Việt để bước ra toàn cầu trong hoàn cảnh xã hội còn mang nặng tư tưởng Khổng giáo. Lúc này, tôi mới gợi ý để con gái tiếp cận và đọc một số tác phẩm truyện ngắn của tôi.

Khi nghe con gái đọc cho nghe bài luận (bằng tiếng Anh) trước khi gửi đi, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì thành thực xúc động, khi nhận ra trong từng câu chữ của cô con gái bé nhỏ, ngây tho ấy là những suy nghĩ sâu sắc, những cảm xúc tràn đầy về bà ngoại, về mẹ, những người phụ nữ đã sống bình dị và mãnh liệt ra sao? Tôi khóc vì nhận thấy nét chân thật, kiệm lời nhưng súc tích, nhiều tầng ý nghĩa của bài luận, khiến tôi tin rằng mình đã đúng khi hướng dẫn con bước đi trên con đường nhọc nhằn nhưng tràn đầy ánh sáng. Tôi càng vui hơn khi sau này, được biết (qua một lá thư viết tay, ngắn gọn của người có trách nhiệm từ Hội đồng tuyển sinh), là bài luận được đánh giá cao, gây xúc động trong mùa tuyển sinh ấy tại Harvard.

## Không ưu tiên sách văn chươong, tiểu thuyết hư cấu

Đây là một nguyên tắc trong cách tôi hướng dẫn con về phương pháp đọc sách và tìm kiếm tri thức thông qua hoạt động đọc sách.

Chúng tôi chỉ dành $15 \%-18 \%$ không gian thư viện sách gia đình cho thể loại sách văn học, chọn lọc những tác phẩm có giá trị bồi đắp giá trị chân thiện mỹ và giải trí đích thực.

Tôi hướng dẫn con gái cách đọc loại sách này như sau: Đọc để cảm nhận chung về giá trị tác phẩm và cảm nhận phong cách nghệ thuật. Tuy nhiên, sau khi đọc, chúng tôi đồng tình với nhau là phải quên ngay, giống như là chúng ta chơi trò chơi xây lâu đài trên cát và khi hoàn tất, chúng ta phá bỏ nó, vì đó chủ là lâu đài ảo.

Tác phẩm văn chương hư cấu cũng vậy, chỉ là một diễn biến giả định và ảo. Do đó, nếu đọc và ghi nhớ quá chi tiết, kiểu đọc tầm chương trích cú có thể dẫn tới bị ám ảnh, thôi miên bởi kịch tính, diễn biến tâm lý và thân phận nhân vật, điều đó không tốt cho việc thực hành sống thuần khiết và trọn vẹn cuộc sống thực của cá nhân đứa trẻ. Vọng tưởng và phóng chiễu những cảnh ngộ và thân phận nhân vật là chặng đầu tiên dẫn tới tình trạng nhiều cá nhân nghiện tiểu thuyết, sống trong đời thực mà tâm hồn, trí tuệ bị chi phối bởi nhân vật, tình huống ảo trong tiểu thuyết.

Thực tế, tôi không khuyến khích con gái đọc tác phẩm văn chương hư cấu nhiều, bởi điều đó không tốt cho việc sống hồn nhiên như Minh Khuê cần có ở tuổi cô bé.

Về cơ bản, trong các tác phẩm văn chương, những yếu tố mang tính giả định như: tình huống, kịch tính và thân phận nhân vật, v.v... dù muốn hay không đều được soi chiếu dưới lăng kính và góc nhìn của tác giả. Được soi chiếu bằng trải nghiệm, vốn sống của tác giả. Hơn ai hết, các nhà văn, các tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, họ đều là những chuyên gia về dẫn dắt tâm lý, là những người có năng lực đặc biệt có khả năng cuốn hút và thôi miên độc giả trong lối dẫn dắt, mô tả sâu sắc diễn biến cảm xúc, tâm lý của nhân vật.

Điều này khiến những bạn trẻ chưa có trải nghiệm và thực tế sống phong phú khi đọc các tác phẩm văn chương thiếu chọn lọc, hay đọc quá nhiều tác phẩm văn chương hư cẫu, sẽ trở nên bối rối, bị cuốn hút toàn bộ tâm trí vào diễn biến hư cẫu đó.

Không ít khi, trang cuối của cuốn tiểu thuyết đã khép lại nhưng tâm trí người đọc vẫn còn sống và vọng theo thân phận nhân vật nhiều tháng và nhiều năm sau đó, thậm chí vật vã, đau khổ, đắng cay, hận thù theo những giả định hư cấu của tác phẩm.

Mức độ nguy hiểm hơn, là ảnh hưởng tinh thần của tác phẩm, của nhân vật, của tình huống v.v... đến hướng đi, lối sống và thái độ sống của những người đọc còn ít trải nghiệm.

Như vậy, có thể nói có rất nhiều bạn trẻ đang sống với đời thực nhưng lại bị ám ảnh bởi cách thức hành xử, suy nghĩ, quan niệm của nhân vật trong các tác phẩm văn chương mà họ nghiền ngẫm, say đắm, mê mẩn, đặc biệt là những tác phẩm ngôn tình. Sống giữa đời thực nhưng tâm trí bấn loạn và "hoang tưởng" trong thế giới hư cấu, giả định của văn chương, và vì thế, họ thường xuyên bị xung đột. Họ khó khăn trong việc xoay xở với những tình huống thực, do đó thường xuyên có cảm giác bất an, thất bại và thiếu thốn hạnh phúc đích thực.

Hàng triệu triệu tâm hồn đã bị văn chương thao túng và dẫn dắt như vậy. Tôi đã gặp nhiều bạn trẻ mới bước vào đời, chưa kịp hiểu đau thương thực chất là gì, đã luôn miệng than thở hết sức buồn bã, thê lương, bi lụy. Đây là một hiện tượng tự ám thị tinh vi và lũng đoạn tâm hồn, hệ lụy của việc lạm dụng đọc sách văn chương khi còn quá ít trải nghiệm và thiếu vốn sống thực tế!

Do đó, tôi gợi ý con gái không nên đọc sách văn chương quá sớm. Đương nhiên, không chỉ sách văn chương, ngay cả sách tư tưởng, triết học... cũng nên cẩn trọng khi tiếp cận, cho dù đó là những cuốn sách tốt, hàn lâm. Khi bạn chưa có trải nghiệm phong phú về sự sống dấn thân, thì kiến thức sách vở dễ khiến bạn bị thao túng, phụ thuộc và khuôn mẫu.

## Trong thư viện sách của chúng tôi $\mathbf{8 5 \%}$ là thể loại sách tri thức về các lĩnh vực khác nhau

Từ điển các loại, Từ điển Tiếng Việt, Từ điển chính tả, từ điển Anh - Việt, Từ điển Việt - Anh, Từ điển Anh - Anh, Từ điển thành ngữ
tục ngữ, Từ điển Hán - Việt, Từ điển bách khoa thư, Từ điển bệnh học, Từ điển khoa học thường thức, v.v...

Sách khoa học thường thức các lĩnh vực: giải phẫu não, giải phẫu cơ thể, tâm lý xã hội thực hành, sinh vật học ứng dụng, hóa học ứng dụng, y học ứng dụng, khoa học về nội tâm, phân tâm học; sách về nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc, triết học, các tác phẩm viết về danh nhân thế giới, sách giáo trình, hàng nghìn cuốn tạp chí, bán nguyệt san khoa học thường thức, v.v...

Những cuốn sách này được chúng tôi sử dụng hàng ngày, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào muốn, nên thú thực, những cuốn sách quý ấy không được trưng bày một cách sang trọng.

Tôi cho rằng, kiễn thức, tri thức trong sách rất quý, nhưng nó chỉ quý khi được mang ra sử dụng, được thấu đạt và nghiên cứu thường xuyên, do đó, sách được chúng tôi để một cách thoải mái, ở mọi nơi có thể ngồi và đọc: ở đầu giường ngủ, phòng khách, phòng bếp, bậc cầu thang, hành lang nối giữa các phòng, ở vườn thiền, thậm chí ở trong nhà tắm, cạnh bồn tắm. Đối với chúng tôi, sách là để đọc, sách được trân trọng nhưng cũng có thể sẽ sờn cũ một cách tự nhiên vì nó được đọc và sử dụng nhiều.

Chúng tôi đọc bất cứ lúc nào có thể: những ngày nghỉ, trong tiếng nhạc thư thái, hay khi ngồi chờ mẹ nấu ăn, hay khi vừa chơi xong bản nhạc, hay khi vừa tranh luận với mẹ một vấn đề và muốn giải tỏa tâm trạng bực bội bằng cách chuyển hướng sang việc đọc sách.

Thậm chí, tôi đọc sách chăm chú, hiệu quả cả khi đứng chờ con ở cổng trường, đây là cách tôi tự làm phong phú bản thân, cũng là cách để không làm phiền người khác bằng ánh mắt soi mói, tọc mạch của mình, và là cách để tôi rèn luyện sự tập trung cao độ, không phân tâm, trong khi cuộc sống chuyển động hỗn độn xung quanh.

Sách thực sự là những người bạn chân thành trong lối sống và phong cách sống của chúng tôi.

## Phần này không dành cho bạn?

Chẳng hiểu từ khi nào, cảm thức xã hội đã mặc định nhũng ranh giới khá nực cười như sau: Nhà trường có trách nhiệm và bổn phận giáo dục bồi đắp mọi nguồn kiễn thức, giá trị tri thức, phẩm chất xã hội, tâm hồn, nhân văn cho đứa trẻ của bạn. Dù bạn giàu hay nghèo, dù bạn học vấn hay lao động giản đơn... đều mắc dính vào mặc định đó. Do vậy, ngôi nhà của bạn trở nên thừa thãi tiện nghi đắt tiền, vật dụng cao cấp, nhưng thiếu thốn vô cùng những công cụ có giá trị bồi đắp tri thức.

Đến nhiều gia đình, bạn thấy thiếu vắng những cuốn từ điển thuờng thức, thiếu vắng những chiếc bút và tệp giẫy để ghi chú, thiếu vắng những cuốn sách tri thức, v.v... Đó là những công cụ tri thức tối thiểu để việc hấp thu kiến thức, việc học, việc sống có tuệ giác được thực hành và thuần thục ngay tại môi trường gia đình, cho mỗi cá thể, trước khi cá thể đó gia nhập đời sống xã hội.

Bản thân bạn không thích đọc sách, không thích đọc những tài liệu nghiên cứu, không đam mê một cách tự nguyện, tự tâm thì làm sao bạn bồi đắp thói quen đó cho con bạn? Làm sao bạn dänh cho con phẩm chất mà bạn không có được?

Thậm chí, tôi đã nghe những nhận xét na ná thế này, "Mình không thể đọc được những thứ cứ lằng nhằng triết học, triết lý, mệt đầu! Thấy ảnh thì like cho vui thôi." hay "Sao mà viết dài thế, đọc mệt!". Buồn thay, những nhận xét thế này, tôi lại được nghe trực tiếp từ những cá nhân có học vấn trên đại học và là nhưng người được coi là khá chững chạc!

Tôi đã sống dấn thân và đã đam mê đọc sách, tự mày mò nghiên cứu và cùng con gái thực hành trên từng chặng cuộc sống. Giờ đây, tôi lại tìm mọi cách thức để biểu đạt, thể hiện và viết ra sao cho tuờng minh, mạch lạc và dễ hiểu nhất cho bạn.

Đây là cuốn sách cuộc đời tồi, từng dòng, từng dòng đều chứa đưng những hiểu biết mà tôi đã chắt lọ̣, là từng khoảnh khắc đời sống dấn thân, là từng hơi thở của tôi trong đó, làm sao tôi có thể
"cô" lại tất cả bằng vài trăm chữ, hay vài nghìn chữ ngắn gọn giống như những bí kíp huyền hoặc, thần bí để bạn đọc một cách nhanh chóng, dễ dàng hấp thụ như một món ăn đường phố?

Những điều tôi viết ra không nhằm vuốt ve, không mang tới cảm giác dễ dãi, nhưng chân xác và thực tiễn, có cơ sở thuyết phục để giúp bạn tin tưởng vào tương lai, nếu bạn hành động từ ngay bây giờ.

Có người còn buông một lời đơn giản, "Nhiều chữ vãi!". Bạn nghĩ tôi có buồn không?

Tất nhiên, tôi buồn lắm, nhưng nỗi buồn đó không vì bản thân tôi, tôi chỉ buồn cho bạn. Bởi, tôi nhận ra điều bạn nghĩ, điều bạn mặc định trong đầu như sau: "Dường như mọi thứ đều dễ dàng, mọi việc đều đơn giản!". Do đó, bạn không thấy việc tự học, đọc sách, đọc tài liệu là cần thiết, là quan trọng, là con đường có thể giúp bạn "đãi cát tìm vàng", là cách để bạn nhận thức được trong vô vàn cuốn sách, tài liệu những điều sẽ giúp bạn tường minh một hiểu biết, vững vàng một nhận thức và khiễn bạn phong phú hơn, khiêm nhường hơn một cách đích thực.

Ngược lại, đối với bạn, thời gian để dành cho việc đọc sách là xa xỉ, là không cần thiết. Bạn sống rất nông và tự mãn với hiểu biết của mình, do đó, bạn thường rơi vào phán xét, chủ quan cho rằng, mình đúng, bởi bạn luôn khép bản thân ở những thông tin không có chiều sâu của tìm tòi nhận hiểu! Internet cũng có phần tạo ra thói quen này cho bạn!

Tôi đã nhận được hàng trăm câu hỏi, hối thúc, nhắc nhở rằng, hãy chia sẻ những cuốn sách mà tôi đã đọc giúp tôi có được những hiểu biết về nhiều khía cạnh cuộc sống, nội tâm, hiểu biết khoa học thường thức về nhiều lĩnh vực, nhận thức xã hội, tâm lý nội tâm... Thậm chí có bạn đã bằng mọi giá gặp tôi, đưa ra mọi lý do để tôi phải tiếp bạn ẫy, nhưng cuối cùng, điều bạn ẫy quan tâm đó là "Hãy nói cho em tên cuốn sách mà chị đã đọc để dạy dỗ Minh Khuê thành công?".

## - TİNH HUỐNG GÂY CƯỜI

Khi cô giúp việc bắt đầu làm ở nhà tôi, lau dọn trong phòng đọc sách của tôi, tôi có dặn dò em ấy là hãy cẩn thận, nâng niu vì tôi rất quý những cuốn sách. Em ấy xởi lởi nói: "Chị yên tâm, với chị thì quý chứ với em chúng chỉ là mớ giấy lộn, nên chị không sợ mất mát đâu?".

Một chàng trai trẻ rất dễ mến là cháu tôi, có thời gian cậu ấy ngủ trong phòng sách của tôi, tôi có giấu giếm, có bí kíp gì đâu, còn thúc giục đọc đi, sách hay nhiều lắm... nhưng chẳng có cuốn sách nào được đọc, vì "cháu bận lắm, thời gian đâu mà đọc, mà toàn sách khó đọc lắm ạ....". Nhưng tôi biết, chàng trai ấy có rất nhiều thời gian để "tám chuyện" lang thang trên Facebook.

Thực lòng sau những buổi tiếp chuyện đó, tôi cảm nhận một sự thất vọng không nhỏ. Dường như, có nhiều người bước vào sự nghiệp làm mẹ mà vẫn mang tâm thế muốn thâu nhận những hiểu biết "của thiên hạ" có thể ăn liền, một cách ấu trĩ như vậy.

Giả định rằng, cuộc sống có thể dễ dàng đạt tới thành công thông qua một cuốn sách mỏng với những bí kíp có thể mang ra ăn liền, thì bạn có tin rằng, điều đó sẽ "dễ dãi" chỉ dành riêng cho bạn hay một ai đó?

Một khi chúng ta mặc định sự thành công của ai đó là dễ dàng, thi cũng có nghĩa rằng, chúng ta mặc định cuộc đời chỉ là cú đi bằng cách bịt mắt và hoàn toàn trông cậy vào may rủi.

## Sống tận hiến và đọc sách - Con đường dẩn đến tuệ giác

Tôi cho rằng, sống dấn thân và đọc sách một cách có chọn lọc là con đường duy nhất để bạn tìm thấy hướng đi riêng thảnh thơi và tốt đẹp cho chính mình.

Sự trưởng thành của nhận thức mỗi cá thể sẽ theo một quy trình như sau:

Kiến thức của nhân loại được tích lũy trong những cuốn sách sẽ trở thành kiến thức của bạn thông qua hoạt động sống dấn thân
và đọc sách. Quá trình này sẽ trưởng thành khi bạn áp dụng những kiễn thức sách vở kết hợp với những hiểu biết thực tiễn để giúp hoạt động thực tiễn của bạn trở nên tường minh và hiệu quả hơn. Khi đó, những kiến thức đã biến thành "tri thức của bạn".

Khi những tri thức của bạn được tuôn chảy trong hành động sống dấn thân của bạn và liên tục được bồi đắp thông qua hoạt động đọc, giúp nhận thức về phẩm giá và trách nhiệm của bạn đối với cuộc sống ngày càng cao hơn, bạn trở nên một người sống mạch lạc và có trách nhiệm sâu sắc với bản thân hơn. Khi đó, những kiến thức sách vở cộng với hoạt động đọc và hoạt động dấn thân đã chuyển hóa bạn thành một con người có trí tuệ.

Khi sự chuyển hóa tiếp tục, khi bạn giảm dần cái tôi ngã mạn, khi bạn vẫn tiếp tục sống dấn thân đón nhận tri thức của nhân loại thông qua hoạt động đọc và tận hiến sâu sắc, khi lòng từ ái ngày một được bồi đắp trong bạn... những hiểu biết của bạn về các lĩnh vực khoa học, nhận thức nội tâm bản thân cá thể, nhận thức quan hệ xã hội, đã đạt tới sự hài hòa và khi bạn thấu hiểu tính phụ thuộc lẫn nhau là bản chất của vũ trụ thì bạn đã bước lên một tầm cao hơn, một tầm hiểu biết đẹp đẽ hơn đó là vẻ đẹp của tuệ giác.

Quá trinh này không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Nó được tôi mô tả giản lược như sau:

Tri thức nhân loại (biểu đạt thông qua sách) thông qua hoạt động đọc có chọn lọc, biến thành Kiến thức của bản thân. Kiến thức được áp dụng vào thực hành trên hành trình sống dấn thân sẽ chuyển hóa thành Tri thức của bản thân, kết hợp với hoạt động đọc và sống dấn thân tạo thành một quá trình liên tục. Quá trình ấy dần chuyển hóa Cá nhân trở nên có nội lực, có sức mạnh và niềm tin khiến cho Cá nhân trở nên có Trí tuệ vì năng lượng nội lực mạnh và năng lực tận hiến cho cuộc sống và xã hội lớn hơn. Khi cá nhân trở thành một người có Trí tuệ và vẫn tiếp tục không ngừng quá trình đọc và thấu đạt chân lý khách quan, Cá nhân sẽ buông dần "cái tôi" chủ quan và dần trưởng thành đến một Cá nhân khiêm nhường, thấu đạt, hợp thông, từ ái. Từ đó trở nên một cá nhân Tuệ giác thấu hiểu và
khiêm nhường hơn nữa, khát khao thấu đạt hơn nữa thông qua hành trình sống dấn thân sâu sắc và hoạt động đọc tự nguyện để gợi mở thêm nhiều nhận thức mới v.v...

## - TÌNH HUỐNG

## Cao nhân ngồi câu cá!

Nếu đói, bạn phải kiếm thức ăn, bạn phải câu cá để làm thức ăn hoặc đem bán để kiếm sống. Đó là chuyện của bản năng sinh tồn, Đấng tạo hóa tôn trọng điều đó.

Trong tâm thức người Việt Nam, hình ảnh một cao nhân thong thả tự tại, ngồi bên bờ suối câu cá được coi là một thú chơi tao nhã, thanh cao và là của những bậc cao nhân, lịch lãm, phải luyện, phải tu tập tĩnh tâm mới đạt tới. Cách nhìn, cách nghĩ mặc định đó thật tệ hại, bởi sâu thẳm bên trong hành vi đó là khoái cảm bạo lực, hiếu sát tiềm thức, bộc lộ sự vô tâm trước bi thương của những sự sống bị cưỡng đoạt. Thú vui tao nhã đó, bạn biết chăng, là cơ sở của lối sống nhẫn tâm.

Các bước của nhận thức từ kiến thức đến tuệ giác:
Tri thức nhân loại: "Con người là một mắt xích trong chuỗi thức ăn tuần hoàn của hệ sinh thái tự nhiên trên Trái đất!"

Nếu cá nhân đọc, học tập, lắng nghe và tìm hiểu lịch sử phát triển của loài người sẽ thấm thía, cá nhân đó sẽ có được nhận thức thông qua kiến thức.

Khi cá nhân tiếp nhận tri thức nhân loại về "vị trí con người trong chuỗi thức ăn tuần hoàn tự nhiên", cá nhân đó nhận biết được tính phụ thuộc của con người với tự nhiên, biết sỗng hợp thông với tự nhiên, giảm tính ngã mạn, tự cao tự đại, biết lắng nghe và tăng cường lòng cảm thông chia sẻ

Khi đó cá nhân trở nên giàu lòng nhân ái, không vui thú vì sát sinh, thấu hiểu sự sinh diệt nào cũng đáng được nhìn nhận, thương xót, cá nhân trở nên trí tuệ, không hiếu chiến và không vui sướng vì thao túng quyền sống của sự sống khác một cách vô nghia.

Khi cá nhân phát hiện ra vẻ ung dung tự tại của trò vui câu cá tưởng là tao nhã, nhưng sâu thẳm bên trong nó ngấm ngầm trỗi dậy một khoái cảm "rùng rợn, tàn ác" khi chứng kiến sự quẫy đạp, vùng vẫy tuyệt vọng của một sinh linh đã rợi vào bẫy lừa đảo, lừa bịp của mình. Phát hiện ra những tạp niệm xấu, bẩn ngay cả khi hành động được che đậy bởi những những điều tưởng như đẹp đẽ tức là cá nhân đó đã có được tuệ giác đích thực, từ ái và tự do vượt lên trên những tạp niệm xấu.

Điều này, tương tự như những người ăn chay với những món giả mặn, thì đó là "ăn chay niệm mặn". Người có xu hướng ăn chay là rất thiện tâm, nhưng vẫn còn chưa "thanh tâm" nếu ăn chay niệm mặn. Khi cá nhân đã hiểu thấu đáo điều này, tiến hành ăn chay thực dưỡng, thuần hậu, như tự nhiên... không mắc dính vào những món chay giả mặn, thì đó là khi cá nhân đã có hiểu biết của Tuệ giác.

Cứ thế, đọc sách và trưởng thành phẩm chất, nhân cách là hành trình bền lâu, liên tục và không ngừng nghỉ.

Đọc phải trở thành đam mê máu thịt, khi bạn nhận ra đó là con đường để bạn hoan hỉ và hạnh ngộ. Và lúc ấy, bạn sẽ thôi không hỏi tôi đã đọc những cuốn sách gì vì bạn sẽ đọc những cuốn sách mà bạn thích đọc, những cuốn sách bạn thấu hiểu, và từng ngày từng ngày, hoạt động đọc sách sẽ biến đổi nhận thức và cuộc đời bạn ngay khi mà chính bản thân bạn cũng không hay biết.

## Đọc sách để giúp trưởng thành phẩm chất

Đó là năng lực quan trọng phải rèn luyện mới có đưọcc
Sách là hàng hóa
Đọc là hoạt động nhu cầu thiết yếu!
Tôi đã gặp một bạn trẻ là phóng viên tập sự, bạn ấy đã tốt nghiệp đại học, tại thời điểm mà chúng tôi nói chuyện thì bạn ấy chưa từng sử dụng một cuốn từ điển Tiếng Việt nào. Bạn ấy cảm thấy không hề có lỗi, vì bạn ấy không phải là trường hợp cá biệt, mà đây là thực trạng chung của lối sống vội và nông.

Tôi từng nghe không ít lần rằng những cá nhân có trình độ trên đại học trở nên nổi giận và lúng túng khi cho rằng sách nhiều vô thiên lủng, nên chả biết đọc sách gì... mệt cả đầu!

Lần đầu nghe thế, tôi hơi ức chế. Tôi đã quan sát cách mọi người đi mua sách: "Nghe nói cuốn này, cuốn kia đang hot lắm... chị còn không?" Vậy thôi, đó là cách của số đông đi mua sách, mua và đọc chỉ vì muốn bắt kịp thời thượng, giống mọi người, để có nội dung "tám chuyện" khi tụ bạ cà phê. Vậy thôi.

Với tôi và con gái, đi mua sách phải là một kế hoạch được ưu tiên. Thường chúng tôi dành trọn buổi, đến nhà sách và rất im lặng, rất nghiêm túc, rất tập trung, chúng tôi đọc những cuốn sách mình lựa chọn, đọc và cân nhắc tên tác giả, đến những vấn đề mình quan tâm, có khi cả buổi, đọc nhiều, cân nhắc nhiều, có những gợi mở chợt lóe, chợt bừng sáng trong trí não từ những cuốn sách trên kệ mà mình vừa đọc qua. Cuối cùng, chúng tôi mới đưa ra quyết định mua những cuốn sách gì? Tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của con gái, và tỷ lệ bao giờ cũng là $85 \%$ cho loại sách khoa học thường thức các lĩnh vực khác nhau, phần lớn là sách ngoại văn dịch. Trung bình, mỗi lần đi chọn sách, chúng tôi chi phí khoảng trên dưới 2 triệu đồng và hoạt động này diễn ra hàng tháng.

Tôi luôn gợi ý cho con gái rằng, việc xác định rõ mục đích khi đọc sách là vô cùng cần thiết. Theo đó, có thể tạm phân loại làm ba nhóm cơ bản, đó là:

## - Đọc để giải trí;

- Đọc bắt buộc (đọc cưỡng bức) là nhóm sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu, v.v...;
- Đọc vì đam mê hiểu biết, khám phá thế giới, khoa học, triết học, nghệ thuật, v.v...

Tất nhiên, một kịch bản hoàn hảo phải tích hợp được cả ba mục đích trong khi đọc, đó là khi mà việc đọc trở nên khai phóng và tự do vô cùng.

Xác định rõ nhu cầu, sẽ giải quyết được rất nhiều băn khoăn của các bạn trẻ hiện nay như: nên đọc cuốn sách nào? Cuốn sách nào là cần thiết nhất với bản thân hiện nay? Và rất nhiều vấn đề liên quan đến tri thức và phương pháp đọc sách sao cho hiệu quả và bổ ích.

Từ khi Minh Khuê còn nhỏ, tôi đã hướng dẫn cô bé rất kỹ về việc nên đọc sách gì và đọc như thế nào. Cho đến khi Minh Khuê chính thức gia nhập cộng đồng Đại học Harvard, cô bé đã đọc cả nghìn cuốn sách. Thế nhưng, khi Minh Khuê còn nhỏ, tôi không chủ trương thúc giục cô bé phải đọc nhiều, nếu tính bằng số lượng đầu sách, mà luôn lưu ý con gái nên đọc chậm để hiểu và lĩnh hội, ngấm và thấm kiến thức của sách mang tới. Có những cuốn sách mà tác giả đã dành cả cuộc đời nghiên cứu, trải nghiệm... Thế thì sao bạn có thể thấu đạt, khi chỉ dành đọc trong vài giờ hay vài ngày?

Có những cuốn sách chúng ta phải xem nó như chìa khóa để mở ra cuốn sách khác; và có những cuốn sách chúng ta đọc nửa chừng phải dừng lại để tìm hiểu về những khái niệm trong đó mà bản thân không hiểu được. Lúc đó, một cuốn sách khác sẽ lý giải về khái niệm đó cho bạn. Cứ như thế, chúng ta mới có khả năng mở dần cánh cửa kho báu tri thức nhân loại thông qua hoạt động đọc.

Tôi cho rằng, hiện nay, chúng ta đều đọc rất nhiều. Đọc tin tức, thông báo, tin giật gân, tin lá cải, đọc để giải quyết thói quen "tám chuyện", nhiều sự việc, thông tin vỉa hè, đời sống cá nhân showbiz; lướt web, lang thang Facebook, cãi nhau, chém gió, anh hùng bàn phím trên các diễn đàn áo, v.v... Đọc và đọc và chúng ta nhồi nhét vào não bộ, trí nhớ vô số những tạp niệm, những rác rưởi, không hộ giúp gì cho việc khai sáng trí tuệ và tâm hồn vượt thoát lên những vướng bận, ngột ngạt, bế tắc mà chính những thông tin tạp niệm đó đã đầu độc tâm lý, tinh thần của bạn.

Trong sự hỗn độn về đọc đó, việc nên quan tâm hon, đó là bạn đang đọc gì? Và bạn nên rèn luyện một cách đọc có văn hóa.
Bạn có thể nhìn thấy một người ngồi cặm cụi đọc sách, tạp chí thậm chí, bây giờ là đọc qua điện thoại, qua máy tính tiện ích... chúng ta
có thể khẳng định rằng họ đang đọc, nhưng họ đọc gì, đó mới là điều đáng bàn.

Chuyện đọc hiện nay là chuyện không phải bàn, nó là hoạt động mang tính nhu cầu của mọi cá nhân, trước hết là để thu nhận thông tin.

Sách và các sản phẩm dành cho việc đọc là một dòng sản phẩm thương mại có phân đoạn thị trường rộng, có cả sản phẩm tốt và xấu, lẫn lộn. Trên thị trường, có rất nhiều sách, tạp chí và vô số trang web trên mạng có nội dung không lành mạnh. Điều này dẫn đến nguy cơ bạn trẻ bị sa đà vào những sản phẩm văn hóa hấp dẫn, nhưng thiếu lành mạnh như dòng tiểu thuyết ngôn tình đang gây sốt, có thể dẫn đến tình trạng nghiện tiểu thuyết ngôn tình.

Do đó, đê đọc một cách có văn hóa, mỗi cá nhân cần nâng cao súcc đê kháng nội lực, lòng tự tôn và tỉnh táo đê là bộ lọc cho chính bản thân.

Hiện nay, nhiều cha mẹ đã cho con trẻ sử dụng điện thoại và các trò chơi trên máy tính quá sớm, dành quá nhiều thời gian trong ngày cho nó, vậy làm thế nào để tạo nên một thế hệ tré yêu sách và có văn hóa đọc. Tôi cho rằng: "Mỗi người mẹ có cách thức để giáo dục con cái riêng, điện thoại thông minh hay mạng Internet là sản phẩm công nghệ mang tính cách mạng của nhân loại, nó rất hữu ích, nhưng nếu lạm dụng nó, thì đơn giản là bạn sẽ bị lệ thuộc và bị nó thao túng, với trẻ nhỏ, hệ lụy này là vô cùng trầm trọng!"

Việc tạo cho các em nhỏ hoạt động, thói quen đọc sách ngay từ khi còn nhỏ là tốt, nhưng ở lứa tuổi đó, việc giáo dục về trực quan sinh động sẽ tốt hơn rất nhiều.

Giai đoạn Minh Khuê dưới 7 tuổi, tôi và con gái dành nhiều thời gian ở ngoài thiên nhiên, trong nhà bếp, với những thú cưng, trồng cây, trang trí nhà cửa, hoạt động và nghịch ngợm, bẩn thỉu và hò hét, la lối cùng nhau, đuổi nhau, bên nhau nhiều hơn là ngồi đọc sách.

Tôi cho rằng, bản thân tôi với vốn sống và tình yêu tận hiến cho con, thì hoạt động vui chơi bên con chính là cách tôi đang mở
những trang sách cuộc đời thú vị, bất ngờ để con dấn thân học tập, thực hành trải nghiệm một cách đích thực, toàn vẹn!

Do đó, nếu đứa trẻ của bạn không ham mê đọc sách ở tuổi lên 5-6, điều đó không vấn đề gì cả. Bạn hãy đưa con ra vườn để ngắm nhìn, quan sát một bông hoa hồng chẳng hạn. Nói với con, vì sao chúng ta lại có được một bông hoa hồng đẹp và thơm đến vậy. Rồi cùng con trồng một mầm cây nhỏ, hàng ngày cùng con quan sát sự lớn lên của nó.

Cứ thế, trẻ sẽ được bồi đắp tâm hồn mình một cách rất trực quan, thực tế và khoa học. Chúng ta cần dạy trẻ học cách cảm nhận cuộc sống trải nghiệm, thực chất và sinh động như vậy.

Đương nhiên, nếu bạn muốn con mình cũng có được thói quen, ham mê đọc sách thì bạn hãy tạo dựng thói quen ham mê ấy... cho chính bản thân trước đã. Con của bạn sẽ nhìn đó để học theo.

Tôi dường như chưa bao giờ phải đặt ra câu hỏi "Làm sao để con gái Minh Khuê ham mê đọc sách" bởi đó là phong thái sống rất tự nhiên, hàng ngày thuận thành trong gia đình tôi. Và, Minh Khuê cứ thế, cứ tự nhiên trở nên thích đọc sách trong môi trường tràn đầy thi vị của sự khai sáng trí tuệ, thông qua hoạt động đọc sách tại gia đình.

Trẻ con luôn thích bắt chước nhũng gì người lớn làm và nếu nó được khen ngợi thì nó càng hứng thú hon.

Rõ ràng, đọc sách là con đường "bổ sung" những hiểu biết và thấu đạt cho nội tâm, nội lực của Minh Khuê và bản thân tôi; để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình sống dấn thân, tận hiến, tận hưởng hoan hỉ và từ ái mà chúng tôi đang trên hành trình và tiến bộ.

Đương nhiên, đó chính là con đường không thể bỏ qua, nếu bạn muốn con bạn giỏi văn đích thực!


## Chương 2

ĐÊ MÔN TOÁN KHÔNG CÒN LÀ NỖI SỢ HÃI

# Luyện tập năng lực tập trung cao độ đé học toán 

Cần có chiến lược luyện tập vì phẩm chất này không tự nhiên mà trẻ có áược

## Trước hết, cha mẹ cần từ bó lối tư duy ngụy biện!

Tôi trích dẫn câu này, bạn đọc xem có thấy quen không nhé: "Ôi, con nhà mình chán lắm cơ, bài khó thì làm được, bài dễ lại sai. Nó rất thông minh, chỉ tội cẩu thả và thiếu tập trung thôi!".

Trong nhiều cuộc trao đổi giữa các cha mẹ với nhau về tình tình học tập môn Toán của các cháu, ở nhiều giai đoạn trong suốt 12 năm học phổ thông của con gái, tôi vẫn thường nghe câu này. Nghe mãi thành quen, giờ chỉ cần ai nói câu đầu: "Nó thì thông minh..." là tôi có thể biết ngay câu cuối sẽ thễ nào.

Trước ngày Minh Khuê sang Mỹ để gia nhập cộng đồng Đại học Harvard, hai mẹ con tôi lại được nghe câu nói quen thuộc ấy, và chúng tôi cùng không biết xếp nó vào loại câu cảm thán tiêu cực hay tích cực. Nó được chúng tôi đồng tình ném vào cái sọt rác có dán nhãn "Kiểu tư duy ngụy biện".

Minh Khuê bật cười nói: "Ở Việt Nam, năng khiếu bẩm sinh bao giờ cũng được đính kèm với hai thứ 'cẩu thả' và 'không tập trung'." Có cảm giác như các cha mẹ phải đính kèm hai thói xấu đó sau từ "thông minh" mới lột tả hết "đẳng cấp" năng khiễu bẩm sinh của con họ. Và, chỉ cần "thông minh bẩm sinh", chỉ cần "năng khiếu bẩm sinh" thôi là đủ để phân loại đẳng cấp, nếu thiếu hai
thói quen xấu là "cẩu thả" (đối lập với phẩm chất cẩn thận, nghiêm túc) và "không tập trung" thì có vẻ yếu tố "thông minh bẩm sinh" xem ra không được nhấn mạnh đúng mức?

Đây là một khía cạnh tâm lý "tự hào đương nhiên về yếu tố nòi giống" luôn được làm mạnh lên, luôn là một liều thuốc an thần, giúp các bậc cha mẹ bớt bất an theo kiểu suy luận: "Nó thông minh bẩm sinh, giá trị mà con nhà khác, dù có tiền cũng không mua được, kiểu gì rồi con mình cũng nên người, các cụ nói không sai ‘Con vua thì lại làm vua' mà!".

Tôi đồng ý với Minh Khuê về nhận định này, bổ sung một gọi ý có tính tham chiếu: "Cũng giống kiểu suy luận 'Là văn nghệ sỹ thì phải bẩn thỉu, nhếch nhác, rượu chè bê tha, say xỉn, bồ bịch nhăng nhít... nếu khác đi thì danh xưng 'nghệ sỹ' sẽ không được 'xịn'!".

Phải chăng, tâm lý tự thôi miên, tự huyễn tưởng, con cái sở hữu trí thông minh bẩm sinh, ngay từ trong gen, được kế thừa nòi giống từ gia phả lịch sử xa xăm nào đó, v.v..., khiến nhiều cha mẹ tự ru ngủ mình trong mê lộ của thói tư duy ngụy tạo. Lâu dần, bản thân họ cũng không còn khả năng nhận ra sự vô lý của lới tư duy đó, không thoát khỏi lối tư duy đó, mắc dính vào nó, rồi mặc định một cách nhìn kỳ lạ: "Người thông minh thì thường đại khái, cẩu thả, không nghiêm túc, còn những kẻ kém thông minh thì mới phải cần cù, chăm chỉ", thế mới có câu thành ngữ "Cần cù bù thông minh!".

Các bậc cha mẹ bị mắc dính vào tập quán ngụy tạo, hẳn sẽ nuối tiếc vô cùng khi biết rằng tài năng bẩm sinh cùng lắm chỉ chiếm từ 10-20\% yếu tố làm nên thành công, $10 \%$ là yếu tố thầy giáo/người huấn luyện, $70 \%-80 \%$ còn lại là do các phẩm chất nỗ lực của cá nhân như: sự khổ luyện bền bỉ, thái độ nghiêm túc, khả năng chịu áp lực, tính kiên trì, đức tin, lòng đam mê, tình yêu cháy bỏng.

Nguy hiểm hơn, chính từ lối tư duy ngụy tạo, niềm tự hào sở hữu "trí thông minh bẩm sinh" khiến cho nhiều cha mẹ đã có thái độ kỳ thị ngược, rất nực cười. Suốt 12 năm phổ thông, Minh Khuê đều đạt được những kết quả khả quan, thậm chí là xuất sắc, trong các cuộc thi về môn toán. Những lúc ấy, hai mẹ con tôi thường nhận
được những lời chia sẻ: "Ôi, con nhà mình chán lắm cơ, bài khó thì làm được, bài dễ lại sai. Nó rất thông minh, chỉ tội cẩu thả và thiếu tập trung thôi! Con gái nó cần cù chăm chỉ, thành ra lại hóa hay." Một người khác đế vào: "Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, cứ phải lên cấp $B a$, bọn con trai nó thông minh lắm, nó bứt lên ngay ấy mà..." hoặc "Này nhé, thông minh và tài ba là từ chỉ dành cho bọn con trai thôi...", v.v...

Hay, ngược lại, có bậc cha mẹ lại quay lưng với môn toán, kỳ thị kiểu này: "Sao cứ phải giỏi toán? Mình ngày xưa cũng dốt toán, sợ học toán thế mà bây giờ cũng ổn, có phải cứ học giỏi toán mới là thông minh đâu? Ở Mỹ có thế đâu?".

Dẫu sao, hai cách kỳ thị ấy, thực ra đều cho thấy một sự lúng túng trong triết lý giáo dục của các bậc cha mẹ. Họ bị nhầm lẫn về mục tiêu, mục đích rèn con học toán. Hơn nữa, họ tự trói chặt hiểu biết của mình vào suy nghĩ "cho con học (may mắn mà học giỏi thì tốt quá!) môn gì đó cuối cùng là để phục vụ cho nghề nghiệp trong tương lai!".

Với hiểu biết của tôi, tôi có quan điểm rõ ràng: toán học là phương tiện, là môn học nhằm rèn luyện năng lực tư duy thực tiễn, logic của vùng vỏ đại não "người văn minh". Môn toán chứa đựng nhiều tiềm năng để rèn luyện tố chất tổng lực, phẩm chất tổng lực cho một cá thể để cá thể đó có được cốt lõi minh tuệ, vững vàng hơn so với khi không được rèn luyện và bồi đắp đúng cách.

Dấu vết của lối tư duy ngụy tạo thể hiện rất rõ khi bạn nghe những người ngồi quán bia hơi chém gió: "Thằng ấy ngày xưa đi học ngu bỏ xừ, bọn tớ toàn gọi nó là con lừa, chỉ được cái chăm, thế mà bây giờ nó nhà lầu xe hơi, vợ đẹp... còn mình thì vẫn là thằng làm công ăn lương. Đúng là đời có số, chả biết thế nào mà lần!".

Trong tâm thức người Việt có một lối mòn suy luận như sau: tư duy ngụy tạo từ cha mẹ truyền lại cho con cái, thông qua những thơi quen, tập quán ứng xử thường ngày như kể trên, chính điều đó là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng thói ngạo mạn vô lối ở trẻ, đặc biệt là trẻ trai, kiểu: "Ta đương nhiên thông minh!", mặc dù nhưng
phẩm chất xã hội như sự chuyên cần, tính tập trung cao độ, thái độ nghiêm túc, v.v... không được rèn luyện gì.

Mang cái ngạo mạn (ngã mạn) ấy vào đời và vẫp ngã, thất bại liên tiếp, tạo ra tâm lý bất mãn, đổ lỗi cho ngoại cảnh. Lúc này, biểu hiện của thói ngạo mạn, chém gió, phán xét, chẳng qua chỉ là cách để che giấu sự tự ti kém cỏi của bản thân trước dòng chảy "vô thiên vị" của xã hội.

Những trẻ vì sự thiếu hiểu biết của người lớn, được nuôi dưỡng thói ngạo mạn từ bé, dần rơi vào tâm trạng của kẻ mang chủ nghĩa thất bại tự ti, yếm thế, đôi khi biến thái thành sự hằn học, cay nghiệt. Vì càng sống, càng ôm cái ngã mạn ấy, càng nhận ra cái gọi là "thông minh bẩm sinh" mà không được rèn luyện giáo dục chẳng đem lại bao nhiêu giá trị cho anh ta trước xã hội.

## Phẩm chất tập trung để học toán có những đặc thù khác biệt!

 Không nhất thiết phải có năng khiếu bẩm sinh mới học tốt môn toán Đánh giá năng lực tư duy logic của con để tìm phương pháp học tập có hiệu quả nhất - mục tiêu số một của việc cần học toán tốt chính là để tăng cường tố chất toàn vẹn cho con ( 6 môn trụ cột có ý nghĩa bồi dưỡng phẩm chất tố chất toàn vẹn cho một cá thể: Toán - Nhân văn - Piano - Hội họa - Ngoại ngữ - Thể thao).Theo tinh thần đó, không chỉ môn toán, mà với bất cứ môn học nào, tôi cũng không áp đặt một kỳ vọng cụ thể về tương lai, nên lộ trình thật kiên định, bền bỉ, thư thái, an nhiên và gặt hái được nhiều lọ̣i lạc trong việc rèn luyện tích lũy những phẩm chất tố chất não bộ, phẩm chất tố chất xã hội cần thiết cho con!

Lớp vỏ đại não (hay còn gọi là vùng tư duy của đại não) chủ về tư duy logic là phần hoàn tất sau cùng trong quá trình tiến hóa của con người; nó phát triển từ khi con người cần ngày một nhiều hơn những công cụ lao động tinh vi để hỗ trợ cho hoạt động kiếm ăn, sinh tồn và bảo vệ duy trì nòi giống. Do đó, tư duy logic là tư duy ý chí, chủ động và thực tiễn.

Kiểu tư duy logic đương nhiên khác hẳn với kiểu tư duy toàn vẹn, hình tượng, dự cảm, tình cảm, biểu trưng và không cần sát thực tiễn, đầy tính chủ quan trong cách nhìn, cách cảm (hay còn gọi là "vùng tình cảm của đại não" (não thú cho bú)). Đây là dạng tư duy sỗng động, bản năng, tiềm năng được phát triển rực rỡ khi con người còn chưa quan tâm đến công cụ lao động, sinh tồn dựa vào tự nhiên là chính, nên mặc dù có sự nhạy cảm, mẫn cảm tuyệt vời của loài thú, nhưng tư duy kiểu này thiếu hẳn phẩm chất thực tễ, khách quan và cụ thể.

Bán cầu đại não phải chủ về tư duy hình tượng và bán cầu đại não trái chủ về tư duy logic thực tiễn, khách quan.

Những chỉ dẫn của khoa học giải phẫu não đã cho tôi một minh triết rằng, trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, đều có cảm hứng với tư duy hình tượng, tư duy toàn vẹn, sống động nhưng thiếu thực tiễn, thiễu chủ động, thiếu khách quan.

Tré dưới mười tuổi là biểu hiện đẹp đẽ của quá trình tiến hóa của loài nguời ở giai đoạn hồn nhiên, chúng thích kiểu tư duy đẹp đẽ, trực quan sinh động, đầy dự cảm, biểu cảm, đầy dấu ẫn chủ quan và phóng chiếu. Ngược lại chúng rất ghét kiểu tư duy chủ động ý chí, tư duy thực tế, cự thể cứng nhắc và không toàn vẹn... đó là kiểu tư duy của bán cầu đại não trái - tư duy logic.

Hiểu biết về "thế mạnh" tư duy của não bộ qua tùng thời kỳ phát triển đã cho tôi nhận thức rằng đại đa số (trừ những truờng hợp cá biệt, không mang tính phổ quát) trẻ em rất ghét học toán bởi sự khô khan, cứng nhắc, đòi hỏi kiểu tư duy ý chí, chủ động, thực tế, cụ thể mà không có vẻ đẹp sinh động nào trong đó.

Thực tiễn, trong nhiều phỏng vấn nguời truởng thành, đã thành công là nghệ sỹ biểu diễn piano cổ điển (âm nhạc bác học) và các giáo sư, viện sỹ toán học cơ bản, tôi thấy, ngay cả những con nguời đã dâng hiến và theo đuổi sự nghiệp của mình suốt đời, đã thành công vang dội, hoặc có một bề dày cống hiễn đáng kính phục, thì thuở bé thơ, họ cũng rất ngại và ghét môn đó. Lý do rất ngắn gọn: Môn đó
rất khô cứng, nhàm chán và đòi hỏi rẫt nhiều khổ luyện, không phù hợp với bản tính thích tự do khám phá, tò mò của trẻ nhỏ.

Đọc đến đây, chắc hẳn bạn sẽ an tâm hơn khi biết rằng, đâu chỉ con bạn mới sợ và ngại học toán. Đó là tất yếu của quy luật phát triển não bộ theo lứa tuổi, là quy luật phổ quát và chúng ta nên chủ động quán chiếu để vạch ra một lộ trình hợp lý, thấu đáo, không mơ hồ, nhằm hỗ trợ con cái bước qua từng giai đoạn học toán một cách hữu ích, nhẹ nhàng và hiệu quả nhất!

Cá nhân Minh Khuê, từ nhỏ đã bộc lộ xu hướng thuận tay trái và tôi không có chủ trương "nắn" con gái thuận theo tay phải, nhằm phù hợp với nhiều sắp xếp mặc định của xã hội loài người văn minh.

Điều này, cho thấy, Minh Khuê sẽ có những lợi thế nhất định trong việc rèn luyện trí thông minh toàn vẹn như: tư duy hình tượng, tư duy không gian, nhạy cảm về ngôn ngữ, âm nhạc, nhạy cảm về màu sắc, nhạy cảm với những hành vi phi ngôn ngữ để cảm nhận về một con người, v.v... Tuy nhiên, bạn ấy có thể sẽ gặp hạn chế và trở ngại nhất định trong việc học toán, kiểu tư duy thực tế, chủ động, ý chí và khách quan.

## Nhà giáo dục học John Dewey đã nói: "Giáo dục là lần khai sinh thứ hai!"

Chủ động nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu trong xu hướng tư duy của con gái, tôi tự vạch ra một lộ trình để giúp con gái tăng tiến dần mọi phẩm chất, giúp cô bé dần trở nên hoàn hảo hơn trong bản thể "di truyền" - đúng như nhà giáo dục học John Dewey đã nói: "Giáo dục là lần khai sinh thứ hai!".

Nói về quan điểm sở trường sở đoản, hay nói cách khác là "thế mạnh" và "hạn chế" của mỗi cá thể, trong thành ngữ của người Ý có câu rất sâu sắc: "Sức chứa rượu của chiếc thùng gỗ sồi được quyết định bởi thanh gỗ ngắn nhất, mọi thanh gỗ dài hơn đều trở nên vô nghĩa và chiếc thùng trở nên vô giá trị nếu những thanh dài không cưa bằng thanh gỗ ngắn nhất.

Cuộc đời cũng vậy, phẩm chất của một cá thể, sức vươn của một nội lực sẽ quy định bởi yếu tố sở đoản của anh ta. Do đó, việc chú trọng để nâng cao, tăng cường, bồi dưỡng để sở đoản ngày càng cải thiện, tiệm tiến đến những yếu tố sở trường, chuyển hóa thành sở trường, có giá trị tương hỗ, thúc đẩy những yếu tố khác có cơ hội phát triển tốt nhất.

## Lộ trình và giải pháp để bồi đắp năng lực tập trung cao độ, năng lực tư duy thực tiễn phù hợp với đặc thù nhận thức toán học

Lộ trình rèn luyện năng lực tư duy thực tế, năng lực tư duy logic, cụ thể, khách quan của Minh Khuê để học toán tốt hơn gồm 3 dự án sau (thứ tự cũng chính là thứ tự thực hiện trước sau theo thời gian):

- Học và luyện đàn piano kiên định theo trường phái âm nhạc bác học.
- Dạy con luyện tập với phương pháp tư duy logic thú vị, giúp con có cách tư duy đơn giản, bản chất và không bị mắc dính vào những suy nghĩ mặc định trước đó.
- Viết chính tả số điện thoại: Rèn luyện kỹ năng tập trung cao độ, kỷ luật, và tư duy thực tế, khách quan cải thiện rõ rệt khả năng hấp thụ môn toán của Minh Khuê.


## Học và luyện đàn piano theo trường phái âm nhạc hàn lâm, bác học

Từ những nghiên cứu khoa học đã chứng minh, sự thuần thục và hoàn chỉnh trong phát triển của hai bán cầu đại não người có liên quan chặt chẽ với hoạt động của hai tay: bán cầu đại não phải chủ về tư duy hình tượng, tính toàn vẹn, khái quát, tư duy hình ảnh, nghệ thuật, ngôn ngữ v.v... có liên quan đến sự thuần thục của tay trái; Bán cầu đại não trái - chủ về dạng tư duy logic, tư duy
phân tích, tuyến tính, toán học, khoa học, siêu hình v.v... có liên quan mật thiết đến sự thuần thục của tay phải!

Trong quá trình tiến hóa của xã hội văn minh loài người, xu hướng sử dụng nhiều hơn tay phải trong mọi hoạt động, thuận tay phải dẫn đến thực trạng các công cụ lao động, đồ vật được chế tạo, sản xuất phục vụ nhu cầu của con người đều dành cho người thuận tay phải. Thực tế này dẫn đến một hệ quả hiển nhiên là, bán cầu đại não trái được tập dượt nhiều hơn, thành thục hơn so với bán cầu đại não phải.

Từ hai hiểu biết khoa học trên, giúp tôi nhận ra rằng, luyện tập cùng chiếc đàn piano (dương cầm) là giải pháp tuyệt vời để giúp đứa trẻ cân bằng lại sự thuần thục của hai bán cầu đại não, khi tuổi não bộ vừa phát triển trọn vẹn (cả về thể tích, chất lượng và trọng lượng theo như khoa học đã chứng minh) ấy là lúc trẻ tròn 4 tuối.

## Vì sao vậy?

Vì piano là nhạc cụ đòi hỏi người tập luyện phải sử dụng hai bàn tay cân bằng; mỗi ngón tay đảm nhiệm những nhiệm vụ và các phím khác nhau, nhưng nhìn chung, chúng đều phải làm việc ngang nhau về cường độ, độ khéo léo cũng như độ nhanh nhậy. Điều đó mang tới một giá trị, một hiệu ứng kép, đó là rèn luyện cho hai bán cầu đại não của trẻ sự thuần thục tương đương, không bị thiên lệch, giúp trẻ dần sở hữu một não bộ tư duy cân phưong hoàn hảo và hài hòa nhất của bản thể của chính đứa trẻ!

Đặc biệt, điều này rất rõ ràng khi trẻ luyện bộ Binh quân luật (Fuga và Prelude) của nhà soạn nhạc J. Bach và các bài luyện ngón etude.

Nếu bạn từng nghe nói rằng "hình tượng âm nhạc của tác phẩm" là một cụm từ quen thuộc khi bình luận về một tác phẩm âm nhạc cổ điển, bác học nào đó, thì dường như, bạn đã nhận ra sự liên quan (hay tính phụ thuộc, kết nối lẫn nhau) giữa âm nhạc bác học với hội họa, văn học, điêu khắc, v.v..., tức là sự giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật khác nhau là khá rõ nét.

Tuy nhiên, bạn khó lòng nhận ra mối liên hệ khăng khít giữa âm nhạc hàn lâm, bác học với toán học, và giữa hai lĩnh vực này có sự tương hỗ kỳ diệu khiến tôi phải kinh ngạc!

Trong toán học cơ sở, gồm có 9 chữ số tự nhiên từ 0 đến 9 ; và từ 9 chữ số đó sẽ là một vũ trụ thiên biến vạn hóa các giá trị hoàn toàn khác nhau. Ví dụ: số 1 và số 2 đứng cạnh nhau, nhưng chỉ cần hoán đổi vị trí, thì giá trị của chúng là hoàn toàn khác nhau. Âm nhạc bác học, cổ điển cũng vậy: chỉ từ 7 nốt nhạc cơ bản: Đô - rê - mi - pha son - la - si phối hợp với dấu thăng giáng đi kèm... đã mang tới cho nhân loại một vũ trụ bao la những giai điệu, những tác phẩm đồ sộ hoàn toàn khác nhau, điển hình là tác phẩm của các thiên tài: L. van Beethoven, Mozart, Haydn, J. Bach v.v...

Điều này cho tôi một gợi ý: khác với ngôn ngữ, bạn có thể dựa vào văn cảnh, câu đứng trước, câu đứng sau, thậm chí dựa vào cả bài viết, bài nói, để đoán biết một từ bạn vừa nghe thoáng qua, mà $99 \%$ là đoán đúng!

Ngược lại, trong toán học và âm nhạc bác học, bạn không được phép tư duy kiểu "hình tượng/hình ảnh" như thế! Bạn phải tập trung cao độ để nhận thấy sự khác biệt, hoán đổi vị trí của con số (trong toán học) hay nốt nhạc (trong âm nhạc) để nắm bắt và tin chắc chúng "mang giá trị" nào, chứ không thể phỏng đoán và dùng phép loại trừ như cách tìm giá trị của từ ngữ!

Nhu vầy, cả toán học và âm nhạc bác học đ̂̀̀u yêu cầu một dạng phẩm chất trong tu duy, đó là: tính tập trung cao độ; tính thực tế khách quan, không áp đặt chủ quan; tính kỷ luật tuyệt đối trong nghiên cúru, tìm tòi và khổ luyện!

Hiểu biết khoa học này rất thuyết phục khi tôi biết rằng, có nhiều nhà toán học, khoa học lừng danh thế giới, đồng thời là nhà soạn nhạc và là pianist rất "chuyên nghiệp" như: Pythagoras - triết gia người Hy Lạp, nhà toán học, nhạc sĩ, pianist; Albert Einstein nhà vật lý học, pianist và violin; Enrico Fermi - nhà vật lý học, chơi piano; Werner Von Braun - nhà khoa học tên lửa, chơi piano và cello;

Edward Teller - nhà vật lý học, pianist; Albert Schweitzer - bác sĩ/ pianist và chooi organ nổi tiếng thế giới, đặc biệt ông chơi những tác phẩm của J . Bach rất hay. Và danh sách này còn kéo dài nữa, nếu bạn quan tâm tìm hiểu!

## Cùng con gái luyện tập phương pháp tư duy logic bằng tư duy đi thả̉ng vào cốt löi, bản chất và không bị mắc dính vào những mặc định trước đó

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi nhận ra cách để dạy con hay nhất của một người mẹ là vừa làm việc vừa cuốn hút trẻ cùng làm, cùng chơi và đưa ra những câu đố vui, dí dỏm, kiểu như:

Mẹ Hải Âu: Đố Minh Khuê, con gà mái của nhà ông A, chạy qua vườn của bà $B$ và đẻ một quả trứng, vậy quả trứng là của ai?

Minh Khuê: Của con gà mái ạ!
Mẹ: Ô con giỏi quá, thế mẹ tưởng là quả trứng của ông A chứ?
Minh Khuê: Con gà là của ông A nuôi, nhưng quả trứng thì nhất định của con gà mái chứ, ông A không đẻ được trứng mà!

Bài học tue duy logic 2:
Mẹ: Trong quân đội, ai là người đi giầy cỡ to nhất?
A: Bộ binh
B: Hải quân
C: Không quân
Hoặc đáp án khác có kèm lời giải thích
Minh Khuê: Ba đáp án đều không hoàn toàn chính xác ạ, theo con "ai chân to thì đi số giày to" mới là câu trả lời đúng nhất ạ!

Bài học tư duy logic 3:
Ba người chung nhau dưới một cái ô, đến nơi mà không ai bị ướt tý nào, hỏi bằng cách nào mà họ không bị ướt?

Minh Khuê: Vi trời không mưa nên không ai bị ướt ạ!

Bài học tu duy logic 4:
Có một viên ngọc trai trong chiếc lọ pha lê, làm thế nào để lấy được viên ngọc, biết rằng bạn không được vặn nút chai, và không được đập vỡ chai?

Minh Khuê: Vậy thì con sẽ vặn cái lọ còn nút chai thù giữ yên, như vậy là con vừa lấy được viên ngọc, vừa không vặn nút chai và cũng không phải đập vỡ chai...

Những trắc nghiệm tư duy logic kiểu này vừa tạo nên sự thú vị vừa rèn luyện khả năng tư duy đi thẳng vào trung tâm vẫn đề, không bị đánh lạc hướng bới những mặc định trước đó.

## Viết chính tả số điện thoại: rèn luyện kỹ năng tập trung cao độ, tính kỷ luật và tư duy thực tế khách quan

Mặc dù dự án học piano được thực hành kiên trì, bền bỉ, đòi hỏi sự tỉnh táo của hai bán cầu đại não, đòi hỏi một tư duy tỉnh táo, thực tiễn trên bản nhạc đầy tính triết lý, nghiêm khắc, không nhân nhượng, nhưng đến lớp 4, nhiều khi Minh Khuê vẫn bộc lộ những hạn chế phổ biến như phần đông các bạn khác: bài toán khó thì làm được, bài dễ thì sai; hoặc, các bước phát triển thì đúng nhưng đến khi giải phương trình tìm nghiệm thì nhầm lẫn con số và đáp án sai.

Nhận ra đây là một hạn chế bộc lộ thiên hướng rõ nhất trong tư duy của trẻ nhỏ, tôi quyết định tăng cường thêm một dự án nữa, nhằm rèn cho con gái phẩm chất tư duy phù hợp với các bộ môn logic, thực tiễn, tôn trọng khách quan và tôn trọng tuyệt đối tính kỷ luật nội tại của khách quan chẳng hạn như môn toán học.

Việc nhớ chữ số và giá trị của những con chữ đứng cạnh nhau hoàn toàn khác biệt khi có sự hoán đổi vị trí, do đó, để không mắc phải sự nhầm lẫn khi "nghe đọc chữ số" hoặc khi "nhìn viết chữ số" là một phẩm chất cần rèn luyện, chứ không hoàn toàn tự nhiên có được trong tố chất của trẻ nhỏ, vốn thích lối tư duy sinh động, toàn vẹn, hình tượng và đại khái.

Do đó, tôi tìm ra một giải pháp sau: hàng ngày, tôi hoặc chị gia sư sẽ giúp con gái viết chính tả một trang danh bạ điện thoại (sách của Bưu điện Hà Nội xuất bản hàng năm).

Viết chính tả số điện thoại không có bất cứ quy luật nào, không có bất cứ sự gợi ý của văn cảnh như trong cách "nhớ ngôn ngư". Đây là cách tôi yêu cầu con gái buộc phải nhớ và ghi lại chính xác những con số sắp xếp tùy tiện, không có nhịp điệu, không có văn cảnh hỗ trợ như trong thói quen tư duy ngôn ngữ.

Bài luyện này thực sự là một thách đố ngay cả với người trưởng thành, chứ không chỉ với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc tập một thói quen tư duy mới cho não của trẻ chắc chắn đạt hiệu quả ngoạn mục và mĩ mãn hơn rất nhiều so với cùng việc này áp dụng đối với người trưởng thành.

Do vẫn mang thói quen tư duy ghi nhớ ngôn ngữ - nhìn ngôn ngữ áp dụng vào quá trình rèn luyện, tập chép chính tả số điện thoại, đã khiến Minh Khuê liên tiếp mắc sai lầm, nhận được mức điểm -50. Việc bộc lộ khiếm khuyết này ở mức "trầm trọng" (âm 50 điểm, tương đương với 60 lỗi sai trong một trang tập chép, theo hướng dẫn nghe đọc 3 lần - chép lại vào vở), đã giúp Minh Khuê nhận ra vấn đề của bản thân trong việc học toán.

Tôi giải thích cho con rằng, điều này cho thấy, tuy con rất nỗ lực nhưng điểm chưa cải thiện vì con chưa loại bỏ được cách tư duy "ghi nhớ ngôn ngữ" khi con học toán.

Xen kẽ việc nghe đọc và chép số điện thoại, tôi yêu cầu Minh Khuê tập nhìn số điện thoại rồi chép lại vào vở với thời gian được rút ngắn dần.

- Nghe đọc 3 lần rồi chép số điện thoại (một trang) vào vở, hoặc:
- Nhìn kỹ dãy chữ số rồi chép số điện thoại vào vở (một trang danh bạ điện thoại).

Cả hai bài luyện này, ban đầu tôi khuyến khích Minh Khuê đọc nhẩm chữ số thành tiếng, mục đích là để hỗ trợ cho sự tập trung
toàn giác (sự tập trung toàn bộ các giác quan), khiến việc chép được chính xác hơn.

Sau 3 tháng rèn luyện kiên trì, nghiêm túc, hàng ngày, có chấm điểm, rút kinh nghiệm, Minh Khuê đã có những bước tiến lớn trong học môn toán, điểm số ổn định ở mức cao, không trồi sụt, tình trạng bài khó thì làm tốt, bài dễ thì mắc lỗi sai trước đó, hoàn toàn được khắc phục. Do đó, ở những kỳ thi toán phổ cập, SAT I, SAT II, Minh Khuê luôn đạt điểm tuyệt đối một cách nhẹ nhàng vì ở mức độ nhận thức này, sự nghiêm túc, cẩn thận, biết tư duy đúng, luôn đem lại kết quả cao nhất, mà không quá sức của trẻ.

Cùng với việc rèn luyện là bồi dưỡng tình yêu, đam mê với toán học thông qua việc:

- Chọn bạn cùng học, cùng chơi cờ với con dưới hình thức anh, chị gia sư giỏi, đam mê toán học;
- Chọn cho con được học với những thầy cô có tâm huyết, có năng lực toán học, có năng lực sư phạm tốt.
- Tạo điều kiện cho con gái chơi cờ vua, cờ tướng với nhiều đối tượng giỏi cờ khác nhau như các anh chị sinh viên là kỳ thủ có giải thưởng tại các cuộc thi cờ, đặc biệt tìm cơ hội để được "tỷ thí" và học hỏi với những kỳ thủ vỉa hè đầy đam mê và nhiều mẹo mực v.v...

Sự tiếp cận đa dạng, bắt đầu sớm, bền bỉ giúp não bộ của Minh Khuê được tập rèn liên tục thói quen tư duy logic, thói quen vạch so đồ từ 2 đến 4 bước đi trong bán cầu đại não, thói quen nhớ và nhìn dãy số một cách nghiêm túc, thực tiễn, không bị ảnh hưởng của kiểu tư duy "ghi nhớ ngôn ngữ".

Sự rèn luyện có nhiều hứng thứ, khám phá, tự tin, tuần tự tiệm tiến, không nôn nóng, không kỳ vọng cụ thể... khiến chất lượng học môn toán nói riêng và các tố chất phẩm chất như sự nghiêm túc, tư duy thực tiễn, tính kiên nhẫn, bền bỉ v.v... của Minh Khuê có những tiến bộ vượt bậc, hoan hỉ và tươi tắn.

## Kết luận:

Mặc dù, không phải "đúc" ở bất cứ lò luyện thi nào, nhưng Minh Khuê lần lượt thi lên cấp hai vào các lớp chuyên chọn nổi tiếng ở Hà Nội cả ba môn: Toán - Văn - Anh một cách vững vàng, dù không phải là thủ khoa. Cuộc thi vượt cấp lên cấp ba cũng thế, Minh Khuê không theo các lớp luyện thi nảy lửa, vẫn duy trì học tập kiên trì các môn khác nhau, nhưng rồi, cô bé vẫn lọt vào các lớp chuyên, dù điểm không quá cao.

Quan điểm của tôi về các cuộc thi, là coi đó như một chiếc ba-ri-e cần vượt qua, là một thực tế khách quan của xã hội loài người, nên không lảng tránh, chối bỏ hay phản ứng cực đoan. Quan trọng hơn, "thi cử" được chúng tôi coi là tình huống hoàn hảo, để con gái tập dượt dần kỹ năng chuẩn bị chu đáo, khả năng bật cao hơn, bình tĩnh hơn, nhìn rõ các đối thủ cuộc thi, khiêm nhường học hỏi, giúp Minh Khuê có được kinh nghiệm, ngày càng có tâm thế vững vàng, tỉnh táo để tư duy, làm việc, sáng tạo và hoàn tất các phần việc một cách tốt nhất, ngay cả trong áp lực thi cử.

Tẫt nhiên, tôi cũng hiểu rằng, mỗi cuộc thi đều có những tiêu chí riêng để chọn lọc đối tượng theo mục tiêu đề ra, do đó, xét ớ góc độ sáng tạo, đam mê và giác ngộ chân lý khách quan, thì thi cử là một rào cản của tự do sáng tạo.

Vì thế, tôi chủ trương vẫn cần phải học để hướng tới thi cử nhưng không nhất thiết phải theo đuổi mục tiêu vượt qua các cuộc thi với điểm tuyệt đối hay thủ khoa. Bởi vì, để đạt mức điểm tuyệt đối hoặc tiệm cận sự tuyệt đối, đứa trẻ cần dành toàn bộ thời gian, năng lực tư duy, sức lực để học luyện, học nén, sao cho khớp nhất, thấu đáo nhẫt tiêu chí tuyển chọn của cuộc thi, điều này dẫn đến lãng phí tiềm năng cũng như thời gian của trẻ.

Khi trẻ theo đuổi để kỳ vọng cao nhất tiêu chí cuộc thi, chúng bị đánh mất sức sáng tạo, đà sáng tạo mà lẽ ra chúng sẽ có được nếu học để khám phá và đam mê.

Thực tiễn cho tôi nhận thấy, sau khi hào quang của cuộc thi đã tạm lắng, cuộc chạy maraton đường dài trong hấp thu việc học hàng ngày đã bộc lộ điều này: những bạn đạt điểm thủ khoa chưa hẳn đã là những bạn có sức sáng tạo, sức bứt phá ngoạn mục, đôi khi đuối đần rồi chìm hẳn. Những bạn điềm đạm với mức điểm đủ đỗ, đủ vào lớp lại có sức bật, sinh động, hứng thú với việc học hơn, hiệu quả vì thế sẽ mang giá trị bản chất và bền vững hơn rất nhiều.

Chương 3
TIẾNG ANH
Làm CHỦ NGÔN NGỨ THỨ HAI
NHƯ TIÉNG ME ĐÉ

## "Chúng tôi" chỉ học thứ tiếng Anh chuẩn!

## Thế hệ trẻ phải sở hữu tiếng Anh chuẩn!

Mùa hè năm 2014, trước khi Minh Khuê sang Harvard, chúng tôi đã có khoảng thời gian rất êm đềm bên nhau. Một buổi sáng, trong khu nghỉ dưỡng thanh bình và tuyệt đẹp, chúng tôi đọc được bài báo trên tờ điện tử Vnexpress.net, bài báo thu hút nhiều người quan tâm vì nó đặt ra vấn đề nóng bỏng của xã hội: "Học tiếng Anh có cần hướng chuẩ?".

Người viết là một cá nhân có hiểu biết và từng học tập, làm việc ở nước ngoài, nhưng quan điểm của anh ấy về học tiếng Anh trong bài viết khiến tôi cảm thấy có điều bất ổn.

Toàn bộ thông điệp của anh ấy là: "Người Việt Nam không nên quá chú trọng vào vấn đề học tiếng Anh chuẩn: phát âm chuẩn, từ vựng chuẩn, cấu trúc ngữ pháp chuẩn Anh - Anh. Hãy nhìn xem, những người thuộc các quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Úc, Singapore, Hong Kong v.v... họ đều không nói thứ tiếng Anh chuẩn, nhưng rõ ràng, họ đã làm nên những nền kinh tế rất sôi động, năng động và phát triển".

Quan điểm của người viết đã nhận được khá nhiều sự đồng tình thông qua những bình luận và lượt chia sẻ. Tôi mang băn khoăn của mình trao đổi cùng con gái với tinh thần rất cầu thị, tôi hỏi: "Bằng trải nghiệm của mình, con có thể cho mẹ biết ý kiến của con?"

Thư thái là tĩnh lặng trong một bữa sáng bình yên và nhẹ nhàng, có hương vị của ly cà phê thoang thoảng trong làn gió sớm, bên bờ
biển biếc miền Trung, Minh Khuê đã nói với tôi rất từ tốn: "Anh ấy (ý của Minh Khuê là quan điểm của người viết) có những điểm hợp lý và nhiều điểm không hợp lý".

Và Minh Khuê tiếp tục phân tích.

- Sự hợp lý có thể được nhìn nhận, đó chính là quan điểm học tiếng Anh ấy có vẻ dễ thở và nhân ái đối với những người đã lớn tuổi như mẹ. Những người không còn nhiều thời gian để bắt đầu từ "chuẩn" thì việc học để có những năng lực giao tiếp một cách thông thường, đáp ưng cho những hoạt động di chuyển đi lại và giao lưu là chính. Con thấy, đây là một điểm rất thuyết phục và nên ghi nhận.
- Sự không hợp lý đó chính là nó có thể tạo nên một sự nhầm lẫn và đi tới quyết định sai lầm nghiêm trọng đối với thế hệ trẻ trong việc hướng tới sở hữu chiếc chìa khóa ngôn ngữ để vươn ra toàn cầu.

Sự so sánh "Hệ thống tiếng Anh lệch chuẩn" của các quốc gia, cộng đồng cư dân lớn, có nền kinh tế ổn định với việc người Việt được phép lệch chuẩn tiếng Anh là không tương xứng. Bởi vì, một bên tiếng Anh không chuẩn đã trở thành một phong cách ngôn ngữ mang tính quốc gia, thuộc về quốc gia, được chấp nhận, thừa nhận trên phương diện quốc gia, thể hiện trong hiến pháp và ngôn ngữ lập pháp. Ví dụ người ta thường nói tiếng Anh - Ấn, tiếng Anh Singapore v.v... và do đó sự lệch chuẩn ấy đã trở thành một hệ thống được nghiên cứu và được thừa nhận đương nhiên... Trong khi đó, ngôn ngữ chính thống, ngôn ngữ quốc gia của Việt Nam không phải là tiếng Anh lệch chuẩn, do đó, khi chúng ta bị lệch chuẩn thì chúng ta bị mất phương hướng và thứ tiếng Anh lệch chuẩn tự phát đó sẽ không thuộc về hệ thống nào hết. Đây là một suy nghĩ nguy hiểm, khiến việc học tiếng Anh trở nên thiếu nghiêm túc và hiệu quả với giới trẻ bây giờ.

Những suy nghĩ rất thấu đáo, có trách nhiệm của Minh Khuê khiến tôi cảm nhận được sự trưởng thành và hiểu biết sâu sắc của
con gái về ảnh hưởng, tác động của trình độ tư duy ngôn ngữ, của năng lực biểu đạt ngôn ngữ đối với nội lực quốc gia, cũng như nội lực của bản thân mỗi cá thể.

## Đừng khiến trẻ phải học thứ tiếng Anh "lệch chuẩn" vì quá nôn nóng và thiếu hiểu biết

Bài báo về quan niệm học tiếng Anh "không cần chuẩn" đó khiến tôi liên tưởng tới rất nhiều hình ảnh trong cuộc sống, khi những người mẹ, người bà đang ngày ngày nỗ lực phát âm thứ "Tiếng Anh bồi": "Nào con nói tiếng Anh cho mẹ (bà) nghe nào!". Đứa trẻ bập bẹ, tiếng Việt chưa sõi, phát âm theo một cách ngô nghê.

Những người mẹ còn rất trẻ, những người bà chưa già cứ cố gắng, cứ nhồi nhét thứ tiếng Anh lệch chuẩn lên tâm trí đứa trẻ; hay tinh vi hơn là gửi những đứa trẻ đó vào một dự án "giáo dục sớm" nào đó, đang mọc lên nhan nhản ở khắp các đô thị, nhằm đáp ứng sự nôn nóng của những bà mẹ ngay cả khi đang mang thai, đã kỳ vọng con mình phải siêu tiếng Anh, nhưng lúng túng, chẳng biết sẽ giúp đứa trẻ đạt tới điều tuyệt vời đó bằng cách nào? Ở nhưng trung tâm, dự án tiếng Anh sớm dành cho trẻ chưa qua thời nhũ nhi ấy, buồn thay, người phụ trách dạy tiếng Anh cho bé, cũng đang sở hữu thứ tiếng Anh chưa chuẩn.

Chứng kiến những điều tương tự hàng ngày trong cuộc sống, tôi có một khao khát là nói vào tai họ điều này: "Trời ơi, giá như bạn ngốc hẳn như tôi đây, giá như bạn hoàn toàn không có chút 'bập bẹ chệch choạc' nào thứ tiếng Anh lệch chuẩn, hẳn là bạn sẽ khiêm nhường, cầu thị hơn, hẳn là bạn sẽ biết tìm kiếm giá trị đích thực, để dẫn dắt con cháu bạn, sao cho đứa trẻ được tiếp cận, được thụ hưởng một nền giáo dục Anh ngữ đúng chuẩn nhất!"

Đôi khi, sự chân thành thú nhận: "Tôi không biết" lại là cách tốt nhất để chúng ta học hỏi và cầu thị thực thà, để chúng ta thu phục được tâm tuệ của những người thầy giỏi khi bạn làm họ xúc động trước thứ tình yêu tận hiến của bạn dành cho đứa trẻ, khi bạn thành
thực cầu thị trước họ, chắc chắn nhũng người thầy ấy sẽ dốc lòng truyền thụ kiến thức cho đứa trẻ của bạn!

Tiếng Việt ngọng nghịu, tiếng Anh lệch chuẩn, phải chăng, do thiếu hiểu biết một cách sâu sắc, thiếu nhận thức có cơ sở khoa học, mà hiện tại vẫn còn rất nhiều người nôn nóng, bồn chồn để dẫn tới việc "nhồi nhét" cho đứa trẻ của họ thứ tiếng Anh lệch chuẩn cẩu thả như thế?

Tôi, một người không sở hữu ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh, nhưng hoàn toàn tự tin trong quá trình dẫn dắt con gái mình, để cô bé dần sở hữu thứ tiếng Anh đích thực, sở hữu chiếc chìa khóa vàng, giúp Minh Khuê chủ động và hoan hỉ trong thế giới học thuật, trong cộng đồng bạn bè - những người thuộc về văn hóa ngôn ngữ đó. Ở một mức độ nào đó, bây giờ cô bé đã có được cảm giác tự do, bay bổng với ngôn ngữ thứ hai của mình, làm chủ nó - với Minh Khuê, tiếng Anh cũng tuôn chảy dạt dào như tiếng mẹ đẻ!

Bí quyết thật đơn giản là hướng dẫn con học tiếng Anh với tinh thần kiên định "hướng chuẩn" và với thái độ dấn thân, trải nghiệm để thấm đẫm văn hóa của ngôn ngữ, thấm đẫm sức sống thời đại, sức sống hiện đại và hơi thở cuộc sống của thứ ngôn ngữ tiếng Anh chuẩn.

## Chuẩn bị một chiến lược cho quá trình phát âm tiếng Anh chuẩn: 1 tuối rưỡi đến 4 tuổi, luyện tập và ghi nhớ tiềm thức cách phát âm, ngữ điệu tiếng Anh chuẩn.

Đương nhiên, việc học Tiếng Anh vẫn nằm trong "chiến lược" rèn luyện năng lực "tư duy ngôn ngữ" và năng lực "biểu đạt ngôn ngư" của tôi dành cho con gái. Do đó, để con gái có một nền tảng vững vàng cho việc bắt đầu học tiếng Anh, đương nhiên, tôi đã rất nỗ lực và kiên trì những phương pháp chọn lọc để con gái có được tư duy ngôn ngữ và biểu đạt bằng tiếng Việt chuẩn mực. Nỗ lực các giao thức tình cảm, giao thức ngôn ngữ để tăng cường vốn từ vựng tiếng Việt cho Minh Khuê ngày càng dồi dào, phong phú và tươi mới.

Bạn nên lưu ý, nếu bạn muốn đưa trẻ của bạn giao tiếp một cách sinh động, diễn cảm, thuyết phục đự̛̣c đối tác bằng tiễng Anh, thì trước tiên, ưu tiên hàng đầu là bạn hãy hành động, khích lệ và hướng dẫn để con bạn sở hữu công cụ ngôn ngữ thứ nhất - tiễng Việt một cách tốt nhất, truyền cảm nhất có thể.

3 tuối Minh Khuê đã nói tiễng Việt một cách có biểu cảm, phát âm mạch lạc rõ ràng, vốn từ vựng tương đối phong phú, cách biểu đạt dí dỏm, có nhịp điệu.

Song song với việc phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ tiễng Việt, tôi cũng hiểu một cách thấu đáo rằng, có thể kết hợp bằng những hùnh thức sinh động và nhẹ nhàng, để đứa trẻ đồng thời phát triển thêm một ngôn ngữ nữa, tất nhiên tôi chọn ngôn ngữ thứ hai cho con gái là tiếng Anh.

Việc kết hợp phát triển thêm một thứ ngôn ngữ nữa khi con gái được 18-20 tháng tuối, là một quyết định sáng suốt, có ý thức của tôi, nhằm giúp cho não bộ của Minh Khuê được kích hoạt và làm việc tích cực hơn, hiệu quả hơn, thông qua quá trình rèn luyện cùng lúc tư duy về sự vật, hiện tượng, thế giới xung quanh bằng hai ngôn ngữ song song.

Đây là một bài tập rèn luyện năng lực tư duy, năng lực làm việc và sự khởi động các vùng não bộ một cách toàn diện. Nó chính là một phần quan trọng của triét lý giáo dục "Trí thông minh toàn vẹn" cho trẻ học để giúp trẻ phát triển tố chất - ở đây tôi nhấn mạnh là tố chất tư duy của não bộ! Việc tôi chọn tiếng Anh và cho con tiếp xúc, làm quen sóm với tiếng Anh không vì một nhu cầu nôn nóng, bồn chồn với kỳ vọng con có thể trở nên giỏi tiễng Anh một cách chóng vánh, như một ưu tiên hàng đầu mà hiện vẫn nhiều người nhầm tưởng.

Vì nhận thức sâu sắc như vậy, tôi chuẩn bị̣ chu đáo và đưa dần các hình thức luyện tiễng Anh vào cuộc sống hàng ngày cho con gái hết sức tuần tự. Nó đồng thòi là phần thưởng, là giaii trí, sung sướng của bé; vừa là những bài luyện não nhẹ nhàng, thuận theo hứng thú của đứa trė, không kỳ vọng, nhưng chắc chắn đó là phương pháp luyện nghe và nói tiếng Anh hướng chuẩn.

Từ khi Minh Khuê 1 tuổi rưỡi đến 4 tuổi, việc sưu tầm, lựa chọn những bộ phim hoạt hình của hãng Walt Disney USA, được tôi đặt nhiều ưu tiên, với tôi, đó là những "giáo trình" sinh động, tuyệt vời để phục vụ cho việc giúp con gái lắng nghe giai điệu, ngữ điệu, biểu cảm của thứ ngôn ngữ tiếng Anh chuẩn tại nhà, mỗi ngày Minh Khuê được xem hoạt hình Walt Disney phiên bản tiễng Anh chuẩn 60-90 phút chia làm 2-3 lần, mỗi lần 30 phút.

Chiếc ti vi tôi gắn trên tường khá cao, đạt chuẩn khoảng cách cho mắt bé là $3,5 \mathrm{~m}$ tại vị trí tôi đã định vị sẵn cho con, đương nhiên, bé không thể mon men đến gần ti vi được vì nó ở trên cao, nếu bé càng tiến đến gần, càng khó xem hình ảnh, do đó, bé tự nhận thấy rằng, ngồi tại vị trí mẹ đã quy định sẽ thoải mái và thích thú hơn. Bằng "mưu mẹo" ấy, tôi đã hạn chế thành công ảnh hưởng của màn hình ti vi lên tật khúc xạ mắt của bé - tật mà nhiều trẻ mắc phải, mắc nặng khi chưa vào tuổi học đường.

## Vi sao tôi chọn phim của hãng Walt Disney?

Vì tôi tin tưởng rằng, đó là hãng phim hoạt hình dành cho trẻ em chuẩn mực nhất. Theo tìm hiểu của tôi, thì chỉ những diễn viên gạo cội, những minh tinh đắt giá nhất Hollywood, những người có giọng nói truyền cảm nổi tiếng, phát âm tiếng Anh chuẩn, hoàn hảo mới được mời hợp tác lồng tiếng cho các nhân vật phim của hãng.

Chẳng hạn như, Walt Disney cho ra mắt khán giả nhỏ tuối bộ phim hoạt hình Vua sư tử (1994), kể về cuộc phiêu lưu của các loài động vật, lấy bối cảnh ở châu Phi, với phần lồng tiếng của những ngôi sao lừng lẫy nhất bấy giờ như: James Earl Jones, Matthew Broderick, và Jeremy Irons, phần nhạc phim của Tim Rice và ngôi sao nhạc pop Elton John v.v... Bạn thấy tuyệt không cơ chứ! Hiểu biết điều này rất quan trọng, vì tôi chọn phương án cho con gái xem phim hoạt hình Walt Disney hàng ngày là hình thức đầu tiên giúp con tiếp cận tiếng Anh.

Đương nhiên, tôi muốn con gái bé nhỏ của tôi được nghe, được tiễp cận với thứ tiếng Anh chuẩn, biểu cảm, khoan thai, trầm bổng, giàu chất thơ, giàu hình ảnh, phù hợp với tâm lý bé thơ, và có sức lay động tâm thức một cách mãnh liệt. Tất cả nhũng giá trị sinh ngữ ây, được phim hoạt hình Walt Disney chuyên chở, thông qua những đối thoại raŕt tự nhiên, thoải mái.

Với những tiêu chí này, bạn có đồng ý với tôi rằng, hãng phim hoạt hình Walt Disney là "đới tác" đáp ưng hoàn hảo cho bạn, cho dự án "dạy tiễng Anh" sớm cho đứa trẻ của bạn trong điều kiện Việt Nam không? Hay bạn có niềm tin rằng, những nguời mở lớp "dạy tiếng Anh sớm" cho các bé 18 tháng tuổi với mức phí thoáng nghe đã choáng váng, sẽ phát âm tiếng Anh chuẩn hơn (?) và dẫn dắt con bạn ân cần hơn chính bạn?

Một nhận thức rất sâu sắc rằng, cho trẻ xem phim hoạt hình có nội dung và biểu đạt nhân văn, là một hình thức học rất tuyệt vòi dành cho trẻ. Những hình ảnh ngộ nghĩnh, những hành động phá vỡ mọi giới hạn theo cách nhìn bình thường của người lớn, những diễn biễn câu chuyện bất ngờ, kịch tính theo rất đúng tâm lý của trẻ nhỏ. Do đó, phim hoạt hình Walt Disney luôn là sự cuốn hút đầy háo hức, say mê và sung sướng với trẻ nhỏ vì đưa chúng đến với thế giói tưởng tượng không giới hạn. Năng động, hoạt bát, trực quan, phá bỏ mọi nguyên tắc mà vẫn tràn đầy hình ảnh cuộc sống vui nhộn. Không chỉ giúp trẻ tiếp cận cách phát âm, ngữ điệu, giai điệu, từ vựng trong sáng đẹp đẽ, mà phim hoạt hình Walt Disney sẽ giúp bạn chuyên chở vào tâm hồn đứa trẻ của bạn những giá trị "văn học là nhân học" ngọt ngào sâu lắng. Có thể nói, Walt Disney là một quà tặng vĩ đại dành cho thế giới trẻ thơ và cho cả những nguời lón mang tâm hồn trẻ thơ, trong đó có tôi.

Tôi tìm kiếm sưu tầm những băng đĩa phim hoạt hùnh nổi tiễng của hãng Walt Disney, phiên bản tiếng Anh, như: Chú chuột Mickey, Vịt Donald, Nàng Bạch Tuyêt và bảy chú lùn, Chip 'n Dale và Humphrey the Bear, Nguời dẹp ngủ trong rùng, Alice ở xú sở thăn tiên, Peter Pan,

Cô bé lọ lem, Nàng công chúa và hoàng tủ Ếch, Một trăm linh một chú chó đốm, Gia đình mèo quý tộc, Chú ngựa Spirid, v.v...

Đây là những tác phẩm phim hoạt hình tuyệt vời, giành được nhiều giải Oscar bởi âm nhạc vô cùng hay, xúc động, những bài hát những bản nhạc phim tuyệt hay. Tác phẩm hoạt hình của hãng thường là phiên bản chuyển thể từ truyện cổ tích mà tôi vẫn đọc cho con gái nghe trước khi bé đi vào giấc ngủ, lại được đặt trên nền những bản nhạc cổ điển của các nhà soạn nhạc lừng danh như Tchaikovsky, Chopin, Mozart... khiến tâm hồn thơ bé của trẻ được lãng du trong những miền thánh thiện, thiên đường đẹp đẽ, và nhân văn vô cùng.

Phát hiện này, thấu hiểu này về giá trị của phim hoạt hình Walt Disney giúp tôi tự tin hoàn toàn khi sử dụng những bộ phim hoạt hình phiên bản tiếng Anh, không có phụ đề, không lồng tiếng Việt, như là một bài luyện tiếng Anh hàng ngày để giúp con gái luyện tập não bộ năng lực "nhớ tiềm thức" những phẩm chất sau:

- Lắng nghe và ghi nhớ phát âm chuẩn và biểu cảm bằng tiếng Anh.
- Quan sát và ghi nhớ cách sử dụng từ, mẫu hội thoại tiếng Anh trong văn cảnh, ngữ cảnh phù hợp, sinh động và biểu cảm nhất.
- Quan sát và ghi nhớ những đường nét hình họa sinh động và biến ảo, điều sẽ giúp trẻ thơ có được một nền tảng cho môn học vẽ về sau.

Được xem phim hoạt hình Walt Disney là thời gian vui thú, hấp dẫn và hồi hộp chờ đợi của Minh Khuê, nó hoàn toàn phù hợp với thời gian trong mỗi ngày tôi giúp Minh Khuê dần thành thục năng lực "nhớ tiềm thức" về ngôn ngữ thứ hai trên vỏ đại não: tiễng Anh chuẩn.

Tôi thực hành bài luyện thú vị hấp dẫn này cho con gái một cách kiên trì, bền bỉ, vì tôi nhận thức sâu sắc rằng: rèn luyện trí nhớ
tiềm thức cho não bộ của trẻ là điều tôi nên tiến hành chủ động, nên được thấu đạt trong nhận thức sáng suốt của người mẹ - người Thầy vĩ đại đầu tiên và không có quyền miễn nhiệm của con mình.

Ở giai đoạn nhũ nhi và ấu nhi, trên vỏ đại não của trẻ còn chưa xuất hiện nhiều nếp nhăn, vì hệ thống nhớ tiềm thức của trẻ chưa nhiều. Khoa học về giải phẫu não và các nhà bác học đã "tặng" các bà mẹ lời khuyên thông thái rằng: "Khi vỏ đại não đứa trẻ chưa có những nếp nhăn của sự nhớ tiềm thức, thì hoặc là bạn cứ để mặc những nếp nhăn tự xuất hiện theo dòng chảy cuộc sống, hoặc là bạn hãy chủ động giúp đứa trẻ rèn luyện để nó xuất hiện một cách có ý thức".

Bạn thấy sao, khiến một cá thể trẻ thơ có "trí thông minh bẩm sinh" bình thường trở nên có tố chất là một việc dễ dàng với nhưng người mẹ hiểu biết, có niềm tin và lòng kiên trì nhiệt thành tận hiến tình yêu dành cho đứa trẻ của cô ấy.

Tôi đã được khoa học thuyết phục và tôi tin tưởng vững chắc sự khai sáng này, do đó, tôi nỗ lực không mệt mỏi, kiên trì, không kỳ vọng, không hối thúc mà hoàn toàn dựa trên sự hứng thú để dành cho con gái những buổi luyện nhớ tiềm thức về tiếng Anh chuẩn. Chắc chắn, đây là điều rất có cơ sở và cần thiết.

Đó là một kịch bản không mới, không có gì là bí kíp và sáng tạo, nhưng hiệu quả thì luôn luôn đáng kinh ngạc, nếu bạn hiểu được co chế của nó. Cơ chế "Nhớ tiềm thức" khác với cơ chễ "nhớ có ý thức, chủ động" là ở chỗ: đây là phương pháp nhớ thụ động, đòi hỏi thời gian tập dượt cho sự ghi nhớ dài hơn nhiều, nhưng sự nhớ bền vững. Nếu người mẹ, người giáo dưỡng thấu đạt được cơ chế này, chủ động vận dụng nó để luyện tập cho não bộ đứa trẻ, và kiên trì bền bỉ, không nôn nóng, chỉ thực hành với niềm tin không gì lay chuyển, đễn một ngày, hiệu quả sẽ trả lời bạn, ngay khi bạn không chờ đón!

## Đừng bỏ qua giai đoạn huấn luyện nhớ tiềm thức

Nhớ tiềm thức là một cách nhớ không chủ động, không có ý thức, do đó để sự nhớ trở thành nếp nhăn trên vỏ đại não của trẻ,
bạn phải tiến hành những bài luyện lặp đi lặp lại vô số lần, theo những dạng thức không nhàm chán, không kỳ vọng, đến một ngày hiệu quả của sự nhớ ấy sẽ xảy ra, sẽ bừng nở mà không cần bạn phải ghi công, nó tự nhiên như hơi thở và bền vững sinh động như suối nguồn.

Để bổ sung và tăng cường cho việc huấn luyện "nhớ tiềm thức" vốn từ vựng ngữ điệu, ngữ cảnh, âm vực, nhịp điệu của tiếng Anh cho con gái bé bỏng của mình, tôi cũng sưu tầm khá nhiều nhũng đĩa ca nhạc thiếu nhi bằng tiếng Anh chuẩn mực, từ những người bạn đi công tác, làm việc ở Anh, Mỹ mang về tặng, cho, hoặc mua hộ.

Nhiều người từng nói rằng, môi trường của tôi đã tạo cho tôi những "may mắn" đó, ý là có điều kiện để có được nhũng "giáo trình" phục vụ luyện tập "nhớ tiềm thức" tiếng Anh cho con gái. Xin thưa, không hoàn toàn như vậy. Bạn hãy nghĩ khác đi rằng, khi bạn quan tâm và nhận thức sự quan trọng của một việc gì đó, chắc chắn bạn sẽ "đào bới" bằng mọi cách, ở mọi nơi để tìm ra phương án thực hiện, bạn sẽ móc nối mọi mối quan hệ để tìm ra người có thể giúp đõ̃ bạn. Tôi đã tìm ra được những người có thể giúp tôi mua những băng đĩa (ca nhạc và hoạt hình thiếu nhi) chuấn mực về tiếng Anh, bởi tôi hoàn toàn tin tưởng và vững tâm vào hiệu quả bền vững của những bài luyện "nhớ vô thức-tiềm thức" nhằm tăng cường năng lực ngôn ngữ tiếng Anh, thành nếp hằn lên vỏ đại não của bé yêu.

Quả nhiên, đến 4 tuổi, Minh Khuê trở thành một cô ca sĩ nhí, có thể véo von hát rất nhiều bài thánh ca nguyên bản tiếng Anh một cách rất hay, tràn đầy, dù có thể, cô bé không hiểu gì về nghũa. Vì sao vậy? Vì những âm thanh ấy, giai điệu ấy, từ ngữ ấy đã được thuần thục, tập dượt, lặp đi lặp lại, rất nhiều, rất rất nhiều lần thông qua việc xem hoạt hình và nghe ca khúc tiếng Anh, từ khi cô bé 1 tuổi rưỡi, đã trở thành nếp hằn trên vỏ đại não của cô bé - một "nếp hằn đầy giá trị" của "nhớ tiềm thức" vũ̃ng bền, hoan hỉ.

Như vậy, thời gian tôi chủ động tập luyện "nhớ tiềm thức" cho con gái, quả là không ngắn: 2 năm rưỡi! Nhưng bạn thấy đấy,
những bài luyện ấy có nặng nề không? Có vất vả với bé không? Chắc chắn là không rồi, chắc chắn không ai nghĩ đó là những bài luyện, chỉ riêng tôi biết rằng đó là những bài luyện một cách rõ ràng. Nó được tiến hành trong sự hứng thú, không gò ép, nên nó mang một hiệu quả bền vững mà không một giá trị nào về sau có thể đánh đổi được.

Điều này được minh chứng khi Minh Khuê học và làm việc tại trường Harvard, các bạn bè người Mỹ và nhiều vị giáo sư tôn kính mà Minh Khuê có dịp được làm việc cùng đều đã có những nhận xét rất trìu mến dành cho cô ấy: "Một nữ sinh bé nhỏ Việt Nam chưa từng du học phổ thông năm nào ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh, nhưng cách phát âm và văn hóa tiếng Anh của cô ấy hệt như một 'quý cô' London".

## \& Kết luận

Tôi muốn nhắc một chút về dự án "Trải nghiệm Anh ngữ và văn hóa Anh Quốc" 10 tuần của Minh Khuê mùa hè năm 2008. Đó thực sự là những tháng ngày trải nghiệm tuyệt vời và ý nghĩa. Biết bao điều đã được khai sáng và mở mang đầy hạnh ngộ. Bạn có tò mò không? Rằng, hai tháng rưỡi ở Anh Quốc những bài học Anh ngữ trên lớp của cô bé 11 tuối Minh Khuê là gì vậy?

Tôi đã hỏi con gái câu hỏi đó, khi cô bé trở về từ Anh Quốc. Và cô bé trả lời rất giản đơn: "Thầy giáo hướng dẫn rồi yêu cầu con lấy hơi và phát âm biểu cảm những câu nói trong văn cảnh, những hội thoại nào đó!". Tôi bảo: "Dễ thế sao?" Minh Khuê cười toe toét, trố mắt "hằm dọa" tôi: "Đó là một trong những bài học tiếng Anh khó nhất mà con từng học, mẹ ạ".

Rồi cô bé lí lắc kể cho tôi nghe: "Thầy giáo người Anh bảo rằng: 'Nếu em nói chuyện, hay thuyết phục thầy trong 5 phút mà mọi cơ mặt của em không mỏi nghĩa là em chưa thực sự nói Tiếng Anh chuẩn!'. Nhưng thực ra mẹ yên tâm đi, con luôn được những người Anh bản địa mà con gặp trên đường phố, nơi con đến, hay lúc con chào hỏi, đều tặng con một lời rất trìu mến: ‘Này quý cô bé
nhỏ dễ thương, cô bé từ đâu đến mà nói giọng Anh London tuyệt đẹp thế!'".

Thực ra, tôi cũng hiểu, lời khen ẫy thể hiện nhiều sự thân thiện và lòng bao dung của người Anh khi khích lệ và ghi nhận thái độ nỗ lực của đứa trẻ, hơn là nội hàm của câu nói, nhưng nó không phải không hoàn toàn có lý.

Tôi nhớ mãi câu chuyện Minh Khuê kể: "Lớp học tiếng Anh ấy có gần 20 bạn đủ các quốc tịch mẹ ạ: Pháp, Thổ Nhũ Kỳ, Việt Nam, Trung Quốc, Đan Mạch, Nga Tây Ban Nha, v.v... và khi thầy bảo rằng: 'Các em hãy trao đổi với nhau, giới thiệu cho bạn bè một món ăn của dân tộc mình.', chúng con hồ hởi lắm, ai cũng tranh nhau trình bày, nói, thuyết phục, nhưng vẻ như chúng con chẳng hiểu gì những lời của nhau, dù chúng con đều đang sử dụng tiếng Anh để giao tiếp.

Chúng con gân cổ lên, dùng cả ngôn ngữ thân thể để giải thích, để mô tả, để ra hiệu kèm theo thứ tiếng Anh mà bản thân đưa đến từ quốc gia mình, nhưng thật là thảm họa!

Tuy nhiên, khi từng bạn trình bày với thầy thì thầy hiểu hết và con đã hỏi thầy: "Tại sao lại như thế?". Thầy đã trả lời như sau: "Các em thấy đấy, tôi đang sở hữu một thứ tiếng Anh chuẩn, do đó tôi có thể hiểu và cảm thông được với thứ tiếng Anh lệch chuẩn của tất cả các em, tôi có thể nâng đỡ và dìu dắt các em, nhưng nếu các em đều lệch chuẩn thì các em rất khó hiểu được nhau. Do đó, chúng ta cần phải nỗ lực để hướng tới chuẩn của tiếng Anh sinh ngữ".

## Chủ đọng "sang tao" co họi giao tiép: cách dễ nhấ đé trẻ hâp thụ tiéng Anh sinh ngả̛ hiẹu quà!

## Tạo cớ hấp dẫn để gợi câu chuyện

Ấy là một buổi sáng Đà Lạt, nắng xiên qua những tán thông, chảy thành vệt huyền ảo trên những bồn hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp.

Chúng tôi chuẩn bị ra sân bay để trở về Hà Nội và tôi biết chắc chắn chiều hôm đó Minh Khuê có một buổi học tiếng Anh tại Hội đồng Anh - British Council (B.C). Tôi dắt tay con ra vườn và hái một cành hoa cẩm tú cầu đẹp nhất. Chúng tôi nâng niu trên tay, trên cả hành trình bay từ Đà Lạt về Hà Nội, bạn có biết nó đặc biệt thế nào không? Chiều hôm đó, khi Minh Khuê đến B.C học, tôi nói với con rằng: "Hãy mang bông hoa này đến tặng thầy Johnathan nhé, chắc chắn là thầy rất thích con ạ!".

Bạn có thể ngạc nhiên về cử chỉ của tôi, bạn có thể khó hiểu vì sao, một người phụ nữ lại đề nghị con gái của cô ấy mang hoa đến tặng thầy giáo của nó? Nhưng Minh Khuê lúc đó mới 10 tuổi, đã hoàn toàn hiểu và hợp tác với mẹ.

Quả nhiên, khi Minh Khuê đến lớp và trao tặng thầy bông hoa kỳ thú mà thời đó, Hà Nội chưa có, thì đó là một cái cớ thật tuyệt vời để con gái tôi và người thầy bản ngữ của cô bé, có được một giao thức tình cảm, những câu chuyện mới mẻ, sinh động, hấp dẫn về loài hoa cẩm tú cầu, "Loài hoa này có nhiều ở Anh Quốc không?", "Vì sao loài hoa này lại có mặt ở Đà Lạt?". Và thế là, một chủ đề "Những người Pháp và những loài cây ôn đới di thực đến Việt Nam
như thế nào?" đã được người thầy ấy đề cập trong buổi học, thật sinh động và tươi mới!

Khi những trao đổi thú vị của hai thầy trò tự nhiên diễn ra, những vấp váp trong lúc tìm từ vựng, vấp váp cách biểu đạt của Minh Khuê, sự nỗ lực lắng nghe và hỗ trợ, gợi ý chữa lỗi cho cô bé của thầy Johnathan v.v... chính là lúc tiếng Anh sinh ngữ tràn vào tâm hồn và trí tuệ Minh Khuê nhiều nhất, vốn từ vựng được phong phú lên nhanh nhất.

Bạn thấy đấy, học tiếng Anh (cho trẻ nhỏ) trước hết vẫn theo cách thức rất kinh điển: trẻ lắng nghe, hấp thụ bằng mọi giác quan, đưa về bộ nhớ tiềm thức của não bộ, rồi đến một lúc đủ thuần thục, trẻ sẽ bắt chước y chang những gì đã thâu nhận, đã được xử lý, ghi nhớ nằm lòng trong não bộ.

Mỗi bộ môn có những đặc thù riêng của nó, do đó, để đứa trẻ của bạn tiếp cận môn học đó một cách hứng thú, thoải mái, hấp thụ kiến thức có hiệu quả, và hiệu quả trên cả tuyệt vời, thì chính bạn, trong vai trò người Thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ, phải nỗ lực thấu đạt sự khác biệt trong phương pháp học và phương pháp ghi nhớ cho từng bộ môn ấy, để hỗ trợ đứa trẻ của mình.

## Những Người Thầy sinh ngữ"tình cờ"

Với bộ môn tiếng Anh, tôi ý thức sâu sắc rằng, Minh Khuê của tôi sẽ gặp nhiều hạn chế về môi trường. Bản thân tôi không có năng lực tiếng Anh, môi trường xã hội cũng rất chệch choạc, không đúng chuẩn; môi trường nhà trường cũng chưa thật "chuyên nghiệp" về cả giáo trình cũng như nguồn nhân lực chưa được tu nghiệp sinh ngữ một cách hệ thống. Do đó, trong vai trò người thầy dẫn dắt, tôi phải tự tìm kiếm một lối đi cho con gái mình. Trước hết, là từ nhưng nỗ lực giáo dục trong gia đình.

Để rèn luyện môn "nhân văn" bằng tiếng mẹ đẻ cho đứa trẻ của bạn, tôi kêu gọi các bạn nỗ lực thúc đẩy các giao cảm, giao thức
bằng ngôn ngữ với đứa trẻ, để tạo nền tảng cho vốn từ vựng, năng lực biểu đạt, năng lực tư duy ngày một nâng lên cho đứa trẻ ấy. Do đó, tôi nhấn mạnh hơn nữa việc rèn luyện năng lực chủ động giao thức, giao tế v.v... bởi đó là những yếu tố quan trọng, là chìa khóa vô cùng quan trọng, để đứa trẻ của bạn có thể học tốt môn tiếng Anh bản ngữ chuẩn mực.

Học ngôn ngữ, trước hết là để giao tiếp, và nhất định phải thông qua giao tiếp mà khiến trình độ, năng lực của ngôn ngữ ấy được nâng lên.

Hiểu được sự quan trọng của tính chủ động giao thức, giao tiếp sẽ giúp cho việc học tiếng Anh của con gái đạt hiệu quả cao. Việc đầu tiên và dễ dàng nhất đó là trong vai trò người mẹ, tôi đã nỗ lực giúp con rèn luyện tính chủ động, cởi mở, gọi mở cho những tình huống giao tiếp được xảy ra tự nhiên, vui vẻ, thú vị và hiệu quả.

## * TÌNH HUỐNG

Năm 2000, tôi may mắn được phỏng vấn một vị giáo sư, Trưởng dự án Việt Nam của trường đại học Kenedy (Harvard). Vị giáo sư thực sự là một người rất uyên bác và hiền từ, vui tính. Ông tỏ ra trìu mến và ghi nhận sự nỗ lực trong công việc của tôi.

Được lời khen của ông, một ý nghĩ lóe ngay trong đầu và tôi đưa ra đề xuất: "Thưa ông, tôi có một cô con gái rất đáng yêu, cô bé 4 tuổi và hát tiếng Anh rất hay. Cô bé có thể vẽ chân dung cho ông, chỉ cần ba nét bút thôi. Trong thời gian ông ở Việt Nam, lúc nào đó ông có thể cho con gái tôi được nói chuyện tiếng Anh với ông một lát hay không? Ông có thể từ chối vì điều này không quá quan trong!".

Đương nhiên là tôi cười rất tươi khi nói những điều đó với ông, tôi nhìn ông với ánh mắt như thể nói với ông ấy rằng, "Ông đừng từ chối nhé!". Vị giáo sư hiền từ đó không những không từ chối, mà tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, hoan hỉ. Ông nói: "Thật tuyệt, như vậy là bà đang chia sẻ với tôi một điều thú vị to lớn!".

Một buổi gặp gõ̃ thú vị đã diễn ra giữa cô bé với vị giáo sư và những người bạn của ông ấy. Nó không chủ diễn ra trong vòng vài chục phút hay nửa tiếng, mà nó đã diễn ra trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Những người bạn của vị giáo sư hiền từ, cũng sang Việt Nam từ Mỹ, đã vô cùng vui vẻ và hoan hỉ với một cô bé Việt Nam tí hon. Tôi nhận ra, cuối cùng, cô bé đã dẫn dắt buổi hội ngộ đó, cô ẫy hát và cô ấy nói những lời tiễng Anh hẳn là rất ngộ nghĩnh. Cô bé đã nói, đã hát bằng tất cả sự hồn nhiên, tự tin chân thành đến độ rất nhiều người có mặt trong sảnh lớn của khách sạn, đã vui vẻ cổ vũ cho cô bé đang líu lo bằng thứ tiếng Anh ngây thơ trong vắt.

## Dạy trẻ tự tin chủ động giao thức giao tiếp, bắt đầu bằng tiếng mẹ đẻ

Bạn thấy đấy, tôi nhận ra những hạn chế tại môi trường Anh ngữ tại Việt Nam. Tôi cũng nhận ra những hạn chế "khủng" của bản thân mình. Nhưng tôi không thụ động và tự ti. Tôi đã chủ động và nỗ lực chuyển hóa những hạn chế ấy và khai thác mọi tình huống cuộc sống để giành lấy cơ hội cho con gái giao tiếp thứ tiếng Anh sinh ngữ với những người bản ngũ̃, với văn hóa bản ngữ một cách thiết thực nhất.

Về nguyên tắc, để học ngoại ngữ nói chung và cụ thể là tiếng Anh, đứa trẻ phải nỗ lực giao tiếp, điều đó đã trở thành kinh điển rồi. Nhưng bạn phải làm gì để giúp đứa trẻ hiện thực hóa điều ấy? Khi Minh Khuê 4 tuổi, cô bé đã có được sự tự tin thoải mái và tin cậy khi giao tiếp với người nước ngoài, bởi tôi đã có ý thức tập luyện phong thái chủ động này cho con gái, từ khi Minh Khuê còn rất bé.

Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng, để đứa trẻ có sự tự tin chủ động trong các mối quan hệ và giao thức tình cảm, đó là một bài toán khó với nhiều bậc cha mẹ. Vì sao vậy? Vì bạn không hiểu được cơ chế của sự tin cậy, nguồn gốc của sự tự tin được bắt đầu từ đâu?

Khi trẻ càng nhỏ, bản năng sinh tồn khiến đứa trẻ bao giờ cũng kèm theo nỗi sợ hãi và cảnh giác với những người xa lạ. Để giải
tỏa điều này cho con gái, tôi luôn luôn khẳng định với con rằng, con luôn được an toàn vì con đã có mẹ. Những người mà hai mẹ con mình cùng gặp, nếu mẹ đã đồng ý thì con cứ nói chuyện bình thường, nếu mẹ đã đồng ý thì điều đó là luôn an toàn và con đừng lo lắng.

Trong cách thức dạy dỗ trẻ của nhiều người Việt, thường đi ngược lại cách tôi làm, bằng một thói quen rất phản khoa học, đó là muốn trẻ làm việc gì, thường kèm theo lời dọa dẫm, chẳng hạn như "Nếu con không làm điều này, nếu con không làm điều kia thì chú bộ đội, thì chú công an, thì ông bác sĩ sẽ bắt, hay ông hàng xóm sẽ trói cổ...", v.v...

Bạn nhận thẫy lời dọa dẫm có hiệu quả ngay vì đứa trẻ sẽ thực hiện điều bạn đề nghị. Đó là phản ứng của cơ chế tự vệ ở trẻ nhỏ, sẵn sàng thỏa hiệp với mẹ, thực hiện những điều mẹ yêu cầu để mong nhận được sự an toàn. Nhưng, sâu bên trong nội tâm đứa trẻ, từng ngày, từng ngày một, những lời dọa dẫm tích tụ trong tâm hồn khiến nó trở nên nhút nhát, sợ hãi, khép kín và ngại tiếp xúc. Tỉnh trạng này kéo dài, suốt thời thơ ấu của đứa tré, có nghĩa, bạn cứ "vô tư" lấy dần sự tự tin, an ổn của đứa trẻ; bạn vô tư lấy đi yếu tỗ "cần" để bồi đắp năng lực giao tiếp chủ động của nó; đương nhiên năng lực hấp thụ và học tiếng Anh của đứa trẻ cũng bị hạn chế rất nhiều. Tuy vậy phần lớn cha mẹ đều cảm thấy bản thân "vô tội" trước nhược điểm rụt rè, thụ động của con cái mình, bạn nghĩ: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính!" - thế thôi.

Tôi đã nghe rất nhiều người mẹ, và thực tế tôi gặp rất nhiều bạn trẻ được đánh giá là thông minh học giỏi, nhưng năng lực giao tiếp tiếng Việt hết sức hạn chế, do đó năng lực tiếng Anh của bạn ấy cũng hạn chế tương đương. Người mẹ của chàng trai ấy, có thể không nhận ra sự tương tác này, hạn chế trong tiếng Anh của bạn trẻ ấy nhiều phần có nguồn gốc từ giáo dục giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, trong giai đoạn tuổi thơ của bạn trẻ, có vấn đề.

Do đó, việc tập luyện tính chủ động giao thức ngôn ngữ, chủ động tạo cơ hội, cơn cớ để giao thức ngôn ngữ diễn ra một cách
tự nhiên, một cách thoải mái và hứng thú chắc chắn là con đường khiến việc học tiếng Anh trở nên hiệu quả, tự nhiên. Và rõ ràng, đó là thứ tiếng Anh sinh ngữ tuyệt vời nhất.

## - TİNH HUỐNG

Trong giai đoạn Minh Khuê học với thầy Samuel, một thầy giáo người London (Anh) trẻ trung vui tính (2002-2005), tôi biết người thầy trẻ này rất thích ăn sô cô la và hay mang sô cô la đến lớp học để dỗ lũ học trò nhỏ của mình, làm phần thưởng và tạo nên sự hứng thú trong giờ học.

Hôm ấy, tôi đi mua những hộp kẹo sô cô la rất ngon của $B i ̉$ và tôi làm một công việc rất "ngớ ngẩn" đó là đem nấu lại và đổ lại vào khuôn thành một cái bánh sô cô la kỳ quái nhất quả đất. Tôi làm tất cả những việc này trước sự ngỡ ngàng, tò mò, khó hiểu của con gái. Trước giờ đi học tiếng Anh tại Language Link Vietnam, tôi dặn Minh Khuê: "Này con, hãy mang cái bánh này đến cho thầy Samuel và bảo rằng đây là bánh mà mẹ của em làm để thầy chia cho các bạn!" Tôi còn dặn con rằng, hãy mô tả những việc kỳ quái của mẹ cho thầy nghe nhé. Tôi nháy mắt trước khi con bước vào lớp.

Quả nhiên, sau giờ học, Minh Khuê kể lại rằng, đó là giờ học vui nhất trên đời, "vì con đã kể lại toàn bộ quy trình làm bánh sô cô la của mẹ cho Samuel nghe và thầy giáo ôm bụng lăn ra cười. Mẹ ơi, cái quy trình làm bánh "kỳ cục" của mẹ liền trở thành đề tài tranh cãi mà thầy giáo đưa ra cho chúng con: "Người mẹ yêu con là người mẹ làm được tẫt cả mọi thứ; hay là vì yêu con, mà một người mẹ vụng về sẵn sàng làm mọi thứ, dù tồi tệ". Chúng con đã tranh cãi cả buổi không phân thắng bại. Vui ơi là vui, mẹ ạ!".

Tất nhiên, cuộc tranh cãi đó hoàn toàn bằng tiếng Anh, khi Minh Khuê mới 9 tuổi.

Dù bạn đã chọn cho đứa trẻ của mình một môi trường Anh ngữ chuẩn, dù đã chọn được thầy giáo Anh ngữ bản ngữ giỏi và nhiệt tâm, nhiệt tình, nhưng nễu đứa trẻ của bạn luôn thụ động, không chủ động giao tiếp, không hưởng ứng những giao tiếp ngôn ngữ
với thầy, thì mọi nguồn đầu tư: tiền bạc, thời gian, tâm sức của tất cả mọi đối tác đều trở nên vô nghãa.

Do đó, muốn hay không, nếu bạn khát khao đứa trẻ của mình hấp thụ tốt năng lực ngôn ngữ thứ hai - tiếng Anh, bạn hãy chủ động rèn luyện cho trẻ sự tin cậy, cởi mở và sẵn sàng giao thức ngôn ngữ! Không có cách nào khác.

## * Kết luận

Một người mẹ không biết tiếng Anh, nhưng khi cô ấy thấu đạt sâu sắc con đường tư duy và cách thức trưởng thành của "tư duy ngôn ngữ", thì người mẹ đó vẫn có thể thành công trong việc hướng dẫn và giúp đứa trẻ của cô ấy học tốt tiếng Anh.

Tất nhiên là tôi đã rất nỗ lực, rất cố gắng để thường xuyên "sáng tạo" những tình huống, những giao thức để hỗ trợ con gái ngày càng mạnh dạn hơn trong giao tiếp, phát âm, trao đổi bằng tiếng Anh với những người thầy, người bạn, trong những bối cảnh rất tự nhiên và không hề mô phạm.

Một sự thật, một sự lặp lại nhiều lần, đã làm cho cảm hứng và nỗ lực của tôi thêm mạnh mẽ, khi mà sau mỗi khóa học ở Language Link Vietnam và sau đó là ở Hội đồng Anh - British Council (B.C), những bức thư của thầy giáo gửi cho tôi, hay những lời nhận xét trực tiếp của thầy giáo dành cho con gái tôi, bao giờ cũng có những đánh giá rất đáng suy nghĩ: "Minh Khuê là một học trò rất đặc biệt! Cô ấy luôn tạo nên cảm hứng của buổi học. Sự nhiệt tình và chủ động giao tiếp của cô ấy, dường như đã trở thành tinh thần dẫn dắt không khí của lớp học, luôn như thế. Cô ấy rất nhiều tiềm năng!".

# Tiếng Anh sinh ngữ cần có thời gian đẻ "chín" cùng với trải nghiệm và tri thức trên nhiêu lĩnh vực! 

## Xin đừng lo lắng nếu con bạn không phải là thẩn đồng!

Là một người sử dụng tiếng Việt khá cẩn trọng, nghiêm túc ngay trong ngôn ngữ cuộc sống hàng ngày hay trong công việc, tôi hiểu sâu sắc rằng ngôn ngữ chỉ là con thuyền rỗng để chuyên chở hiểu biết mọi mặt, nó biểu đạt "tâm" và "tuệ" của người sở hữu.

Bạn thấy đấy, giải Nobel văn chương chưa từng được trao cho người quá trẻ, hay những thần đồng về ngôn ngữ nào đó! Câu nói vui truyền miệng trong xã hội lâu nay "Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu" dường như là một khái quát (thậm xưng) cho điều đồng nghĩa: "Cứ sở hữu nhiều vốn từ, tài ngụy biện, tài tưởng tượng, khoác lác, bịa đặt sẽ trở thành nhà văn, nhà báo!".

Đôi khi, tôi thường khôi hài với bạn bè, "Đi đâu, gặp người mới quen, đừng giới thiệu tớ là nhà văn nhà báo, tớ ngượng lắm!". Quả thật, nếu theo xu hướng quan niệm về tài ăn nói, viết lách đình đám kiểu trên, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có được thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Do đó, để một ngôn ngữ trở nên tuôn chảy, lịch lãm, nó cũng như cây trái, cần có đủ thời gian, cần tích lũy đủ trải nghiệm sống chân thực. Đó không chỉ là quan niệm, mà trở thành nguyên tắc ứng xử của tôi đối với ngôn ngữ, nó chỉ dẫn tôi một hướng đi mạch lạc, vững tin trong quá trình dẫn dắt, hỗ trợ con gái mình học tiễng Anh sinh ngư.

Cách đây chưa lâu lắm, truyền thông "dậy sóng" với một cháu nhỏ được gọi là "thần đồng" tiếng Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, khi cô bé ấy giành điểm cận tuyệt đối trong bài thi chuẩn hóa TOEFL - bài thi chuẩn hóa, nhằm kiểm tra năng lực tiếng Anh phổ quát, bằng cách kết hợp cả bốn kỹ năng ngôn ngữ quan trọng: nghe, nói, đọc và viết.

Một vài hiện tượng "thần đồng tiếng Anh" đang khiến nhiều bậc phụ huynh dường như bị hiệu ứng lan truyền, bị kích thích và hưng phấn quá mức. Họ cũng mong muốn đứa trẻ của mình sở hữu được năng khiếu bẩm sinh ấy. Họ đưa đứa trẻ tham gia nhũng bài test IQ , để tìm kiếm năng lực bẩm sinh. Trong khi, những nhà giáo dục chân chính khuyến cáo rằng các bậc cha mẹ không nên làm điều đó, không nên ám thị và mặc định điều rất phản giáo dục đó. Không thể thuyết phục được, nhiều bậc cha mẹ vẫn tìm kiếm mọi cơ hội, mọi hình thức để con được tiếp cận tiếng Anh sớm nhất có thể, ngay cả khi, họ còn chưa biết con mình sẽ học nói tiếng Việt ra sao?

Thần đồng Tiếng Anh, thần đồng ngôn ngữ trở nên "tiêu điểm" chú ý, háo hức và nhạy cảm trong suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ trẻ.

Thời gian đó, tôi có đọc được một bài bài viết khá điềm đạm, đáng chú ý như sau:
"Thi chuẩn hóa TOEFL nhằm kiểm tra năng lực tiễng Anh phổ quát của người đã thành niên, tức là nó đã nghiên cứu đến độ chín của trải nghiệm sống, học tập, lao động phù hợp để "sở hữu" khối từ vựng, cấu trúc ngữ pháp ấy là khoảng tuổi 18 trở lên. Do đó, khi những bạn nhỏ tuổi có thể nghe - nói - đọc - viết tốt trong bài thi chuẩn hóa TOEFL, thì điều đó chỉ mới nói lên năng khiếu học ngoại ngữ của bạn nhỏ ấy, chứ chưa nói lên chiều sâu, năng lực biểu đạt, năng lực tư duy sáng tạo của bạn nhỏ bằng thứ ngoại ngũ đó. Ngoại ngữ muốn giỏi, cần có thời gian trải nghiệm, lao động, dấn thân để 'chín' và tỏa hương đích thực'.

Tôi vô cùng tâm đắc với những quan điểm, suy nghũ điềm đạm và có trách nhiệm ấy. Và, trong khi rất nhiều cha mẹ đổ xô cho
con cái đi học, luyện tiếng Anh với quan niệm "chỉ cần giỏi Tiếng Anh" là bước vào thế giới của những nền kinh tế tiên tiến, là có thể gia nhập cộng đồng văn minh Anh ngữ.

Tiếng Anh - từ bao giờ, trở thành "độc chiêu", "tuyệt chiêu" trong suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ khi họ lên chiến lược đầu tư học hành cho con cái!.

Như tôi đã khẳng định ngay từ đầu, tôi quyết định chọn tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai cho con gái, bắt đầu những bài luyện nghe - nói "tiềm thức" cho con gái ngay từ rất sớm với mục đích được ưu tiên hàng đầu, đó chính là để luyện năng lực tư duy cho não, là cách tôi bước đi cùng triết lý giáo dục "Học để tăng cường tố chất, chứ không vì có sẵn tố chất mới được học!" - "tố chất" được hiểu toàn vẹn là tố chất não bộ, tố chất xã hội, tố chất con người, v.v... chứ không chỉ là việc nôn nóng mong con gái giỏi tiếng Anh.

Tôi thấu hiểu sâu sắc rằng, song song với việc học tiếng Anh sinh ngữ của Minh Khuê, tôi còn phải bồi đắp cho con gái những trải nghiệm cuộc sống về môi trường, thiên nhiên, lịch sử, địa lý, về con người và xã hội, về tình yêu và lòng từ ái bao dung; tôi cungg đồng thời phải kiên trì, tuần tự, để dìu dắt, hướng dẫn con gái bồi đắp từng ngày những hiểu biết các lĩnh vực khoa học khác nhau như: toán học, vật lý, hóa học, sinh học, âm nhạc, hội họa, v.v... Và tiếng Anh sinh ngữ luôn song hành, tương tác với những môn học khác một cách tự nhiên, không thể khác.

Nhiều dự án học song ngữ được hình thành, lan rộng trong xã hội thời gian qua với những luận điểm thuyết phục các bậc cha mẹ rằng, cho trẻ theo học những lớp dự án song ngữ như thế là một lựa chọn hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu học giỏi tiếng Anh trong khi vẫn đảm bảo bồi đắp được vô số kiến thức các lĩnh vực khác?!

Tôi có hai chị bạn thân thiết, tôi rất yêu quý họ. Họ đều là những phụ nữ trí thức, thành đạt trong xã hội với học vấn trên thạc sĩ. Họ là những bà mẹ có tình yêu tận hiến với con cái, cả hai từng du học ở châu Âu nhiều năm, cả hai đã chọn lớp học song ngữ cho con cái họ, khi chúng bước vào cấp hai. Và sau một năm, họ chia sé với
tôi rằng: "Thất vọng hoàn toàn và thật tiếc vì đã trót lãng phí thời gian, mà rất mệt mỏi và không hiệu quả!".

Vâng, tôi vẫn muốn nhắc lại với bạn câu ngạn ngữ châu Âu: "Để chiếc thùng gỗ sồi có thể hữu dụng và chứa được rượu, thì mọi thanh gỗ phải có độ dài bằng nhau!".

Tôi và con gái tôi bước đi có khác. Chúng tôi chưa bao giờ đặt tiếng Anh là mũi nhọn, là "độc chiêu", là "tuyệt chiêu" và nó không bao giờ được ưu tiên hơn trong 6 môn trụ cột, nhằm phát triển tố chất của trẻ mà tôi chủ trương: Nhân văn - toán học - âm nhạc (piano cổ điển) - hội họa - thể thao, rèn luyện thể chất - và ngoại ngữ (tiếng Anh).

## Trải nghiệm đáng nhớ với Language Link Việt Nam

Những năm từ 2002-2005, Minh Khuê được học tiếng Anh trẻ em tại Language Link Viet Nam.

Với cá nhân tôi, vào thời điểm đó, Language Link Vietnam là trung tâm Anh ngữ dành cho trẻ em tuyệt vời nhất. Có lẽ, vì lúc đó, Language Link mới vào Việt Nam, nên mọi chuẩn mực và cung cách làm việc, nhân lực đều hoàn hảo, phù hợp với tiêu chí mà tôi tìm kiếm: Con gái bé nhỏ của tôi được học tiếng Anh, giao tiếp, nghe và nói bằng tiếng Anh với thầy cô người bản ngữ. Được thấm đẫm trong môi trường sinh ngữ: học mà chơi - chơi mà học rất thú vị và phong phú.

Giai đoạn đó, Language Link có hẳn một bộ phận Anh ngũ̃ trẻ em chuyên biệt, hoạt động rất sôi nổi. Các thầy cô đều có bằng cấp đại học và có chứng chỉ sư phạm. Những thông tin về trình độ chuyên môn và quốc tịch của thầy cô được công khai cho cha mẹ học sinh lựa chọn. Đặc biệt, Language Link thời đó tổ chức nhiều câu lạc bộ rất hấp dẫn như câu lạc bộ hát tiếng Anh, câu lạc bộ diễn kịch bằng tiếng Anh, câu lạc bộ thời trang, v.v... đều do thầy cô bản ngữ phụ trách và hoạt động quanh năm.

Đây chính là cách mà Language Link rất nhân văn khi đưa hoạt động vui chơi, hoạt động nghệ thuật trở thành một kênh học tiếng Anh sinh ngữ hoàn hảo cho trẻ nhỏ. Ngoài thời gian học trên lớp với những người thầy như Samuel, thầy Lot... Minh Khuê còn tích cực tham gia cả ba câu lạc bộ ngoại khóa ấy, náo nức, hồn nhiên, thoải mái, thân ái, không ganh đua, không đố kỵ vì những thầy cô phụ trách chỉ cổ vũ và khích lệ sự cởi mở, thúc giục các bạn nhỏ tích cực giao tiếp, nói và nói tiếng Anh sinh ngữ.

Cùng những người thầy bản ngữ trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiệt thành, các câu lạc bộ nghệ thuật ngoại khóa bằng tiếng Anh ấy trở thành môi trường tốt để con gái tôi tăng cường tính tự tin, hoạt bát, hồn nhiên, dấn thân trải nghiệm với tiếng Anh sinh ngữ vui vẻ, thân ái.

Và, chính sự hồn nhiên dấn thân vui vẻ ấy khiến năng lực giao tiếp, bật nói tiếng Anh giao tiếp của Minh Khuê rất tiến bộ, khiến nhiều người kinh ngạc.

Đến năm 2005, chúng tôi đành tạm biệt Language Link Việt Nam vì ở đó không còn phù hợp với chúng tôi nữa. Đôi khi, nhớ lại điều này, tôi vẫn chạnh buồn; tôi vẫn có cảm giác nuối tiếc một điều gì đó tốt đẹp cứ vuột dần, xa dần... Nhưng có lẽ, việc đó đã trở thành thông lệ ở Việt Nam: nhưng tập đoàn quốc tế dù uy tín, sau khi vào Việt Nam một thời gian, họ trở nên hiểu và tiệm cận cách làm việc của Việt Nam hơn!

Dẫu sao, tôi vẫn luôn cảm ơn những tháng ngày trải nghiệm Anh ngữ sinh ngữ tràn đầy thú vị của con gái tôi ở Language Link, khi mà cô bé tý hon $7-8$ tuổi của tôi rất nhiều lần được sử dụng hình ảnh, đoạn clip để làm hình ảnh đại diện cho hoạt động Anh ngữ trẻ em ở Language Link thời bấy giờ.

Mùa xuân năm 2007, sau khi Minh Khuê đoạt giải Nhì Olympic tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5, cấp tiểu học của Hà Nội, trong đội tuyển "hùng hậu" của trường Thực Nghiệm lúc bấy giờ, tôi hứa với con gái: "Chúng ta tiếp tục phấn đấu, và nếu mọi việc đều như
dự kiến, hè năm 2008, mẹ sẽ thưởng cho Minh Khuê một chuyến du học và trải nghiệm hè ở Anh Quốc!".

Chúng tôi luôn bước đi trên một lộ trình có tính toán, cân nhắc và chuẩn bị kỹ luỡng. Tháng 6 năm 2008 Minh Khuê được tham gia một trại hè Anh ngữ hơn hai tháng tại Vương quốc Anh và Scotland.

10 tuằn trải nghiệm hoi thở Anh ngũ sinh ngư và nhũng khai sáng hiểu biết nhiều hon thế.

Để có được hơn 60 ngày trải nghiệm tiếng Anh noi bản địa với tất cả những gặp gỡ nguời dân bản xứ, văn hóa ứng xử, cũng như sinh hoạt hàng ngày của gia đình homestay, hai mẹ con tôi đã cùng lên kế hoạch, lộ trình để Minh Khuê chuẩn bị những kỹ năng, tìm hiểu kỹ lưỡng về nguyên tá̛c ứng xử của nguời Anh, đặc biệt là làm quen với triết lý ẩm thực đơn giản nhưng lành mạnh của ngưòi Anh.

Những chuẩn bị này, chúng tôi bắt tay vào thực hiện hơn một năm trước đó. Nhũng chuẩn bị kỹ luỡng đó đã giúp cô bé 11 tuổi hòa nhập với gia đình bản địa Anh Quốc rất tụ̣ nhiên và không gặp trở ngại nào!

Ngày đầu tiên được về sống tại gia đình homestay, bác Ann nữ chủ nhà đã thắc mắc: "Bác đang nghĩ, sao mẹ cháu không cho cháu sang Singapore sẽ gần hon rất nhiều?".

Minh Khuê đã trả lời: "Thưa bác, vì mẹ cháu nói rằng, ngôn ngữ là một cơ thể sống, là di sản văn hóa sống, là biểu tượng văn hóa dân tộc, nên muốn học giỏi ngôn ngữ nào đó, thì nhất thiết phải đến cội nguồn dân tộc đó, để sống và trải nghiệm trong văn hóa của ngôn ngữ đó".

Khi nghe xong những lời chắc là diễn đạt khá ngô nghê nhưng hồn nhiên và luôn tự tin của bé Minh Khuê, bác chủ nhà chọt lặng thinh, buông chiếc bát bác đang rửa trên tay, hồi lâu, bác trìu mến nói với Minh Khuê: "Cháu biết không, mẹ cháu là một nhà sư phạm tớt, vì thế, ta sẽ giúp bà ây bằng cách hỗ trợ cháu hiểu được văn hóa ngôn ngữ của người Anh!".

Những ngày tiếp theo, bác Ann, người đàn bà bận rộn và nhân hậu, một người mẹ có hai con đều du học tại ngôi trường Đại học danh giá Columbia (New York - Mỹ), người phụ nữ trung lưu vẫn đang là công chức chính phủ, đã dành thời gian đưa Minh Khuê dần vào những nguyên tắc - kỷ luật mềm vốn là nét ứng xử hàng ngày của người Anh, như: phong cách, phong thái thong thả trong bữa ăn (cách sử dụng dao dĩa, thìa, cách lấy thêm thức ăn, v.v... theo kiểu người Anh); vì sao và bằng cách nào để tiết kiệm nước, tiết kiệm điện? Cách lên kế hoạch mua hàng theo lịch giảm giá, cách thu xếp thời gian làm việc nhà, cách làm vườn, hoạt động thiện nguyện tại nhà thờ vào mỗi sáng Chủ nhật, triết lý ăn chay của bác Ann, v.v...

Cuộc chuyện trò bằng tiếng Anh bản ngữ của hai bác cháu: một người Anh bản địa, lịch lãm, kiệm lời và một cô bé người Việt nhỏ xíu, khi nghe Minh Khuê kể lại, khiến lòng tôi rất xúc động. Tôi cười mà biết rằng nước mắt lăn trên má mình ấm nóng.

Quả nhiên, đợt tham gia trại hè và học Anh ngữ của Minh Khuê tại Oxford, Anh, là một trải nghiệm sâu sắc, nhiều kỷ niệm êm đềm, và thật nhiều điều thú vị. Minh Khuê đã có được rất nhiều bài học hay và nhận biết đẹp đẽ, quý báu về thế giới, văn hóa, triết lý, đặc biệt là hiểu về lòng nhân ái đích thực từ chuyến đi này. Nó thêm khẳng định một khát vọng vươn tới, một hiện thực đầy khả năng để cô bé trở thành một công dân Việt Nam mang tầm nhìn toàn cầu tràn đầy và thân ái.

Tôi nhớ mãi một tin nhắn của Minh Khuê lúc đó cách xa tôi hơn 15 ngàn km như thế này: "Mẹ ơi, đôi khi con phải nén nỗi nhớ mẹ để hướng về phía trước. Vi con hiểu, mẹ chỉ hạnh phức khi con sống vui vẻ ở nơi con đến. Yêu mẹ lắm í, mẹ ạ!".

Dưới đây là "bản tổng kết" của con gái Minh Khuê viết gửi cho mẹ Âu, sau chuyến trải nghiệm Anh Quốc:
"Ở nơi xa mẹ hơn 15 nghìn km, nhũng ngày đó, con không có cách nào khác là phải nỗ lực giao tiếp bằng tiếng Anh và chỉ tiếng Anh mà thôi; và nỗ lực thực hành những điều mẹ đã dạy con ở nhà.

Và, đây là nhưng gì con ấn tượng nhất trong kỳ học hè tại Anh Quốc vừa qua:
v Người Anh trân trọng ngôn ngữ của họ và coi đó là một biểu tượng văn hóa dân tộc, do đó họ nói thứ tiếng Anh đẹp đẽ, hình ảnh, có triết học, họ không dùng khẩu ngữ cẩu thả. Con luôn được gọi một cách trìu mến là "quý cô", kiểu: "Chào mừng quý cô lên xe bus!" (chú thích: Con rất thích đi xe bus ở London). Do đó, nếu ai đó nói thứ tiếng Anh cẩu thả, người Anh sẽ tỏ thái độ khó chịu. Con đã chứng kiến điều này, khi một người mù bán báo nhắc nhở một người khác rằng anh ta làm ông ấy cảm thấy không thoải mái bởi thứ tiếng Anh cẩu thả của anh ta!

- Người Anh không lạnh lùng và "phớt ăng-lê" như cách người ta truyền miệng. Người Anh sống có nguyên tắc và nếu mình đáp ứng, tôn trọng những nguyên tắc ứng xử của họ, người Anh sẽ cho bạn thấy sự ân cần và thân thiện rất sâu sắc, thực thà.

Sau một tuần luôn biết lắng nghe lời chỉ dẫn của bác Ann một cách cầu thị và nghiêm túc, rồi thực hành đúng, con đã được bác "tín nhiệm" ủy quyền, trở thành người hướng dẫn, giải thích rõ ràng những nguyên tắc, nội quy ứng xử trong nhà của bác cho những bạn khác từ khắp các quốc gia đễn ở nhà bác, những người cũng đến từ các chương trình giao lưu văn hóa giống như con, mặc dù họ thường là những thanh niên lớn tuổi hơn con rất nhiều!

- Ẩm thực của người Anh là thứ nếu được viết ra, sẽ là cuốn sách về nghệ thuật ẩm thực mỏng nhất thế giới và những món ăn đơn giản của người Anh dễ học theo nhất thế giới!
- Sự cổ kính, những di sản cổ kính của người Anh đồng nghĩa với vẻ đẹp hoàn hảo, kinh ngạc, nghệ thuật đỉnh cao và có lịch sử rõ ràng; không giống như ở Việt Nam, nhưng gì được gọi là cổ kính thì đều xập xệ, cũ nát, buồn bã!
- Người Anh không cần giàu có vẫn học giỏi được, vì rất nhiều viện bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật, công viên đều "miễn phi" cho tất cả mọi người. Ngày nào con cũng thực hành tiếng Anh
sinh ngữ trên đường phố, via hè, cả trong công viên, viện bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật "đã đời" mà không phải mua vé vào!
- Người Anh có tinh thần xã hội sâu sắc. Hàng ngày, con vẫn từ nhà bác Ann trên đỉnh đồi, đi bộ khoảng 4 km , xuống bến xe bus để vào trung tâm. Bác Ann bảo: "Bác có xe và bác thuận đường con đi, nhưng con phải tự làm việc này, vì bác biết đó là một phần yêu cầu của những bài học mà con cần trải qua trong chuyến học hè này"

Tuy nhiên, có lần, có một chiếc xe con dừng lại, một người đàn ông thò ra nhã nhặn hỏi: "Này quý cô, có muốn đi nhờ xuống phố không?". Con đang giải thích với ông ấy rằng, "Tôi không muốn, tôi không cần..." thì lập tức xuất hiện một người phụ nữ, bác ấy nhìn người đàn ông và nghiêm giọng nói: "Thưa ông, ông biết rằng, việc ông đang làm là điều không được phép! Tôi đã ghi nhớ biển số xe của ông và sẽ báo lại cho cảnh sát biết việc này!".

Sau khi người đàn ông thanh minh gì đó rồi trờ xe đi, người phụ nữ này đã quay sang và dặn con như sau: "Cháu hãy nhớ lời bác, không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ cho phép mình được bước lên xe của ai đó, hiểu chưa?".

- Con đã nỗ lực sống bằng sự thành thật tôn trọng và yêu thương như mẹ dạy, nên con đã được yêu thương thật lòng!

Một tuần đầu ở cùng bác Ann, con đã ăn những thức ăn do bác ấy chuẩn bị cho: sữa tươi, bánh mì kẹp, rau xà lách tươi sống, cà chua tươi, táo, xúc xích, mứt, trứng luộc, v.v... Bữa trưa mà bác hướng dẫn con thu xếp mang đi học, con thường ăn một mình trên quảng trường, hay trong sảnh viện bảo tàng, cùng với lũ chim bồ câu thân thiện, những lúc ấy, con rất nhớ mẹ.

Những món ăn hàng ngày của người Anh không khoái khẩu theo cách người Việt, nhưng con nhớ lời mẹ dặn, người Anh đã ăn những thức ăn ấy nhiều nghìn năm và họ rất khỏe mạnh, cao lớn thông minh, cớ sao mình không ăn được?

Hàng ngày sau giờ đi học, trên đoạn đường đi bộ trở về nhà bác Ann, con ghé vào tiệm hoa tươi. Vào giờ đó, tức là sau $4 \mathrm{~h} 30^{\prime}$ chiều, tiệm hoa tươi hạ giá đến $80-85 \%$ nên rất rẻ. Con mua những bó hoa đã hạ giá, rồi mang về cắm vào bình hoa như cách mẹ vẫn dạy con ở nhà, con trưng bày trên bàn ăn và cả trong phòng ngủ của bác Ann... Bác thích lắm mẹ ạ. Bác còn bảo, con là một bông hồng nước Anh tuyệt đẹp, bác thường ôm con vào lòng.

Đến chiều thứ Sáu, bác Ann đãi con một bữa cơm kiểu Việt Nam với món thịt bò xào tuyệt ngon. Khi ăn xong, con ôm bác và nói: "Cháu cảm on bác! Vì bữa cơm ngon của bác làm cháu đỡ nhớ mẹ cháu hơn!". Bác Ann ngạc nhiên hỏi: "Vì sao bữa cơm lại có thể làm cháu đỡ nhớ mẹ cơ chứ?". Con giải thích rằng: "Vì hàng ngày, ở nhà mẹ cháu vẫn nấu cơm cho cháu ăn, nên sang đây, cháu vẫn nhớ mẹ khi đến bữa ăn ạ!".

Bác Ann đã cười và bảo: "Được rồi, từ nay, ngày nào bác cũng nấu cơm cho cháu ăn và để cả phần cho cháu mang đi cho trưa hôm sau, như vậy cháu sẽ thấy ta đang giống mẹ cháu ở Việt Nam, nhưng chỉ khác một chút thôi, rằng, ta là một người mẹ Anh Quốc!"

- Tình yêu của mẹ dành cho con là "tài sản" mà con không bao giờ sợ mất, nhưng hành lý là tài sản dễ mất mát nếu con mất tập trung, lơi là chú ý. Do đó, khi xuống sân bay, con biết, mặc dù mẹ phải đợi con lâu hơn, nhưng con biết kiểm soát điều đó, để nhận hành lý đầy đủ mới chạy đến với mẹ. Vì sự thấu hiểu này, nên suốt cả chuyến đi, con đã không bị thất thoát hành lý và giấy tờ tùy thân, như nhiều người trong đoàn mắc phải!
- Sau chuyến đi này, con đã lớn lên rất nhiều mẹ ạ và con càng thấy khao khát du học của mình ngày một cháy bỏng hơn. Con sẽ quyết tâm để quay lại nước Anh xinh đẹp!".

Thế đó, gần 10 tuần trải nghiệm toàn vẹn hơi thở và văn hóa sinh ngữ, cô con gái bé bỏng của tôi đã thâu nhận, thấm đẫm, chuyển hóa vượt bậc về ngôn ngữ thứ hai: tiếng Anh. Hơn cả tiễng Anh, có tới gần 10 điều "ẫn tượng" đúc kết mà cô bé 11 tuổi đã thấu đạt từ
chuyến đi, từ nỗ lực giao tiếp bằng thứ tiếng Anh sinh ngữ tràn đầy hơi thở cuộc sống!

Bây giờ, bạn đã hiểu vì sao tôi nói, học tiếng Anh không chỉ là học từ vựng và cấu trúc câu. Tiếng Anh không chỉ đơn thuần là học nói một ngôn ngư khác tiếng mẹ đẻ. Đó là một hành trình trải nghiệm, chuyển hóa và tràn đầy sức sống, hiểu biết tri thức, nhận thức cuộc sống văn hóa xã hội thật vẹn toàn xúc động!

Và, tôi vẫn muốn nhắc lại với bạn câu ngạn ngữ châu Âu: "để chiếc thùng gỗ sồi có thể hữu dụng và chứa được rượu, thì mọi thanh gỗ phải có độ dài bằng nhau!".

Tất nhiên, để con gái có được trải nghiệm Anh ngữ bản ngữ thấm thía, lay động và sâu sắc đến vậy, tôi đã nỗ lực vô cùng. Ngoài chuyện phải động viên để con gái có động cơ cố gắng, tăng cường năng lực giao tiếp tiếng Anh vững vàng hơn trong một năm kể từ khi lên kế hoạch, ngoài việc lo kiếm tiền sao cho chu toàn chi phí chuyến đi, tôi còn phải nỗ lực tìm kiếm một nhà homestay sao cho phù hợp với phong cách sống của gia đình, cũng như phù hợp với nguyện vọng của Minh Khuê và tôi về một người bảo trợ.

Tìm nhà homestay cho con cái trong những chuyến du học giao lưu văn hóa là công việc "nhức đầu" của không ít bậc phụ huynh, đôi khi dẫn đến thất bại và bực bội. Vì sao vậy? Vì bạn chưa hiểu rõ cơ chế nào đối với việc các gia đình được chọn làm homestay.

Theo tìm hiểu của tôi, có hai đối tượng chính được chọn làm homestay:

- Đó là những gia đình có điều kiện về phòng ngủ, kinh tế, thời gian, tinh thần muốn giao lưu đa văn hóa, lòng thiện nguyện và thiện chí tự nhiên.
- Hoặc ngược lại, đó là những gia đình trẻ, chưa thật vững vàng, đang cần sự hỗ trợ tài chính của chính phủ. Thông qua các chương trình đón học sinh - sinh viên quốc tế đến giao lưu, họ được hưởng những khoản cung ứng tài chính của chính phủ để bù đắp thêm cho
nguồn tài chính gia đình. Phần lớn những gia đình homestay nằm trong đối tượng thứ hai này.

Khi biết được cơ chế này, bạn sẽ tỉnh táo để có một lộ trình tuần tự, lâu dài, có thời gian để tìm hiểu, kết nối, chuyện trò với gia đình homestay, trước khi quyết định lựa chọn chính thức cho đứa trẻ của mình. Sự nỗ lực trong hiểu biết luôn là yếu tố dẫn tới thành công!

Đương nhiên, tôi không bao giờ quan tâm đến những dự án du học hè cho thiếu nhi, mà các cháu từ Việt Nam sẽ đi với nhau, ở với nhau, học với nhau, chỉ khác là chúng ta đưa nhau ra nước ngoài để tiến hành công việc nhiêu khê nhưng kém hiệu quả đó.

Người bạn lớn lâu năm của hai mẹ con tôi, người cùng tôi đón con gái Minh Khuê ở sân bay Nội Bài trở về sau chuyến đi mỹ mãn, đã nói những lời cảm động thế này: "Minh Khuê biết không, làm mẹ là một sự nghiệp khó khăn, nhưng làm một người mẹ thông minh và can đảm như mẹ Hải Âu quả thật là rất đáng khâm phục!".

Tôi không tự khoe mình, chỉ chia sẻ điều này, như một cách để bạn thấy rằng, mọi nỗ lực hành động trong hiểu biết sẽ đến ngày thành quả và được ghi nhận xúc động. Đó là hạnh phúc trên hành trình làm mẹ của tôi!

## Học để thi thố hay học để ưng dụng

## Cuộc phỏng vấn không thể nào quên

Vào một buổi trưa đầu tháng 12 năm 2013, khi tôi đón Minh Khuê tan giờ học, ở cổng trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, con gái báo tin rằng: "Con vừa nhận cuộc điện thoại từ trường đại học Harvard, thông báo cuộc hẹn phỏng vấn mẹ ạ!".

Điều này không giống như thường lệ vẫn diễn ra như chỉ dẫn trong hồ sơ ứng tuyển vào Harvard như sau: Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, thí sinh sẽ nhận được một thư điện tử hẹn phỏng vấn được gửi từ văn phòng tuyển sinh. Sau khi nhận được thư điện tử này, thí sinh tiếp tục liên lạc với người sẽ trực tiếp phỏng vấn bằng thư điện tử và những thông tin mà thư điện tử của văn phòng tuyển sinh đã cung cấp. Như vậy, Minh Khuê là một trường hợp khá đặc biệt.

Trưa hôm đó, tâm trạng của con gái khá lo lắng, cô bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, con không biết sẽ xoay sở thế nào với cuộc phỏng vấn này, vì con chưa bao giờ đối diện với nó."

Suy nghĩ hồi lâu, tôi nói với con gái: "Có một câu nói rất hay "vô chiêu là tuyệt chiêu!" - tức là không có chiêu nào ấy là chiêu tuyệt vời nhất con ạ. Sống và hành động chân thực là chiêu hay nhất. Đừng suy nghĩ về điều đó nưa".

Và tôi tiếp tục giải thích để con có được cơ sở và niềm tin như sau: "Với một vị luật sư, từng là cựu sinh viên luật của trường Luật Harvard, người đã từng là Trưởng bộ phận tư vấn luật trong Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ; với tuổi đời và tuổi nghề của ông ấy; với "trích ngang" mà trường Harvard giới thiệu về
ông ấy, chỉ nghe tên cũng biết ông là nhân vật đáng kính nể như thế nào? Với một người như vậy, mọi "mưu chước" đối phó, mọi kỹ thuật đối phó, "nhằm ứng phó trong tình huống phỏng vấn" mà các văn phòng tư vấn chào mời cung cấp, theo mẹ, thực sự rất vô nghĩa. Hơn nữa, nó có thể dẫn tới nguy hiểm khi yễu tỗ thiếu thành thật được sử dụng tới.

Theo mẹ, được diện kiến và nói chuyện với ông ã̃y đã là một hạnh ngộ lớn lắm. Con hãy nghĩ như vậy! Thế thì, con hãy thả lỏng và cảm nhận sự nhẹ nhõm vô cùng. Điều quan trọng nhất là hãy đối diện cuộc phỏng vấn với một tâm thế tự nhiên và thành thực nhất, bằng một thứ tiếng Anh mà con có được. Đương nhiên, tất cả những gì mà con thể hiện bằng nỗ lực nhất, thành thực nhất chắc chắn là cách để thuyết phục một con người sắc sảo và lịch lãm như ông ấy".

Theo dự kiến, cuộc phỏng vấn sẽ có thời gian là 45 phút như quy định, nhưng cuối cùng nó đã dài gần 3 tiễng đồng hồ.

Tôi bồn chồn đi lại trong sảnh một tòa nhà sang trọng bậc nhất Hà Nội. Tôi chờ đợi và lo lắng. Càng về sau, tôi càng khó kiên nhẫn, khi mà thời gian đã kéo dài gấp 3 lần... Có lúc tôi trở nên lo lắng. Cuối cùng, thì Minh Khuê cũng xuất hiện trước mặt tôi sau ba giờ đồng hồ "mất sóng". Gương mặt tươi tắn, bình thản, đôi mắt lấp lánh hân hoan. Và, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hai mẹ con ôm nhau, Minh Khuê cười toe toét nói với tôi rằng: "Mẹ chưa ngất à, con hình dung mẹ 'ngất như mất vé gửi xe máy' rồi cơ đấy." - cô bé đùa tinh nghịch, rồi nói tiếp: "Không phải là cuộc phỏng vấn mẹ ạ, đó là một cuộc trò chuyện thú vị vô cùng! Khi tiễn con ở cửa, vị luật sư đáng kính đã trìu mến nói với con rằng, 'Đây là cuộc phỏng vấn tuyệt vời và dễ chịu lắm. Cháu thực sự là một cô bé rất thú vị và là một ứng viên sáng giá!'."

Trời ạ, tôi hàm ơn vị luật sư lịch lãm, ông đã khiến cuộc phỏng vấn trở nên nhẹ nhõm đến vậy! Phải chăng, đó là biểu đạt của lòng từ ái? Sức mạnh trí tuệ và quyền lực công vụ đích thực được đặt noi một cá nhân minh tuệ, đã không biến ông trở thành nỗi run sợ của người được phỏng vấn.

Vâng, khi trí tuệ thực sự là minh tuệ, là tuệ giác, thì đó chính là nơi tràn đầy lòng từ ái rất tự nhiên, và do đó, đã khích lệ sự tự tin để Minh Khuê bộc lộ những hiểu biết của cô bé tự nhiên thoải mái nhất.

Nếu là bạn, bạn có thấy lòng mình hoan hỉ vì hạnh ngộ ấy của con cái mình không? Nếu bạn dẫn dắt đứa trẻ của mình đi trên con đường sáng thuần hậu, bạn hãy tin rằng, con cái bạn sẽ hạnh ngộ thiện duyên với những bậc minh tuệ trên hành trình của nó!

Vị luật sư đã rất khéo léo để dẫn dắt buối phỏng vẫn trở nên tự nhiên như một cuộc trò chuyện của hai người bạn. Bằng cách gọi mở về bức tranh lụa tuyệt đẹp treo trên tường, ông đã đưa ra gợi ý tuyệt vời để Minh Khuê trao đổi vui vẻ với ông những hiểu biết của cô bé về nghệ thuật và các các dòng tranh nghệ thuật trên lụa ở châu Á, vè̀ những bức tranh lụa - tác phẩm của cô ấy.

Rồi ông nhắc đến bản sao bức thư đề ngày 16-2-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Harry S. Truman, hiện đang được trưng bày ở viện bảo tàng tại Washington, D.C, thì đó là cách nhẹ nhàng ông gợi mở để Minh Khuê đưa ra quan điểm đánh giá của cô bé về Lãnh tụ Hồ Chí Minh:
"Thưa ông, theo cách nhìn của riêng cháu, Hồ Chí Minh là người kiên trì theo chủ nghĩa dân tộc rộng lớn, nó thể hiện ở đường lối đới nội mà Hồ Chí Minh chỉ rõ: 'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!' - đó là tư tưởng 'Đại đoàn kết dân tộc', đoàn kết mọi giai tầng xã hội vì mục tiêu quốc gia là trên hết và đường lối đối ngoại của Hồ Chú Minh cunng rất rõ ràng: ‘Độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ' (our goal is full independence and full cooperation with the United States)."

Vị luật sư còn "tỉ tê" rằng, vừa rồi, ông chứng kiến cảnh tượng cả dân tộc Việt Nam khóc thương vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông bảo, ông khá ngạc nhiên vì hiện tượng này, thù đó là cách ông gợi mở để Minh Khuê chia sẻ cách hiểu của cô ấy về "hiệu ứng xúc cảm lan tỏa" trong tâm lý xã hội, trước cái chết một nhân vật có sức ảnh hưởng xã hội, mang nhiều tâm tư xã hội đượng đại.

Minh Khuê nói với ông rằng: "Thưa ông, vạn người khóc đều có vẻ ngoài giống nhau, nhưng tính chất hóa học trong giọt nước mắt của mỗi người, có thể hoàn toàn khác nhau, bởi có giọt nước mắt tiếc thương, có giọt nước mắt buồn tủi, có giọt nước mắt day dứt và cả những giọt nước mắt do lây truyền cảm xúc người thân nữa ạ. Chẳng hạn, cháu cũng đã khóc ông Giáp vì cháu thấy bà ngoại cháu khóc ông ẫy thành thật, bà ngoại cháu đau khổ thành thật, nên cháu cũng thương lắm ạ."

Hay ông nhắc đến Nhà hát lớn Hà Nội với nhiều đêm trình diễn âm nhạc đại chúng, ca khúc đại chúng để ông muốn nghe Minh Khuê bày tỏ hiểu biết của cô bé về sự phát triển âm nhạc bác học thính phòng ở Việt Nam như thế nào?
V.v...

Trong lần gặp gõ̃ các học sinh một trường năng khiếu ở thành phố Hồ Chí Minh, một nữ sinh đã hỏi Minh Khuê: "Chị có thể cho em biết, em phải làm những gì để trường Harvard nhận vào học?".

Trước mấy nghìn bạn nhỏ háo hức và chăm chú lắng nghe, Minh Khuê đã cười rất hiền và nói ngay rằng: "Trường Harvard không đòi hỏi gì ở em cả, họ chỉ đơn giản quan sát để nhận thấy em làm được những gì theo cách đúng là em nhất!".

Câu trả lời của Minh Khuê, khiến tôi nhớ đến tinh thần buổi phỏng vấn ấy. Vị luật sư không hỏi gì cả, ông ấy chỉ đơn giản muốn biết, Minh Khuê có được những hiểu biết gì sâu sắc, những hiểu biết gì thuộc về cô bé, là của trí tuệ cô bé, và diễn đạt truyền cảm bằng tiếng Anh. Thế thôi.

Bạn có nghũ rằng, chỉ cần học thật giỏi tiếng Anh theo kiểu vượt qua mọi kỳ thi khủng nhất ở Việt Nam với số điểm cao nhất, cận tuyệt đối nhất là đủ để vượt qua những cuộc "chuyện trò" xương xẩu mang tính quyết định thế này?

Nếu bạn giống tôi, từng đọc, rồi nghe đi, nghe lại, thông qua lời dịch của con gái đoạn băng của vị Giám đốc tuyển sinh trường Harvard trả lời phỏng vấn tờ New York Times, ông nhấn mạnh nhiều lần rằng: "Nếu chúng tôi tuyển sinh chỉ dựa trên tiêu chí của điểm số

TOEFL, SAT v.v... thì đó quả thật rất rẻ rúng và tầm thường!". Khi đó, bạn sẽ thấy vững tâm để dẫn dắt đứa trẻ của mình đi trên một con đường mạch lạc và không bị nhiễu loạn trước câu hỏi: "Thế nào là người giỏi tiếng Anh?" Và thực chất, bạn sẽ hiểu bạn muốn đứa trẻ học tiếng Anh để phục vụ điều gì, để thi thố giật giải ở Việt Nam hay để chuyển hóa nó thành công cụ, để sở hữu và làm chủ nó thực sự?

Thời đại đã khác rồi, tiếng Anh nên được hiểu là "con thuyền rỗng". Và việc bạn có tài sản gì quý giá để "con thuyền ngôn ngư" chuyên chở hay không, lại là một câu chuyện khác!

## "Nếu giỏi tiếng Anh là học gạo và máy móc, thế thì con không có năng khiếu môn này mẹ ạ!"

Như vậy, để làm chủ ngôn ngữ thứ hai: tiếng Anh, thì không chỉ đơn thuần như cách mà nhiều người Việt vẫn nghĩ, đó là nỗ lực nhớ được khối từ vựng càng nhiều càng tốt, cấu trúc ngữ pháp thuần thục. Tất nhiên, điều đó là không thể khác, nhưng không phải là tất cả. Thật buồn là sự dạy và học tiếng Anh ở trường phổ thông hiện nay, cơ bản chỉ dừng lại có thế.

Sở dĩ, để Minh Khuê có thể nói chuyện với vị luật sư đáng kính về các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực như nghệ thuật hội họa, câu chuyện âm nhạc giữa xu hướng đại chúng và kinh viện - hàn lâm, lịch sử Việt Nam, đời sống tâm lý xã hội, v.v... bằng góc nhìn sáng tạo, khác biệt và có chúnh kiến như vậy... thì ngay khi Minh Khuê học lớp 8-9, tôi đã gợ ý cho con gái một điều tường minh rằng "Hãy nhìn nhận và tiếp cận những vấn đề về lịch sử, con người, văn hóa Việt Nam thông qua những tài liệu, bài báo, giáo trình, cách nhìn nhận của Âu - Mỹ, bằng văn bản tiếng Anh".

Tôi nhấn mạnh, vì chúng ta cần có cái nhìn tỉnh táo, khách quan và khoa học, nếu chỉ hài lòng với những giáo trình sẵn có của Bộ Giáo Dục Việt Nam, chúng ta sẽ phiến diện và thiếu tỉnh táo!

Vâng, tiếng Anh trong sự giao thoa và tác động với nhưng môn học về con người khác nữa, điều hiểu biết then chớt này, buồn thay, không phải nguồn nhân lụ̣c chuyên biệt ngoại ngữ nào cũng có đượ!

Quan điểm "giơi tiếng Anh" bây giờ đã đối khác, tiếng Anh là công cư, nó thực sự mạnh và lợi hại khi có năng lực tư duy nội hàm trong đó. Tồi nhận thức rõ ràng rằng, đây là thòi đại toàn cầu, cởi mở và quốc tế không nhìn chúng ta như những "con vẹt nói tiễng Anh" nữa.

Tuy Minh Khuê luôn dẫn đầu về tiếng Anh trong những lớp học của mình, nhưng rất nhiều lần, tôi nói với con gái của mình rằng, việc đánh giá thế nào là giỏi tiếng Anh, cunng như thế nào là một người giỏi văn, không hẳn chỉ dựa vào tiêu chí "thô so" là qua ba-rem điểm tại truờng.

Tôi còn nhớ hè năm 2011, khi Minh Khuê được một thầy giáo nhận hướng dẫn trong một thời gian ngắn, tôi đã vô tình được nghe câu chuyện giữa người thầy ấy với hai mẹ con một nữ sinh nổi tiếng Hà Nội về những giải nhất nhì các cuộc thi học sinh giởi tiễng Anh các cẫp. Tôi nghe thầy nhắc đi, nhắc lại nhiều lần rằng, cô bé ãy nên có nhiều trải nghiệm, nên có nhiều giao tiếp và hãy sử dụng bằng thứ tiễng Anh sinh ngữ, giản dị dễ hiểu, không cầu kỳ.

Khi cô học trò "ngô nghê" hỏi mẹ cô ấy tên của mã́y loài hoa được chưng trên bàn trước mặt, rằng đó là hoa thật hay hoa giá? Rằng, bạn ấy không thể phân biệt, không biết tên một vài loài hoa khá phổ biễn ở Hà Nội như hoa ly, hoa lan, hoa cúc, v.v... Nguời mẹ thanh minh: "Vi bạn ấy quá ham học, suốt ngày chỉ nghiên cứu tiếng Anh nên hơi... ngố!"

## Tiếng Anh "chay" và cơn nghiện giải thươnng

Quả thật, cô nư sinh ây rất ý chí, kiên định huớng tới một thú tiếng Anh "hàn lâm viện", đáp ứng xuaút sắc nhưng bài thi lắt léo với các mẫu câu đặc biệt, it sử dụng, it thông dụng.

Sau khi tiễn hai mẹ con nữ sinh - bạn nhỏ luôn là ứng viên xuất sắc của các giải thưởng quốc gia - người thầy đã giải thích cho tôi hiểu đại ý của cụm từ "hàn lâm viện" mà họ vừa dùng như sau: Nếu bây giờ, bạn đón tôi trước cửa nhà và cúi gập đầu trịnh trọng: "Cung kính tiên sinh quá bộ lại nhà chooi ạ!" - thì đó, chính là cách mà bạn nhỏ ấy đang sử dụng tiếng Anh trong những bài viết luận và hội thoại của cô ấy.

Thật dí dỏm! Cảm ơn thầy đã cho tôi có được cảm nhận sinh động về lối biểu đạt thiếu vắng sinh ngữ trong cách học và hấp thụ Anh ngữ hiện nay.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh các cấp, hai kỹ năng nghe và nói dường như bị bó qua một cách "đương nhiên" (các cuộc thi chỉ xoay quanh việc đánh đố các cấu trúc lắt léo, và một đoạn đọc hiểu, thễ thôi. Cảm hứng giảng dạy, cũng như học tập tiếng Anh hiện nay, tại các trường phổ thông trong nước chủ yếu vẫn đang tình trạng ấy. Tôi vừa hỏi chuyện mấy bạn trẻ là học sinh trường chuyên, suy nghĩ thực của họ về cách thức học tiếng Anh, họ cười, chép miệng:"Môn nào cũng học chay, riêng gì tiếng Anh đâu cô!". Những giải thưởng quốc gia, những giáo trình mang tính học thuật khá lắt léo nhưng thiếu sức sống... vẫn là nền tảng cho nền giáo dục tiễng Anh chay.

Tôi cũng phải thú nhận rằng, bản thân tôi và con gái nhiều lúc cảm thấy nao núng trước cách học và lề lối thi thố này. Đã có lúc, Minh Khuê thốt lên rằng con thực sự không thấy hào hứng với môn tiếng Anh, nó là kiểu học - nhớ máy móc, thụ động và không hề có sáng tạo nào cả. Những suy nghĩ này, thường đi kèm theo sau những cuộc thi tiếng Anh theo kiểu Việt Nam, đương nhiên nhiều lần Minh Khuê không thể đạt điểm tuyệt đối.

Thật may mắn, năm 2012, tôi có cơ duyên được gặp một vị nguyên là giám đốc tuyển sinh của một trường đại học nổi tiếng thuộc bờ Tây nước Mỹ, tình cờ trong câu chuyện, chúng tôi nhắc đến những giải quốc gia Việt Nam về môn tiếng Anh.

Bà đã chia sẻ chân thành: "Các giải thưởng, kể cả giải thưởng quốc tế về mọi lĩnh vực, thực chất chỉ là phần tham khảo, chúng
tôi nhìn nhận ở hoạt động và việc làm cụ thể của bạn. Riêng giải thưởng Quốc gia hay các cấp học sinh giỏi tiễng Anh của các bạn, nó không nhiều giá trị. Hãy hình dung, nếu bạn trình cho tôi chứng nhận giải nhất, nhì quốc gia Việt Nam về tiếng Anh, thì điều gì thuyết phục tôi hon, tờ giấy chứng nhận hay là câu chuyện bạn kể cho tôi nghe về điều gì đang diễn ra ngoài phố, tất nhiên là bằng tiếng Anh rồi, vì tôi rất giôi tiếng Anh mà!".

Bà nói và nở nụ cười vừa sâu sắc, thông minh và không kém phần lịch lãm!

Cuộc trò chuyện ngắn với người đàn bà nguyên giữ vị trí quyền lực tại một trong những ngôi truò̀ng đại học lớn của thế giới làm tôi liên tưởng đến chia sẻ tâm huyết của một bạn trẻ đang du học tại Mỹ, như sau:
"Bạn đừng quá tụ̂ tin khi bạn sở hữu những giải thưởng tiếng Anh tầm quốc gia ở Việt Nam nghĩa là bạn đã giỏi tiếng Anh! Bạn đừng quá yên tâm, khi điểm chuẩn hóa TOEFL hay SAT của bạn cận tuyệt đối, nghĩa là bạn giỏi tiễng Anh rồi... Chưa hẳn là như thế! Chỉ khi nào bạn tự tin hòa nhập vào cộng đồng bản địa, chỉ khi nào bạn cất tiếng thì đối tác thinh lặng để lắng nghe, họ nhìn vào mắt bạn, họ xúc động cùng bạn... và tuyệt vò̀i hon, ấy là khi họ móc ví ra để trao bạn những đồng tiền của họ. Vâng chỉ khi bạn thuyết phục được ai đó người bản địa sẵn lòng đưa tiền cho bạn vì một dự án cộng đồng mà bạn đang theo đuổi, khi ấy, bạn mới thật đáng tự hào về bản thân: 'Tôi oi, tôi giời Tiếng Anh thật rồi!"'.

Nền giáo dục như thế nào sẽ cung ứng cho xã hội những mẫu công dân tưong ứng! Tự huyễn tưởng rằng mình đã siêu tiếng Anh thông qua hệ thống định giá trong nước mà không hay biết rằng, chính thái độ nông nổi "tự sướng" ngớ ngẩn ấy đã khiến chúng ta lãng phí biết bao năng lương của tuổi tré.

Một thực tế khá phổ biến ở nhiều người trẻ du học tại nước ngoài, đó là sự co cự, khép kín trong cộng đồng nhỏ người Việt với nhau. Họ sống giữa một cộng đồng ngôn ngữ khác, chẳng hạn như Anh ngữ bản ngữ, nhưng họ luôn vọng về những tập tục, thói quen,

ẩm thực của người Việt. Trong sinh hoạt, họ nói với nhau bằng tiếng Việt. Họ giao lưu chủ yếu trong cộng đồng người Việt nhỏ bé đó...

Vì sao vậy? Vì họ không đủ năng lực và không nỗ lực trong việc sống dấn thân và trọn vẹn vào nơi mà họ đang sống. Họ không có khả năng hòa nhập và thích ứng với luật pháp, nguyên tắc ứng xử, văn hóa của người bản địa! Do đó, tuy là học tập và sinh sống ở bản địa, bản ngữ tiếng Anh, nhưng dường như, họ không có nhiều kết nối về văn hóa, về phong tục, tập quán cũng như những giao lưu, giao thức xã hội - tình cảm. Với tâm lý thiếu cởi mở và thiếu chủ động giao thức giao tiếp, họ bị hạn chế trong việc sử dụng, củng cố, phát triển tiếng Anh của mình.

Tôi có chị bạn mà tôi thương mến thực thà, dù quan điểm giáo dục con cái của chúng tôi rất khác nhau. Vọ̣ chồng chị đầu tư tiền bạc cho cô con gái sang Anh du học cả 4 năm phổ thông và 3 năm đại học, với tổng quỹ đầu tư học bổng "Má Ta chi" lên tới hơn 15 tỷ Việt Nam đồng. Cuối cùng, bạn trẻ ấy trở về Việt Nam. Chị chia sẻ, vừa lo cho cô nàng vào một nơi "ngồi mát" hưởng lương công chức khới điểm $85 \%$, chị cũng tốn ngót nghét hơn nửa tỷ nữa, rồi mua cho cái xe hơi làm của hồi môn... Thôi chị cũng an ủi là đã cho con vùng vẫy đủ cả rồi, giờ về yên phận kiếm tấm chồng cho mẹ yên tâm.

Tôi chỉ đơn giản kể, còn bạn sẽ suy ngẫm câu chuyện ở quan điểm của mình.

Đôi khi, lời chân thành rất khó nghe, nhưng nếu ngẫm nghĩ thật thấu đáo, bạn sẽ tỉnh táo, bình tĩnh, vững tin chuẩn bị từ sớm cho đứa trẻ của mình một hành trang tiếng Anh thực chất, bền vững, cởi mở và hướng tới cảm hứng toàn cầu... Dù xung quanh tràn ngập những nhiễu loạn thông tin, dù những chiêu thức quảng cáo tạo nên cơn sốt và áp lực, khi bạn đã thẫu hiểu cơ chế và con đường để đứa trẻ của bạn tăng tiến dần trên hành trình chinh phục ngôn ngữ thứ hai, bạn sẽ thấy thanh thản và hào hứng mà không mất phương hướng.

Có câu nói rất hay là "thanh tâm - viễn trí", nghĩa là nếu nội tâm bạn vững chãi, không bị nhiễu loạn, không tạp niệm, thì trí tuệ bạn sẽ sáng láng và thông thái để dẫn dắt con yêu của mình bước đi điềm tĩnh, tự tin.

## Lọ trình ưu tiên đé củng có bơn kỹ năng

## Tiếp tục rèn luyện năng lực Nghe, Nói, Hiểu theo cách tự nhiên của trẻ

Cần học cách phát âm chuẩn, nhớ tù̀ vựng và úng dưng chuẩn xác trong văn cảnh, ngũ cảnh chú chưa cần đúng chính tả tuyệt đối.
Hè năm 2004, lúc đó Minh Khuê vừa kết thúc lớp 2. Sau kỳ nghi hè sôi động, cô bé cùng các bạn bước vào kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm.

Cả hai chúng tôi "bị sốc" vì điểm của bài kiểm tra chất lượng môn tiếng Anh của cô bé chỉ nhận được 6 (-). Nguyên nhân là phần viết chính tả từ vựng, Minh Khuê đều mắc những lỗi nào đó trong mỗi một từ!

Lý do thì rõ rồi, một mùa hè với nhiều rất sôi động, hứng thú, với nhiều hoạt động Anh ngữ sinh ngữ, rất nhiều giao thức giao tiếp, rất nhiều hoạt động về ca hát nhạc kịch, thi đố vui, các trò chơi bằng tiếng Anh và cả những buổi học tiếng Anh... tất cả đều do nhũng người thầy bản ngữ dẫn dắt.

Đương nhiên, tôi hoàn toàn tin chắc rằng, năng lực giao tiếp và vốn từ vựng Anh ngữ của con gái tăng lên đáng kể, năng lực biểu đạt cũng rất tiến bộ, tự tin, biểu cảm lắm!

Tôi không yêu cầu Minh Khuê thực hành những bài tập viết chính tả từ vựng một cách có ý thức, mà nhấn mạnh cổ vũ con dấn thân hết mình trong các hoạt động giao tiếp Anh ngữ kiểu "học mà chơi - chơi mà học" để tăng cường phần "nhớ vô thức - tiềm thức"
các yếu tố ngữ điệu, ngữ âm, ngữ cảnh, những mẫu hội thoại, thông qua hoạt động trực quan sinh động với thầy giáo bản ngữ và bạn bè trong suốt ba tháng hè.

Bạn thấy đấy, một mùa hè sinh ngữ đích thực, sẽ bồi đắp cho đứa trẻ của bạn đâu chỉ vốn từ, đâu chỉ là số lượng từ mới được thực hành bằng cách nhớ chủ động, ý chí thông qua nhũng giờ ngồi cặm cụi tập chép từ vựng.

Một mùa hè sinh ngữ đích thực, đã bồi đắp cho cô bé 8 tuổi Minh Khuê của tôi những phẩm chất nhiều hơn bản thân hoạt động sinh ngữ, đó là niềm yêu thích thứ ngôn ngữ thứ hai - tiễng Anh; với những giao thức, giao tiếp thú vị, bồi đắp cho cô bé sự tự tin, tính chủ động dấn thân, thái độ cởi mở chan hòa, tâm thế thân thiện kết nối, chủ động làm quen và bộc lộ. Mùa hè sinh ngũ đích thực còn bồi đắp cho Minh Khuê những hiểu biết về nghệ thuật, cái nhìn ngạc nhiên, thú vị, về vai trò người Thầy - người chỉ dẫn, hướng dẫn rất tận tụy, ân cần mà khiêm nhường ra sao, v.v...

Thế đấy, trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, theo đúng quy luật phát triển, khi mà vùng não bộ chủ về tư duy "khái niệm - trừu tượng" chưa thực sự khởi động mạnh mẽ, thì mọi hiểu biết, mọi kiến thức bồi đắp cho trẻ không có cách nào tuyệt vời hơn là trực quan sinh động. Và tôi đành phải thú nhận rằng, riêng điều này, những người thầy Âu Mỹ giỏi và thành tâm hơn rất nhiều.

Tất nhiên, một mùa hè hồn nhiên, năng động nhiệt thành như thế là phù hợp với hoạt động lứa tuổi của con gái tôi lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nó lại "để lại" những khiếm khuyết khi bước vào kỳ sách hạch của hệ thống giáo dục "chay".

Là người dẫn dắt con một cách chủ động như thế, nên đương nhiên tôi cũng rất hạnh phúc với một mùa hè tràn đầy nắng, tràn đầy ánh mắt hân hoan vui vẻ của con gái. Tồi hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt bết tóc, ướt đẫm thứ mồ hôi chua mèm của nó sau mỗi giờ hoạt động... Thế nhưng điểm $6(-)$ của Minh Khuê đã trở thành một "thảm họa" đầu năm của lớp 3A. Giây phút bị "chê" một cách nghiêm khắc vì sự chểnh mảng học hành ấy từ cô giáo con gái, mặt tôi nóng bừng và cảm nhận một cảm giác bất lực, khó diễn đạt.

Tôi cũng là một người mẹ bình thường, nên cũng có chút nao núng và không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua những khó khăn về tâm lý.

Chỉ đến khi chúng tôi trở về tổ ấm của mình, khi tôi đang làm bếp thì nghe Minh Khuê nói chuyện qua điện thoại với thầy Samuel và véo von những câu chuyện bằng tiếng Anh rất vui vé, kèm theo hoạt cảnh, ngôn ngữ thân thể, ngữ điệu bổng trầm rất tự nhiên. Hình ảnh sinh động ẫy, đã ngay lập tức nhấn nút "xóa" trong não tôi những lăn tăn và nao núng của buổi chiều khi con nhận điểm $6(-)$.

Nhớ lại buổi chuều đó, mẹ một bạn cùng lớp Minh Khuê đã chia sẻ với tô̂i rằng: "Chị thật lãng phí thời gian. Em cứ mỗi ngày giao cho con bé 5 từ tiếng Anh mới trong sách giáo khoa và yêu cầu mỗi từ chép tràn một trang, thế là mỗi ngày riêng tiếng Anh, nó đã phải chép cho em 5 trang. Sau kỳ nghỉ, bé nhà em đã sở hữu ít nhất là honn 300 từ vựng. Chị cứ cho Minh Khuê lông nhông đàn ca sáo nhị mất hết thời gian". Tất nhiên, bạn nhỏ ây đạt điểm 10 trong bài thi kiểm tra chất lượng đầu năm.

Quan diểm "một mùa hè với 300 từ vựng" dược nhiều người theo đuổi và ủng hộ. Riêng tôi vẫn kiên trì hỗ trọ để giúp Minh Khuê có được một vốn từ vựng đưọc nhớ phần nhiều do tiềm thức là chính cho đến hết hè lớp 3 .

Sự nhớ có ý thức về từ vựng thời gian này chủ yếu được bổ sung từ các tiết học tại truờng và ở trung tâm Anh ngữ của con, tôi không can thiệp thêm sự hối thúc nào.

Đến giữa năm lớp 3 thì những sai sót về chính tả trong từ vựng của Minh Khuê dường như không còn nữa. Tôi tin rằng, vùng "nhớ tiềm thức" nhớ lâu và nhưng gợi ý cách sử dụng từ vựng trong văn cảnh đã hỗ trọ̣ rất nhiều trong việc sửa lỗi chính tả tiễng Anh cho Minh Khuê. Quá trình này cũng giống như khi chúng ta học tiếng Việt. Nhiều nguyên tắc sử dụng chúng ta trở nên nhạy cảm, thuần thục không phải vì cô giáo dạy văn phân tích, mổ xẻ mà nhiều phần, chúng ta ghi nhớ sâu sắc cách sử dụng ấy trong vùng nhớ tiềm thức của tư duy ngôn ngư!

## Sách báo tạp chí và kênh truyền hình yêu thích: Discovery Channel, National Geographic Channel, Walt Disney, CNN, BBC

Song song vói việc học tiếng Anh tại trường và ở trung tâm Anh ngữ, Minh Khuê được bổ sung vốn từ vựng thông qua việc tiếp cận những cuốn sách truyện tranh vẽ theo trường phái siêu thực cực kỳ đẹp, vói phần nội dung bằng tiếng Anh do nhà sách ngoại văn nhập khẩu và phát hành.

Tôi kiên trì phương pháp đọc sách này là vì nhận được lời gọi ý của một người bạn đặc biệt, một người Mỹ thông minh và đã làm việc tại Việt Nam nhiều năm. Anh ã́y khuyên Minh Khuê một điều rằng, "Để học giỏi tiếng Anh, cháu nên bắt đầu đọc sách bằng tiếng Anh!". Minh Khuê trả lời: "Cháu chưa hiểu gì cà!". Anh ấy cuời rất vui: "Lúc này, cháu chưa cần hiểu, cháu ngắm tranh và nhớ mặt chữ và cháu chỉ cần lặp lại nhiều lần như thế, dần dần, đễn một lúc cháu sẽ hiểu nghĩa của từ và học được cả văn phong và sự diễn đạt đon giản của từ đó".

Từ dạo đó, dần dần, cho đến ngày Minh Khuê sang Harvard, đã có hơn $50 \%$ tỷ lệ sách trong thư viện của gia đình tôi là sách bằng tiếng Anh, gồm sách giáo trình, sách khoa học thường thức và nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới.

Cũng từ ngày nào, trong tổ ấm gia đình tôi, thường chỉ xem những chương trình thú vị̣ trên các kênh truyền hình: Discovery Channel; National Geographic Channel là nhưng kênh về khoa học và tự nhiên - môi trương; Walt Disney kênh phim hoạt hình hay kênh thời sự CNN, BBC, v.v... các chươg trình có thể có phụ đề, nhưng thường thì không có phụ đề tiếng Việt.

Đến hè lớp 9, Minh Khuê đã trở thành phiên dịch trực tiếp cho tôi, khi tôi và con gái cùng ngồi xem những chương trình "phá án" ly kỳ trên 2 kênh Discovery Channel và National Geographic Channel. Dây là "mẹo" của tôi: "Trời aa, mẹ thích xem chưong trình này quá đi mất, hấp dẫn quá, nhưng thật tiếc là không hề có phụ đề!".

Chiều mẹ và thương mẹ, Minh Khuê vừa ngồi xem, vừa dịch đuối theo lời bình luận và phụ đề tiếng Anh.

Thật là tuyệt vời, bạn thấy đấy, trong động lực để học giỏi và làm chủ tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ của Minh Khuê, rất nhiều phần là từ sự cố gắng đê "chiều lòng" người mẹ thân yêu! Đừng ngại, nếu bạn không hề sở hữu tiếng Anh, nếu biết cách khơi dòng và khích lệ bằng trí tuệ, bạn vẫn hoàn toàn vững tâm đồng hành cùng đứa trẻ của bạn đến thành tựu sử dụng tiếng Anh như tiếng Mẹ đẻ!

## Củng cố ngữ pháp: Tạo thế chân kiềng vững chắc!

Hè lớp 3 lên lớp 4, tức là sau một quá trình phát triển và rèn luyện nhớ tiềm thức bền vưng và sâu sắc, những nỗ lực để con gái có được sự thâm nhập và giao tiếp thuần thục làm giàu lên vốn từ vựng tiếng Anh, tôi không quan tâm nhiều đến vấn đề ngữ pháp, sự bắt chước và sử dụng vô ý thức thông qua vùng nhớ tiềm thức những mẫu câu đơn giản thường dùng và biểu cảm cũng giống như cách chúng ta học để thuần thục giao tiếp tiếng Việt.

Là mẹ, tôi nhận thấy Minh Khuê có một sự thay đổi rất thú vị khi chuyển từ giao thức bằng tiếng Việt sang giao thức bằng tiếng Anh khi cô bé nói chuyện với những người bạn của tôi đến từ Anh - Mỹ. Tôi thật sự hài lòng khi nhận ra rằng, cô bé đã ngấm và thấm được văn hóa của ngôn ngữ đó. Cô bé đã cảm nhận được tâm hồn của ngôn ngữ thứ hai - tiếng Anh

Mùa hè năm Minh Khuê lớp 4, khi nhận thấy vốn từ vựng Anh ngữ của Minh Khuê đã khá nhiều, phong phú, đồng thời, thông qua những bài luận ngắn, đoạn văn ngắn bằng tiếng Việt do tôi trực tiếp rèn luyện cho con gái, chứng tỏ năng lực tư duy tiếng Việt của Minh Khuê khá vững chắc, rất logic, đơn giản, sáng sủa, tôi quyết định đã đến thời điểm tăng cường năng lực viết của Minh Khuê bằng tiếng Anh.

Sau một thời gian khá dài chủ động tìm kiếm, tôi đã chọn được cho con gái một người thầy được đào tạo bài bản Anh - Anh,
bà chấp nhận Minh Khuê làm học trò. Bà giúp tôi củng cố phần ngữ pháp tiếng Anh cho con gái.

Để củng cố ngữ pháp, Minh Khuê phải có ý thức nhớ chủ động, ý chí, phương pháp nhớ chủ động bài bản, do đó tôi chọn một cô giáo dày dạn kinh nghiệm, tâm huyết, nhân từ người Việt, bà từng tu nghiệp tại Anh - Úc để hỗ trợ con. Đây là một bước đi rất quan trọng, bởi tôi không muốn con gái bị sa đà vào cách học "tự làm rắc rối điều đơn giản" bằng các dạng đề lắt léo, mang tính kinh viện, nghiên cứu, chưa thiết thực với lứa tuổi sinh ngữ, chưa phù hợp với tư duy trực quan sinh động đứa trẻ.

Cùng với cô giáo ngũ pháp Anh - Anh và môn tiếng Anh ở trường phổ thông cũng như thầy giáo ở British Council tạo thế chân kiềng, giúp tôi luôn hướng dẫn con gái ngày một tăng tiến vững vàng, thực chất môn tiếng Anh sinh ngữ và đẹp đẽ.

Không ít lần, tôi gợi ý rằng: "Minh Khuê hãy đưa đề bài giải quận, giải thành phố mà hôm nay con vừa làm đến để cô giáo và thầy Johnathan tham khảo nhé!". Và, đã không ít lần, tôi nhận được câu trả lời như sau: "Minh Khuê, nếu thầy là em, nếu thầy cũng phải tham gia những bài thi như thế này, thì chắc chắn, điểm của thầy còn tệ hơn em rất nhiều." Jonathan bao giờ cũng rất hiền hậu nhưng cũng rất hóm hỉnh. Riêng cô giáo già thì thường dễ nổi giận hơn.

Từng cho con trải nghiệm việc luyện nói có ngữ điệu và truyền cảm tại Anh Quốc nên tôi rất hoài nghi về dạng đề có nội dung yêu cầu đánh trọng âm, do đó, câu trả lời của thầy giáo ở British Council khiến tôi càng có thêm sự vững tin vào nhận định của mình.

## Lớp 7 - bắt đẩu tập viết những bài luận ngắn.

Làm quen với cách lập luận và tư duy chính luận bằng tiếng Anh.
Văn chính luận là loại hình văn bản bộc lộ rõ năng lực tư duy logic và vốn hiểu biết về cuộc sống, xã hội, lịch sử, chính trị, kinh tế v.v... Do đó, văn chính luận, chắc chắn là văn phong khoa học,
chân thực, hiểu biết và tuờng minh. Tôii thấm thía điều hiểu biết này, tôi rất có năng lực với văn phong báo chí (chân chính) mà tôi được thụ hưởng từ một người thầy đến từ Thụy Điển. Khóa học chỉ vỏn vẹn có 3 tuần, nhưng nhưng gì tôi thâu nhận được là vô cùng lớn. Đưong nhiên, tôi iỗ lực truyền thụ hiểu biết này lại cho con gái của mình, khi cô bé mói 12 tuổi.

Đầu tiên, tôi đề nghị con xem nhiều các chương trình thời sự trên kênh CNN và BBC để cảm nhận không khí và phong cách ngôn ngữ chính luận, tranh luận bằng tiễng Anh. Song song với điều này, tôi hướng dẫn con gái phát hiện những vẫn đề thú vị ngay tại noi những điều tưởng như bình thường đang diễn ra. Tôi bảo với con gái, kiểu ví von: đó là tài năng của người nhùn thấy "vỉa tầng" của mỏ quý, ngay khi nguời ấy bước đi trên mặt đất bằng phẳng!

Chẳng hạn:
Bàn về tính toàn cầu hóa và thò̀ đại thế giới phẳng.
Minh Khuê đã phát hiện ra rằng: Trong bát phở mà con đang thưởng thức lúc này đây, nó không chỉ là tính cổ truyền, truyền thống, hơn thế nữa, nó ghi dấu đậm nét tính toàn cầu trong đó. Này nhé: bánh phở làm từ lúa gạo Việt Nam, mì chính từ Nhật Bản, thịt bò là sản phẩm từ trang trại của Úc, nhà hàng thiết kế kiểu Mỹ, đầu bếp đi du học về từ Thụy Sỹ, v.v...

Do đó, tính toàn cầu, tính phụ thuộc, tính liên kết tất yếu trong thế giới hiện đại, lò̀i cảnh tỉnh con người, các quốc gia nên sống khiêm nhường, "hòa đàm" - không cần tìm kiếm đâu xa, hãy nhìn vào bát phở của bạn!

Kiểu tư duy chính luận sinh động, thuyết phục, khoa học và thực tiễn này đối với các trường đại học đỉnh cao, mói đích thực là văn phong họ quan tâm.

Thông qua biểu tượng âm nhạc Michael Jackson: Âm nhạc và tình yêu hòa bình chân thành nồng nhiệt là chiếc cầu phi ngôn ngữ kết nối nhân loại tiến bộ lại bên nhau!

Phông văn hóa và cốt lõi nhân văn là nền tảng đểhọc ngoai ngũ xuất sắc
Khi Minh khuê học lớp 7 trong một bài luận có chủ đê "Michael Jackson không chỉ là một biểu tượng âm nhạc của nước Mỹ, ông ẫy còn là biểu tượng văn hóa của nhân loại - bạn hãy bình luận".

Tôi nhớ, trong bài luận đó, Minh Khuê đã khẳng định nhận định trên là rất chính xác. Lấy dẫn chứng rằng:
"Âm nhạc nói chung và âm nhạc của Michael Jackson nói riêng là nhịp cầu phi ngôn từ, kết nối những tấm lòng, những con người trên toàn hành tinh lại bên nhau trong một mục tiêu cao đẹp là hòa bình và một hành tinh xanh cho mọi người.

Mẹ tôi là một người mẹ rất yêu con và vì thế bà ấy yêu hòa bình, yêu Trái đất - ngôi nhà duy nhất của toàn nhân loại. Bà ấy chán ghét xung đột, căm ghét chiến tranh và mọi hành động hủy hoại môi trường sống trên Trái đất.

Mặc dù không biết tiếng Anh, nhưng bà rất thích bài bài hát Heal the world của Michael Jackson, và bà ấy thường tỏ ra rất xúc động khi nghe Michael Jackson hát bài hát này. Tôi đã thấy bà khóc rất nhiều khi hay tin Michael Jackson qua đời.

Với bà, Michael Jackson là biểu tượng của những trái tim vì hòa bình và màu xanh Trái đất".

Bài luận ấy, Minh Khuê nhận được điểm xuất sắc, 19,5/ 20. So với tuổi 14 của cô bé lúc bấy giờ, cách phát hiện và lý giải một nhận định của Minh Khuê luôn thể hiện một góc nhìn thú vị, thuyết phục, gần gũi. Đây là kết quả của việc đọc sách, hiểu âm nhạc và một lới tư duy độc lập, không theo khuôn mẫu.

Vô vàn những tình huống thú vị, ngạc nhiên mà tôi cùng con gái "đào bới" các vỉa tầng cuộc sống, đã được nhận biết và tích lũy cho những bài luận sắc bén, tràn đầy sự quan sát, chân xác và mới mẻ.

Từ những phát hiện có sự gợi mở của tôi, Minh Khuê dần có những nhận biết, nhận xét khá tinh tế, nhạy bén, sắc sảo đưa đến những hiểu biết khá sâu sắc cho cô bé về kinh tế - xã hội, văn hóa, tập quán, phong tục, tâm lý và con người, v.v... Đây là những tài
nguyên quý giá, là khối nguyên liệu tươi mới tạo nền tảng để Minh Khuê bắt đầu tập quen viết luận.

Tháng 8 năm 2009, Minh Khuê bị "từ chối" tại British Council vì cô bé đã không còn lớp nào phù hợp nữa, tất cả những khóa nâng cao cho lứa tuổi 15, cô bé 13 tuổi Minh Khuê đều đã vượt qua ung dung. Tôi lại đi tìm những thầy cô "vỉa hè" cho con gái thực hành tiếng Anh. Các lớp viết luận cũng chỉ trong những khóa ngắn hạn (2-5 tháng) vì tôi nhận ra, để học được nguyên tắc viết không cần mất nhiều thời gian, nhưng chất liệu và vốn nhận thức xã hội thì đòi hỏi phải sống dấn thân và trải nghiệm.

Tháng 4 năm 2010, Minh Khuê đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi Anh văn thành phố Hà Nội, dù vẫn trong thời gian dưỡng bệnh và không có điều kiện sức khỏe để theo đuổi đội tuyển của nhà trường.

Như kế hoạch nhiều năm chúng tôi kiên trì theo đuổi, mục tiêu của chúng tôi là thi lên cấp ba vào chuyên Toán. Đó cũng là mơ ước cháy bỏng của Minh Khuê.

Thế đó, giai đoạn tăng cường, củng cố tiếng Anh phổ quát, gồm 4 kỹ năng: đọc, viết, nghe, nói được khởi động từ khi Minh Khuê bước vào lớp 5 đã hoàn tất.

Chúng tôi cảm thấy tự do và bắt đầu một giai đoạn mới, giai đoạn luyện thi các kỳ thi chuẩn hóa của Hoa Kỳ: SAT I, SAT II và TOEFL - gọi nôm na là luyện thi đại học Mỹ, khi đó Minh Khuê bước vào lớp 10 .

# Bí quyết để tré có thể sở hưau ngôn ngũ thúc hai nhux tiếng me đẻ 

## Công thức: Bắt dầu sớm + chuẩn mực sinh ngữ + không nôn nóng = nhớ tiềm thức bền lâu!

Nếu bạn công nhận giống tôi rằng, phần lớn người Việt nói và nghe tiếng Việt giỏi, vậy thì bạn sẽ đồng tình cùng tôi điều này: học ngôn ngử dối với phần đông trẻ Việt Nam là không khó, không cần năng khiếu vượt trội!

Nhiều người hỏi tôi rằng, bí quyết nào để giúp con học tiếng Anh (ngôn ngữ thứ 2) được thuần thục như tiếng mẹ đẻ? Tôi nói: "Nên bắt đầu sớm!".

Tôi lại được hỏi: "Tôi cũng cho con học rất sớm, thầy thơ 'siêu khủng' chẳng kém gì, nhưng có lẽ tố chất của đứa trẻ mới là quyết dinh!".

Tôi trả lời: "Trẻ được quan tâm học ngôn ngữ thứ hai từ sớm, lại chọn được thầy tốt, thầy phát âm, diễn đạt chuẩn bản ngữ, ấy là hai yếu tố quan trọng rồi, nhưng chưa phải là yếu tố quan trọng nhất! Tâm thế học là rất quan trọng. Khi bạn học tiếng Việt từ tho bé (từ 0 tuối - 3, 4 tuối), mẹ bạn không ép bạn làm bài tập, không đòi bạn phải hoàn thành bài tập, bà ấy chỉ dơn giản nói nhiều với bạn, khích lệ bạn phát âm, khích lệ bạn diễn đạt, khích lệ bạn hát và biểu lộ cảm xúc, v.v... Bà ấy không nôn nóng vì những "tiết học" bất tận ấy không phải trả bằng học phí, bằng tiền bạc.

Khi bạn cho con học ngôn ngữ thứ hai, bạn đứng truớc bài toán "dầu tư và hiệu suất dầu tư" như thế nào? Có tương xứng không? Có như kỳ vọng của bạn trước lời hứa của nhà cung cấp dịch vụ giáo dưc - các trung tâm ngoại ngữ không? Do đó, đứa trẻ trở thành đối tượng "dầu tư" hơn là cảm hứng học để tăng cuơơng tố chất, học dể khai thác tiềm năng "nhớ tiềm thức" bền lâu của não bộ. Do đó, nó bị hoc cuỡng ép quá sớm, dòi hỏi hoàn thành bài tập, bài viết, lượng từ vựng, chính tả, v.v... quá nhiều so với lứa tuổi, đây là
cơ chế bắt buộc khiến trẻ kém hứng thú và do đó, kết quả của dự án cho trẻ học ngôn ngữ thứ hai từ sớm nhiều phần bị hạn chế.
Bí quyết của tôi trên hành trình dẫn dắt con gái sở hữu ngôn ngữ thứ hai, thứ 3 như tiếng mẹ đẻ, dó là:

- Khích lệ trẻ giao thức bằng ngôn ngữ tiếng Việt nhiều, cơi mở bằng chính lối iống của bản thân.
- Hướng dẫn trẻ nói tiếng Việt chuẩn và diễn dạt xúc cảm bằng tiếng Việt chuẩn khi tròn 4 tuổi.
- Tiếp xúc với tiếng Anh thông qua phim hoạt hình Walt Disney phiên bản phụ dề tiếng Anh ( $60-90$ '/ngày chia 3 lần) không phiên dịch, ngay khi đứa trẻ bắt đầu được xem phim hoạt hình (bắt đầu từ 10 tháng - trên 1 tuổi).
- Bắt đầu học giao tiếp trực tiếp, học phát âm trực tiếp với thầy bản ngữ khi 5 tuổi rưỡi, nhưng không yêu cầu trả lời bài tập, không bắt trẻ tập viết, không kiểm tra từ vựng, không yêu cầu dúng chính tả mà khích lệ các giao thức xã hội bằng tiếng Anh với thầy giáo và bạn bè bằng tiếng Anh nhiều nhất có thể, trong mọi cơ hội có thể.

Bạn thấy đấy, bí quyết của tôi không có gì bí ẩn, càng không có gì khó thực hiện, chỉ duy nhất một diều, bạn hãy thuận theo quy luật tự nhiên - tự nhiên như nhiên: bắt dầu sớm, chuẩn mực sinh ngữ bản ngữ, bền bỉ, kiên nhẫn nhưng không thúc ép và nôn nóng, không khiên cưỡng cho đến khi đứa trẻ tròn 10 tuổi.

Khi nền tảng "nhớ tiềm thức" và năng lực giao tiếp tự nhiên, không ngượng ngùng, e ngại bằng tiếng Anh của đưa trẻ đã thuần thục, thì việc học để sở hữu tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ là uớc mơ hiện thực của phần lớn đứa trẻ Việt Nam, khi chúng thực hành đủ chín muồi.

Chương 4

## LÀM QUEN VÀ KHỚ LUYỆN VỚI MỢT LOẠI NHẠC CỤ

## Trả lò̀ 6 câu hỏi mấu chớt đé cùng con bắ đâu học piano

Bài này tôi viết bởi hối thúc của nhiều mẹ trẻ trong nước, cũng có nhiều mẹ Việt từ Nhật Bản, Mỹ, Singapore gửi yêu cầu, hoặc đưa ra nhiều câu hỏi cần giải đáp...

Tôi đã tổng hợp những thắc mắc của các bạn và đúc kết tất cả những điều quan trọng mà tôi đã trải nghiệm trong quá trình đồng hành cùng con gái học nhạc cụ piano. Do đó, đây là bài viết rất nhiều thông tin chắt lọc, nhiều quan điểm khoa học và không dễ đọc.

Bản tính tôi thực ra rất thận trọng và tư chất khiêm tốn, tư duy chậm. Làm việc gì muốn đến thành tựu, dù nhỏ bé đến đâu, tôi cũng phải dụng công nhiều gã́p đôi ba, hoặc nhiều lần hơn người khác. Thế nên, khi nhận được ánh sáng từ tư tưởng triết học Đức Phật: "Không có việc gì là dễ dàng!", tôi thấy vững tâm và thấy mình có thêm nhiều nghị lực, sức mạnh hơn.

Việc Minh Khuê học một nhạc cụ cổ điển là điều tôi vững tin sau khi nghiên cứu kỹ triết lý giáo dục từ một cuốn sách của trường Harvard: "Học để tăng cường tố chất chứ không vì có tố chất mới được học!". Tuy nhiên, chọn nhạc cụ gì là điều tôi cân nhắc rất cẩn thận!

Để chọn nhạc cụ piano và giáo trình theo đuổi là âm nhạc hàn lâm, bác học, tôi tự đặt ra yêu cầu: bản thân phải giải đáp thỏa đáng 6 câu hỏi mấu chốt như sau:

1. Vì sao lại chọn piano cổ điển làm bộ môn nghệ thuật cơ sở cho Minh Khuê?
2. Minh Khuê có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh không?
3. Vi sao trong giới nghệ thuật hay đề cao yếu tố "con nhà nòi"?
4. Mình có kỳ vọng cho Minh Khuê học chuyên nghiệp không?
5. Mình đã có hiểu biết gì về bộ môn này và hiểu gì vễ phẩm chất chuyên môn (phẩm chất nghệ sĩ) của những nghệ sĩ thầy giáo piano cổ điển?
6. Vì sao rất nhiều gia đình cho con đi học piano nhưng dự án đã nhanh chóng đi tới phá sản?

Những câu hỏi này, tôi tự đặt ra và tự tìm lời giải đáp hàng năm, trước khi Minh Khuê bắt đầu học piano vào tháng 10 năm 2001. Và đây là những hiểu biết của tôi về 6 câu hỏi, như sau:

## Vi sao lại chọn piano cổ điển làm bộ môn nghệ thuật cơ sở cho Minh Khuê?

Từ những nghiên cứu khoa học đã chứng minh, sự thuần thục và hoàn chủnh trong phát triển của hai bán cầu đại não người, có liên quan chặt chẽ với hoạt động của hai tay: Bán cầu đại não phải - chủ về tư duy hình tượng, tính toàn vẹn, khái quát, tư duy hình ảnh, nghệ thuật, ngôn ngữ, v.v... có liên quan đến sự thuần thục của tay trái; Bán cầu đại não trái - chủ về dạng tư duy logic, tư duy phân tích, tuyến tính, toán học, khoa học, siêu hình v.v... có liên quan mật thiết đến sự thuần thục của tay phải!

Trong quá trình tiến hóa của xã hội văn minh loài người, xu hướng sử dụng nhiều hơn tay phải trong mọi hoạt động, thuận tay phải, đồng thời dẫn đến thực trạng, các công cụ lao động, đồ vật được chế tạo, sản xuất phục vụ nhu cầu của con người đều dành cho người thuận tay phải. Thực tếnày dẫn đền một hệ quả hiển nhiên là, bán cầu đại não trái được tập dượt nhiều hơn, thành thuc hơn so với bán cầu đại não phải - bán cầu có liên quan mật thiê̂t với hoạt động của tay trái.

* Từ hai hiểu biết khoa học trên, giúp tôi nhận ra rằng, luyện tập cùng chiếc đàn piano hay còn gọi là dương cầm là một giải pháp
tuyệt vời để giúp đứa trẻ cân bằng lại sự thuần thục của hai bán cầu đại não, khi đúa trẻ đến tuổi mà não bộ phát triển toàn vẹn cả về thể tích, chất lượng và trọng lượng theo như khoa học đã chứng minh - ấy là lúc trẻ tròn 4 tuổi.


## Vi sao vậy?

Vì piano là nhạc cụ đòi hỏi người tập luyện phải sử dụng hai bàn tay cân bằng, mỗi ngón tay đảm nhiệm những nhiệm vụ và các phím khác nhau, nhưng nhìn chung, chúng đều phải làm việc ngang nhau về cường độ, độ khéo léo cũng như độ nhanh nhạy. Điều đó, mang tới một giá trị, một hiệu ứng kép, đó là rèn luyện cho hai bán cầu đại não của trẻ sự thuần thục tương đương, không bị thiên lệch, giúp trẻ dần sở hữu một não bộ tư duy cân phưong hoàn hảo và hài hòa nhất của bản thể đứa trẻ ây!

Đặc biệt, điều này rất rõ ràng khi trẻ luyện bộ Bình quân luật (Fuga và Prelude) của nhà soạn nhạc J . S . Bach và các bài luyện ngón etude.

* Nếu bạn đã từng nghe nói rằng "hình tượng âm nhạc của tác phẩm..." là một cụm từ quen thuộc khi bình luận về một tác phẩm âm nhạc hàn lâm - bác học nào đó, thì dường như, bạn đã nhận ra sự liên quan (hay tính phụ thuộc, ảnh hưởng lẫn nhau) giữa âm nhạc bác học với hội họa, văn học, điêu khắc, v.v..., tức là sự giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật khác với nhau là khá rõ nét.

Tuy nhiên, bạn khó lòng nhận ra mối liên hệ khăng khít giữa Âm nhạc hàn lâm bác học với toán học. Trên thực tế hai lĩnh vực này có sự tương hỗ kỳ diệu, khiến tôi phải kinh ngạ!

Nếu trong toán học cơ sở, gồm có 9 chữ số tự nhiên từ 0 đến 9 ; và từ 9 chữ số đó sẽ là một vũ trụ thiên biến vạn hóa các giá trị hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ: số 1 và số 2 đứng cạnh nhau, nhưng chỉ cần hoán đổi vị trí, thì giá trị của chúng là hoàn toàn khác nhau.

Âm nhạc bác học cũng vậy: chỉ từ 7 nốt nhạc cơ bản: Đô - rê - mi - pha - son - la - si phối hợp với dấu thăng giáng đi kèm, đã mang tới
cho nhân loại một vũ trụ bao la những giai điệu, những tác phẩm đồ sộ hoàn toàn khác nhau, điển hình là tác phẩm của các thiên tài: L. Van Beethoven; Mozart; Haydn, J. Bach, v.v...

Diều này cho tôi một gợi ý: Khác với ngôn ngữ, bạn có thể dựa vào văn cảnh, câu đứng trước, câu đứng sau, thậm chí dựa vào cả bài viết, bài nói để đoán biết một từ bạn vừa nghe thoáng qua, mà $99 \%$ là đoán đúng!

Ngược lại, trong toán học và âm nhạc cổ điển, bạn không được phép tư duy kiểu hình tượng, hình ảnh, đại khái, suy diễn như thế! Bạn phải tập trung cao độ để nhận thấy sự khác biệt, hoán đổi vị trí của con số (trong toán học) hay nốt nhạc (trong âm nhạc) để nắm bắt và tin chắc chúng mang giá trị nào, chứ không thể phỏng đoán và dùng phép loại trù, như cách tìm giá trị của từ ngữ!

* Nhu vậy, cả toán học và âm nhacc bác học đêê yêu cầu một dạng phẩm chất trong tư duy, đó là: tính tập trung cao độ; tính thực tế khách quan, không áp đặt chủ quan; tính kỷ luật tuyệt đồ trong nghiên cứu, tìm tòi và khổ luyện!

Hiểu biết khoa học này rất thuyết phục khi tôi biết rằng, có nhiều nhà toán học, nhiều nhà bác học, khoa học lừng danh thế giới, đồng thời là nhà soạn nhạc và là pianist rất "chuyên nghiệp" như:

Pythagoras - triết gia người Hy Lạp: nhà toán học - nhạc sĩ, pianist

Albert Einstein - nhà vật lý họct: pianist và violin
Enrico Fermi - nhà vật lý học: pianist
Richard Feynman - nhà vật lý học/hoạ sĩ
Werner Von Braun - nhà khoa học tên lửa: pianist và cello
Edward Teller - nhà vật lý học:Pianist
Albert Schweitzer - bác sĩ: pianist và chơi organ nổi tiếng thế giới đặc biệt, ông chơi những tác phẩm của J . Bach rất hay.

Và danh sách này còn kéo dài nữa, nếu bạn quan tâm tìm hiểu!

## * Kết luận:

Như vậy, tôi đã tìm được lời đáp thỏa đáng cho câu hỏi (1) Vi sao lại chọn piano cổ điển làm bộ môn nghệ thuật co sở cho Minh Khuê?

Cơ bản, học piano cổ điển mang đến những lợi ích kép tuyệt vời, nó chứng minh cho triết lý giáo dục mà tôi theo đuối: "Học đê tăng cường tố chât!", bao gồm:

- Giúp hai bán cầu đại não của trẻ phát triển hoàn chỉnh thuần thục, cân phương
- Giúp trẻ trau dồi phẩm chất nghệ thuật - nhân văn (âm nhạc bác học với hội họa, văn học, điêu khắc v.v... trong sự giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật)
- Giúp trẻ rèn luyện những phẩm chất trong tư duy vô cùng quan trọng để học toán và các lĩnh vực khoa học - nghệ thuật sâu rộng khác, đó là: tính tập trung cao độ; tính tôn trọng thực tếkhách quan, không áp đặt chủ quan; tính ky luật tuyệt đối trong nghiên cúu, tìm tòi và khổ luyện!


## Minh Khuê có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh không?

Nếu xét trên cảm quan bộc lộ khi Minh Khuê 4 tuổi, tôi không có nhiều chỉ dẫn để khẳng định cô bé có năng khiếu âm nhạc cổ điển từ bẩm sinh.

Tuy được mẹ bồi đắp phẩm chất âm nhạc bằng việc cho con nghe nhạc cổ điển ngay từ thời kỳ thai giáo, bản thân tôi rất thích âm nhạc cổ điển và hay hát những trích đoạn opera nối tiếng cho con nghe; thường hay dịch chuyển những "hình tượng" trong âm nhạc bác học thành hình tượng văn học để diễn giải vẻ đẹp, sự xúc động, lay động của âm nhạc cho Minh Khuê hiểu, v.v... nhưng những yễu tố để xác định năng khiếu đều thiếu hụt:

- Lịch sử gia đình nhiều đời không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc (yếu tối con nhà nòi).
- Môi trường xã hội tại Việt Nam thời điểm đó rất mờ nhạt những giá trị âm nhạc cổ điển.
- Cơ thể Minh Khuê nhỏ bé hơn trẻ Việt Nam cùng lứa, chưa nói gì đến trẻ Âu - Mỹ, là cái nôi và truyền thống của âm nhạc bác học, nhạc cụ piano đòi hỏi người học và khổ luyện bộ môn này trở thành chuyên nghiệp, phải có quãng ngón dài, sải tay dài, thể lực tốt, có sức khỏe dồi dào v.v...

Vậy điều gì khiến tôi vẫn quyết tâm cho Minh Khuê học piano?
Ngoài nhũng chứng lý wô cùng thuyết phuc ở câu hỏi (1) thì nhũng lời đáp ở câu hỏi (2) càng khẳng định triêét lý giáo duc mà tôi theo đuôi, cho Minh Khuê học đàn piano để tăng cuờng các tố chất nhu: năng lực nhạc cảm sự tinh tế; năng lực lao động khổ luyện bền bỉ không nản chí; năng lự vượt gian khó, năng lưc âôi diện thất bại; năng lực chịu đựng áp lực sân khấu - sự bình tĩnh và trấn tĩnh; năng lụ̣c tập trung làm việc cao độ không bị phân tâm, v.v...

Đây là triết lý giáo dục rất nhân ái, nó đảm bảo quyền được học để nâng cao phẩm chất của cá nhân con người, nâng cao phẩm chất cá nhân vè̀ mặt thể lý - tâm lý - và xã hội, chứ không vì mục đích nghề nghiệp, phục vụ hay chỉ là thích thú nhất thời theo đám đông.

## Vi sao trong giới nghệ thuật hay đề cao yếu tố"con nhà nòi"?

Khi tìm hiểu căn cội vấn đề để quyết định cho Minh Khuê học piano cổ điển, tôi thường được nghe một câu nói cửa miệng của nhiều người "À, môn ấy là môn dành cho con nhà nòi!", "Nghệ sĩ ây là con nhà nòi!", v.v... điều này ngụ ý đến tính truyền thống, tiếp nối trong gia đình, kiểu như trong nhà có bố, mẹ hay cô dì chú bác hoạt động trong lĩnh vực ấy.

Như vậy, "con nhà nòi" trở thành một điều kiện, một lợi thế quan trọng để đứa trẻ có hay không có cơ hội tịnh tiễn trên con đường rèn tập khổ luyện âm nhạc cổ điển!

Tôi nhận ra rằng, ngoài yếu tố tạo môi trường âm nhạc phong phú, dồi dào cho tâm thức trẻ được vùng vẫy trong đó, yễu tố "con nhà nòi" còn cho tôi một hiểu biết lớn, như sau:

Người học piano ở một góc độ nào đó, là người học nghề thủ công, đòi hỏi sự khéo léo, thuần thục. Có câu: "Trăm hay không bằng tay quen", khác với học toán, học văn v.v... học piano hay những nhạc cụ khác, người học không chỉ lĩnh hội ở thầy tinh thần và lý thuyết, mà bắt buộc phải học ở thầy kỹ năng thao tác, tài khéo, mẹo mực của ngón tay khi lướt, gõ, múa trên những phím đàn theo cách thức học: Quan sát và bắt chước. Đây là phương pháp học piano không có cách nào thay thế được.

Do đó, tôi đã hiểu vì sao yếu tố "con nhà nòi" được đề cao là vì vậy. Và, để bù đắp sự thiếu hụt yếu tố "con nhà nòi" vốn có môi trường "quan sát, lắng nghe $\Rightarrow$ ghi nhớ tiềm thức $\Rightarrow$ và bắt chước" từ cha mẹ hay người thân trong gia đình một cách tự nhiên và dễ dàng thuận lợi, tôi chọn phương án tăng tiết học piano trong tuần cho Minh Khuê:

Từ 5-6 tuối, Minh Khuê học 4-5 tiết/tuần;
Từ 6-10 tuổi Minh Khuê học piano là 3-4 tiết/tuần;
Từ 11 tuối đến nay: từ $2-3$ tiết/tuần.
Ngoại lệ, vào mùa nghỉ hè, số tiết có thể tăng lên, và mùa thi cao điểm ở trường phổ thông, số tiết có thể tạm thời giảm xuống chút ít.

Việc tăng thêm tiết học, giúp Minh Khuê có thêm cơ hội quan sát lắng nghe, ghi nhớ tiềm thức và bắt chước người thầy đồng thời là người nghệ sĩ pianio nhiều hơn, phần nào làm giảm đi đáng kể sự thiếu hụt yếu tố "con nhà nòi".

## Tôi có kỳ vọng cho Minh Khuê học chuyên nghiệp không?

Trong tập quán tư duy của người Việt Nam, khi nói cho trẻ khởi đầu học môn nghệ thuật gì, lập tức bạn sẽ được hỏi: "Học để sau là nhạc công à?", nghĩa là: học đểlàm nghề! Và thường kèm theo những bình luận đại khái nghề đấy hay /dở thế này, thế kia, v.v... Đây là một tập quán, lối nghĩ không đúng, bạn nên tự dỡ bỏ.

Nhà giáo dục học vĩ đại người Mỹ John Dewey của thế kỷ XX, đã phát biểu một mệnh đề lớn, khái quát như sau:

Sụ học có 4 giá trị trụ cột đó là:

- Học để hiểu biết;
- Học để chung sống (kỹ năng);
- Học để hướng thượng (hướng tới điều tốt đẹp Chân-Thiện-Mỹ):
- Học để làm nghề, kiếm sống (sinh tồn)!

Bốn giá trị trụ cột ấy luôn có sự tương hỗ và chuyển hóa trong quá trình, do đó, theo ưu tiên thứ tự của John Dewey, tôi nhận được gợi ý quý giá rằng: Hãy cho Minh Khuê học piano để có được hiểu biết, có phẩm chất nghệ thuật nhân văn trong tâm hồn về lâu dài, chứ không xác định học để trở thành nghề, đây là một nhận thức lớn để có được tâm thế người đồng hành bình tâm, khoan hòa và không đẩy áp lực "nghề sinh tồn - kiếm sống" lên tâm lý non nớt của trẻ, khiến bầu không khí tập luyện nhuốm màu sắc lo âu, nôn nóng, bồn chồn của tâm trạng "bỏ trứng một rổ".

Sự nôn nóng, lo âu, căng thẳng của bố mẹ trước câu hỏi: "Không hiểu nó có thành nghề ngỗng gì không?" lâu dần bồi lên đứa trẻ sự căng thẳng triền miên, khiến việc học piano trở nên nặng nề, khiên cưỡng, mệt mỏi đến mức có trẻ phát sốt, hay đau bụng, buồn nôn trước tiết học đàn, có trẻ phải nói dối vòng vo để trốn trả bài... Cuối cùng, cả thầy, trò cả cha mẹ đều mệt mỏi rã rời, và việc bỏ học piano là thực trạng hiện hữu, chiếm tỷ lệ trên $95 \%$ số trẻ khởi đầu chọn học nhạc cụ này!

## Tôi đã có hiểu biết gì về bộ môn này và hiểu gì về phẩm chất chuyên môn, phẩm chất nghệ sĩ của những nghệ sĩ - người thầy piano cổ điển?

Quả thật, âm nhạc hàn lâm, bác học ở Việt Nam chưa có tập quán trong tư duy của xã hội, nên nhận thức chung của xã hội về môn nghệ thuật này hết sức sơ sài. Tôi cũng vậy!

Để đứng được trên cương vị người thầy - người nghệ sĩ dương cầm đòi hỏi một quá trình khổ luyện, sáng tạo, tài năng và lao động cật lực lâu dài từ 15 đến 20 năm và những thầy cô có phẩm chất nghệ sỹ đích thực lại thường được đào tạo rất bài bản từ bé hoặc từng tu nghiệp nhiều năm tại những quốc gia hùng mạnh về bộ môn nghệ thuật này như: Nga, Đức, Ba Lan, Áo, Canada, v.v...

Tôi thường dùng hình ảnh này để ví von: nếu ví những môn nghệ thuật là một bàn tiệc cho tâm hồn, thì văn chương là cơm tám giò chả, còn âm nhạc bác học là thứ rượu cô-nhắc được chưng cất lên men rất kỳ công!

Người thầy - người nghệ sĩ dương cầm vừa là một trí thức giàu tính tư tưởng, đồng thời là một người lao động chân tay cật lực, đổ mồ hôi và cả nước mắt trên nhũng phím đàn.

Họ phải khổ luyện bằng kỷ luật nghiêm khắc, làm việc bằng một tâm trí thần kinh quân bình, tỉnh thức, nhưng đồng thời lại phải có một trái tim nhạy cảm, tinh tế, rung động và thăng hoa của phẩm chất nghệ sỹ.

Khi tôi thấu đạt điều này, tự đáy lòng mình, tôi luôn mang tình cảm kính trọng, tôn vinh những người thầy cô dạy dương cầm mà mình chọn cho Minh Khuê học và những đồng nghiệp của họ. Tuyệt nhiên, chưa bao giờ khởi trong lòng ý nghĩ kiểu "Thầy giáo đơn giản là người cung cấp, bán dịch vụ dạy dỗ!".

Thái độ tôn kính đối với người thầy và coi âm nhạc bác học là một tôn giáo lớn của tôi, có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tâm hồn và thái độ của Minh Khuê đối với môn học: luôn coi đó là quan trọng, kính yêu người thầy và tập luyện chuyên cần với nhiều nỗ lực!

Đồng thời, tôi nhận ra tập quán thường nghĩ: "Ừm, mình không cần con học để thành nghề, chỉ học cho biết thôi!" hiện khá phổ biến trong phần lớn bố mẹ đang cho con học piano, là một lối nghĩ nông cạn và thiếu những hiểu biết đầy đủ.

Thực tế, cuộc sống cho tôi hiểu rằng "Không có việc gì là dễ dàng" và đây cũng là điều tôi nhận được trong những lời Phật dạy.

Tôi càng thấm thía rằng, với một môn học như piano hàn lâm cổ điển, để đạt được thành tựu nào đó, dù khiêm nhường đến đâu, cũng không thể bắt đầu từ một thói nghĩ thiếu hiểu biết là học để biết, để giải trí cho vui.

Từ cách nghĩ sơ lược ấy, sẽ dẫn đễn thái độ, ứng xử thiếu hiểu biết về bản chất môn học, dẫn đến không nhận biết được những khác biệt và khó khăn cần phải vượt qua để tiếp cận môn học, dẫn đến thái độ thiếu nghiêm túc, không quan tâm đúng mức, không có được phương pháp dẫn dắt phù hợp, không có tiếng nói chung đồng điệu với người thầy trực tiếp dẫn dắt đứa trẻ, cuối cùng khiến đứa trẻ không được nhận sự huấn luyện hoàn hảo và tâm huyết nhất!

Do vậy, để Minh Khuê học piano, tôi đã chuẩn bị một tâm thẽ́ rất nghiêm túc, có lộ trình rõ ràng: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhu sau:

- Hình thức học: một thầy - một trò
- Từ 4-5 tuổi đến 8 tuổi:

Tôi hiểu rằng, tiềm năng hẫp thụ âm nhạc của trẻ là rất lớn khi chúng ở tuổi thứ 4 , là khi não bộ phát triển hoàn chỉnh và đang rỗng, tràn đầy nguyên khí trong trẻo.

Nếu bắt đầu cho trẻ tập luyện âm nhạc cổ điển với người huấn luyện chuyên nghiệp, trên cây đàn chuyên nghiệp khi trẻ tròn 4 tuổi, là bạn đã biết cách tiết kiệm thời gian và công sức cho tương lai. Vi sự bắt đầu sớm, cho phép trẻ tập dượt sớm, dần đưa trẻ đi vào hành lang của tiềm thức âm nhạc bên trong bản thể! Nễu cho trẻ bắt đầu muộn hơn sau 10 tuổi, thì năng lực tiềm ẩn của trẻ do được đánh thức muộn... đã bị mai một, giảm theo tỷ lệ $20 \%$ mỗi năm (sau độ tuổi 10 tuối), rất lãng phí!

Giai đoạn này, Minh Khuê học với cô giáo! Tôi đề xuất cô giáo ưu tiên huấn luyện và bồi đắp để Minh Khuê thuần thục, đúng tư thế tay, luyện tai nghe, nhạc cảm, những bài luyện và khúc nhạc ngắn theo giáo trình sơ cấp của nhạc viện quốc gia Việt Nam, cũng chính là bộ giáo trình của Viện âm nhạc Quốc Gia Nga.

Lộ trình học piano của Minh Khuê được co giãn theo sức học và tâm lý của cô bé, không bị áp lực nào mang tính chất của trường đào tạo chuyên nghiệp, không nóng vội tập vào tác phẩm!

Quãng thời gian này: mục tiêu là rèn luyện cho Minh Khuê kỷ luật mềm, sự bền chí, ý thức khổ luyện, ý thức về điều "không có gì là dễ dãi" thông qua những bài luyện ngón!

Từ 9-10 tuổi, Minh Khuê bước lên giai đoạn luyện tập xen kẽ giữa luyện ngón và tác phẩm cổ điển. Chúng tôi quan tâm đến các cuộc thi piano hàng năm, nhằm thúc đẩy Minh Khuê "cảm hứng" khi việc khổ luyện để hướng tới mục tiêu rõ ràng hơn. Quả nhiên, Minh Khuê tỏ ra háo hức, hứng thú. Hai năm liên tiếp (2005 và 2006), Minh Khuê đều đoạt giải nhì Festival Piano Hà Nội.

Từ hai giải thưởng liên tiếp, Minh Khuê bộc lộ rõ là một cô bé có phẩm chất nghệ thuật, và việc học piano, chơi piano từ đây đã có thêm màu sắc của sự thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ học văn hóa trên lớp.

Từ năm 2007 trở đi, Minh Khuê có bước chuyển biến vượt bậc cùng với việc bắt đầu học với thầy Nguyễn Huy Phương.

Từ thời điểm này, tính chuyên sâu, chuyên nghiệp và bản lĩnh sân khấu được nâng lên ở tầng mức cao hơn. Do tâm lý luôn thoải mái không bị áp lực danh tiếng và nghề nghiệp kỳ vọng, đặc biệt là sự đồng cảm sâu sắc của hai thầy trò đã giúp cho việc rèn luyện của Minh Khuê với bộ môn piano cổ điển tiến nhanh đến kinh ngạc. Mùa hè năm 2008, Minh Khuê đã trình diễn hoàn hảo, sâu lắng, tha thiết và vưng vàng tổ khúc 4 mùa của Pyotr Ilyich Tchaikovsky gồm 12 chương (tương đương 12 tác phẩm biểu đạt cho 12 tháng trong năm!).

Chính một tâm thế an nhiên học để hiểu biết lại được truyền thụ bởi người thầy - pianist giỏi và tâm huyết, đã giúp cô bé buông lỏng tâm thế, thể hiện toàn bộ những thành tựu tích lũy của nhiều năm khổ luyện trong một tinh thần nghệ thuật và cống hiến vô tư. Vi thế, hiệu quả mang lại rất rõ nét: phẩm chất nghệ sĩ đích thực
trong âm nhạc được bộc lộ, bản lĩnh sân khấu an nhiên (nhiều khi được gọi thậm xưng là bản lĩnh lì lợm trên sân khấu) nên Minh Khuê không bị căng thẳng quá mức, làm chủ được sân khấu, không bị vấp, hỏng khi biểu diễn trước một khán phòng lớn đầy khán giả, hoặc chơi một cách vũng vàng tự tin trong cả dàn nhạc gồm 50 nghệ sĩ mà Minh Khuê là pianist!

## Vì sao rất nhiều gia đình cho con đi học piano, nhưng dự án đã nhanh chóng đi tới phá sản?

Tôi đã có nhiều cuộc phỏng vẫn nghiêm túc với nhiều người thầy giơi và tâm huyết của môn toán về chủ đề niềm yêu thích học toán học của họ khi còn nhỏ, câu trả lời khá tương đồng: "Không có mấy đúa trẻ ngay tư bé đã thích học toán nhu nhiều nguời nhầm tưởng đâu! Hay nói cách khác, toán học không thể hấp dẫn đôî với trẻ nhỏ, vì nó khô khan, kỷ luật và chặt chẽ!"

Tôi cũng đã phỏng vấn nhiều nghệ sĩ pianist thành danh về quãng đời ấu thơ và việc học piano của họ thời kỳ đó. Câu trả lời cũng tương tự: Rất nhiều khi chán nản và không thích thú gì, nhưng nhờ có bố mẹ hay người thầy trực tiếp hỗ trọ để vượt qua giai đoạn đó, có những lúc tưởng là bó cuộc vì thấy chông gai, khổ luyện mà nản lòng.

Như vậy, do cả toán học và âm nhạc bác học đều yêu cầu một dạng phẩm chất trong tư duy, đó là: tính tập trung cao độ; tính thực tế khách quan, không áp đặt chủ quan! Việc luyện tập đòi hỏi một sự kỷ luật tuyệt đối - những đòi hỏi khắt khe này, đương nhiên không thỏa mãn bản tính trẻ nhỏ đó là thích hoạt động tự do, ưa tưởng tượng, sáng tạo, đại khái, không chịu được kỷ luật, không ưa gò bó, v.v...

Những hiểu biết này đã giúp tôi hiểu rằng, để dự án học piano của Minh Khuê không rơi vào tình trạng phá sản sau một thời gian vài ba năm, bản thân tôi - trong vai trò người trợ thủ và đồng hành, phải nhìn nhận những đặc điểm kỷ luật khắt khe của môn học để
có cách lựa chiều, vừa đưa con vào kỷ luật mềm, vừa không "già néo đứt dây".

Mềm mại nhưng kiên định cùng con bước qua giai đoạn những năm học giáo trình sơ cấp với phương châm: Mọi rào cản về tâm lý phải được soi xét và giải quyết ngay khi vừa xuất hiện, để không trở thành lối mòn, tật xấu khó chỉnh, tích tụ nhiều sẽ gây trở ngại lớn!

Ví dụ: Tiết luyện đàn của Minh Khuê tại nhà luôn diễn ra trong không gian tĩnh lặng. Tôi tắt mọi thiết bị âm thanh, loại bỏ mọi hoạt động hay tác động môi sinh có khả năng làm giảm sự tập trung cao độ, giúp Minh Khuê có được một môi trường tốt nhất để rèn luyện với cây đàn.

Những tiết kiểm tra định kỳ của Minh Khuê với thầy đều được thiết kế như một buổi biểu diễn nhỏ. Minh Khuê được mặc đẹp và tôi đều có hoa tặng con gái và cô giáo sau buổi kiểm tra đó!

Khi cô bé có dấu hiệu tâm lý mệt mỏi trùng với tiết học piano, đôi khi, do những rắc rối khác, thì tiết học nhanh chóng được tôi đề xuất biến thành một tiết thư giãn vui vẻ như Minh Khuê đang chơi với cây đàn chứ không phải trả bài, luyện ngón như thường diễn ra.

Ví dụ: Giai đoạn đầu, tôi chia nhỏ thời gian luyện đàn của Minh Khuê ra thành nhiều lần trong ngày, mỗi lần 15 phút. Không kéo dài thời gian tập mỗi lần, nhưng đảm bảo tổng lượng thời gian Minh Khuê tự luyện đàn ở nhà không ít hơn 60 phút/ngày.

Việc chia nhỏ thời gian tập luyện, giúp trẻ không nhàm chán. Việc dừng thời gian trong từng tiết luyện đàn khi trẻ vừa đủ hứng thú, khiến cho chúng không ngại sợ khi ngồi vào học ở những lần sau. Cứ thế tăng dần thời gian tiết học một cách êm ái, không gây sốc với trẻ!

Trong thỏa thuận với Thầy - người trực tiếp dẫn dắt, tôi chủ động đề xuất có những tiết học chỉ để thầy cô nói chuyện âm nhạc, chuyện các nghệ sĩ học đàn, khổ luyện ra sao? Kể cả những giai thoại vui về các nhà soạn nhạc lừng danh, chuyện thưở bé thầy cô
cũng học đàn piano vất vả thế nào? Đôi khi, đơn giản chỉ là thời gian thầy trò tán gẫu ngoại đề thoải mái.

Sự đan xen luyện tập và nhũng bài nói chuyện với người thầy - người dẫn dắt luôn mang lại hiệu quả to lớn: sự kết nối, gắn bó, thân tình và thấu hiểu, sự thư giãn, giải trí đồng thời bồi đắp thêm cho cô bé nhiều kiến thức âm nhạc, khiến không khí tiết học trở nên nhẹ nhõm, hứng thú, không lê thê, mệt mỏi và áp lực mà thuận thành và êm ái.

Thực hành bền bỉ phương châm kỷ luật mềm này khiến phẩm chất nghệ thuật của trẻ chuyển biến tự nhiên, thân thiện và buông lỏng tâm thế. Nhờ đó thực chất, hiệu quả rất mỹ mãn, không khiên cưỡng và gượng ép bao giờ!

- Nghệ thuật là môn học mà chúng ta không thể dùng ý chí để nén trong thời gian ngắn!
- Nghệ thuật là môn học tràn đầy tính sáng tạo và hứng thú nên chúng ta không thể chỉ sử dụng kỷ luật cứng và mệnh lệnh!
- Nghệ thuật là tác phẩm được chưng cất và thăng hoa trong sự bền bỉ và nỗ lực toàn vẹn lâu dài không kỳ vọng. Tựa như khi chúng ta trồng một cây, thù cứ chăm sóc ân cần bắt sâu, tưới nước, yêu thương... Nhưng đừng hối thúc, đừng bón thuốc kích thích, hãy bền bỉ, thì một ban mai trong lành, hoa hồng sẽ dâng hiến vé đẹp tinh khôi, thơm ngát và xúc động!


## Đẻ thây và trò hợp nhau

## Học nghệ thuật là học cách để chia sẻ và đồng điệu!

Cách đây mấy hôm, tôi cùng con gái và một người bạn lớn, đến xem một chương trình hòa nhạc An evenning of chambermusic có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ (NS) dòng cổ điển: NS Bùi Công Duy, NS Thái Linh, NS Vũ Chươg, NS Nguyễn Mỹ Hương, NS Nguyễn Hồng Anh và những NS đến từ Mỹ như Dr James Scott, Dr Daphne Gerling v.v... Nhung, đặc biệt là có sự trình tấu của Dr Nguyễn Huy Phương, à thầy dạy piano của Minh Khuê nhiều năm qua.

Buổi hòa nhạc thật xúc động! Với những tác phẩm của các nhà soạn nhạc cổ điển Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelsohn, Johannes Brahms, các nghệ sĩ đã cống hiến cho nguời hâm mộ dòng âm nhạc này một đêm nhạc huyền ảo và tràn đầy cảm xúc.

Tổi cũng rất xúc động, riêng Minh Khuê lại khá trầm tư. Khi trên đường về, Minh Khuê nói với tôi: "Dạo này thầy Phương bận rộn và căng thẳng lắm mẹ ạ!". Tôi dường như chưa hiểu ý con gái, nên chỉ im lặng, hồi sau, Minh Khuê nói tiếp: "Hôm nay thầy Phương trình diễn bị "dính" mấy nớt, trước buổi diễn, thầy nói với con, 'Thầy bận nhiều việc quá...' Chắc vì thế, nên thầy tập tác phẩm chưa thật kỹ lắm..."

Thì ra là thế! Minh Khuê trầm tư vì nghĩ cho thầy của mình, chia sẻ với những khó khăn của thầy! Và, thoáng buồn vì thầy đàn có đôi chỗ "chưa sạch". Cũng đã bao lần, tôi chứng kiễn thầy Phương buồn vì Minh Khuê không nhiều tiến bộ, hay cười vui mà tràn đầy xúc động vì cô học trò biểu diễn rất thành công!

Điều này, tôi không lấy gì làm lạ, vói thầy cô nào, Minh Khuê cũng có được sự kết nối, chia sẻ chân thành như thế. Tuy nhiên,
tôi kể câu chuyện này là có dụng ý, sự khác biệt trong những môn học nghệ thuật, chính là ở chỗ: để có được những tiến bộ trong quá trình học tập và rèn luyện, thầy và trò dứt khoát phải có sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau.

Nghệ thuật, chỉ có thể thăng hoa và hiện hữu nơi có sự hứng thú, đồng điệu và thấu hiểu. Nghệ thuật không thể nảy mầm, phát triển trên một mảnh đất cưỡng chế, áp đặt, khiên cưỡng và hình thức, hay từ những quan niệm giản đơn: học cho biết thôi!.

Ở các nền giáo dục tiên tiến, triết lý này được thấu hiểu và triển khai toàn bộ trong xã hội: từ nhà điều hành xã hội, nhà trường, thầy cô đến cha mẹ, học sinh đều thấu đáo, nên bạn quan sát thấy trẻ học nghệ thuật ở đó khá nhẹ nhàng, tự nhiên.

Ở xã hội mình, có nhiều khác biệt, nên để tạo môi trường và sự hứng thú trong học tập nói chung, và khổ luyện các bộ môn nghệ thuật nói riêng, đòi hỏi một nỗ lực lớn từ cha mẹ, bắt đầu từ sự thấu hiểu về bản chất, sự gian khó, khổ luyện dài lâu, đòi hỏi nhiều nghị lực, mồ hôi và trí tuệ của bộ môn nghệ thuật đó.

Khi tôi hiểu về bản chất của môn học piano cổ điển mà tôi cho con gái theo học, tôi tự nẩy trong tâm hồn mình lòng kính trọng những người đã chắt lọc qua gian khó và nhiều tháng năm khổ luyện để đứng được trên vị trí người thầy, người nghệ sỹ, dù cuộc sống hay danh tiếng của họ giản dị khiêm nhường đến đâu? Và, tôi nỗ lực truyền cho con niềm kính trọng và trân quý những lao động nghệ thuật, phẩm chất nghệ thuật đích thực ấy ngay từ khi Minh Khuê còn rất bé!

Người thầy tạo hứng thú giúp trò học tập, rèn luyện hiệu quả, ngược lại, người trò cũng truyền cảm hứng cho thầy trong quá trình truyền thụ.

Chỉ khi trong bầu không khí tương tác, chân thành, cởi mở và nhiệt thành cùng tinh thần nghiêm cẩn tôn vinh nghệ thuật như thế thì nghệ thuật mới có cơ hội thăng hoa, mà như người Việt hay nói nôm na là thầy và trò hợp nhau.


## Chưong 5

## LÀM CHỦ MỢT MÔN THÉ THAO

## Dự an bảy ngày biêt boi và nhưng bài học lơn hơn: Dạy tré bằng cách của tré!

## Gợi mở và tạo cho trẻ niềm vui với nước

Mùa hè năm 2001, tôi lên kế hoạch cho Minh Khuê học bơi, môn thể thao trong sáu nhóm bộ môn trụ cột nhằm giúp trẻ tăng tiến và cải thiện bảy loại hình thông minh đa dạng cho não bộ của trẻ.

Khởi đầu, tôi đưa Minh Khuê đến bể bơi dành cho trẻ nhỏ để nghịch nước và vui chơi với máng trượt, bóng và các bạn đồng lứa. Đây là hoạt động vui chơi mà trẻ rất hứng thú, có thể chơi cả buổi không chán!

Sau đó, tôi dừng việc cho cô bé đến bể vầy nước như đã làm liên tục thời gian trước đó. Vài ngày sau, Minh Khuê nhắc mẹ việc phải đến bể bơi để vui chơi.

## Nghệ thuật dẫn dụ, để đứa trẻ tự đưa ra cam kết học bơi mà không cưỡng ép

Đây là mẹo tâm lý, khiến trẻ có thêm động lưc vì cảm thấy được tự minh quyết định và vì thế có quyết tâm cao hơn.

Cô bé thúc giục và nhắc nhở mẹ, điều này cứ tiếp diễn trong vài ngày và tôi cảm nhận sự khao khát của bé trong cách đề nghị: "Mẹ oi, mình phải đến bể bơi chứ, nếu không bể bơi sẽ không có người vui choi!".

Lúc này, tôi nói với con gái: "Ùm, mẹ cũng muốn lắm, nhưng nếu con không biết bơi thì chúng ta không nên đến bể bơi làm gì, vì sẽ làm phiền những người bơi ở đó."

Ra chiều suy nghĩ, Minh Khuê hỏi tôi, rất nghiêm túc: "Học bơi có khó không mẹ?"

Tôi trả lời con gái rằng, nếu con tự tập sẽ rất khó, nhưng có chú Hải là một con cá heo điệu nghệ sẽ hỗ trợ con, thì mẹ tin là không khó!

Tôi mô tả một cách say sưa về chú huấn luyện viên mà mình đã chọn để hướng dẫn cho Minh Khuê học bơi. Rằng, chú Hải bơi giỏi như một con cá heo tài khéo, chú cá mà Minh Khuê rất yêu thích trong những bộ phim hoạt hình, truyện tranh, như thế nào? Rằng chú Hải có thể chơi bóng rổ, bóng chuyền dưới nước tuyệt vời ra làm sao? Nghe khuôn miệng tôi mô tả biểu cảm, Minh Khuê cứ tròn mắt nhìn, khoái chí lắm. Cuối cùng thì cô bé tự quyết định: "Cho con học bơi với chú Hải cá heo mẹ nhé!".

Chắc chắn, đấy là cách mà tôi muốn, rằng con tự đưa ra quyết định, đây là mẹo tâm lý, khiến trẻ có thêm động lực vì cảm thấy được tự mình quyết định và vì thế có quyết tâm cao hơn trong luyện tập sau này.

Tôi cũng biết, sự thỏa hiệp ban đầu, đồng ý học bơi của cô con gái nhiều phần bị hối thúc bởi những hình dung lý thú và niềm vui được mẹ nuôi dưỡng từ ban đầu như thế. Tuy nhiên, phía trước còn rất nhiều khó khăn và trở ngại mà tôi phải chủ động lường trước và có phương án để hai mẹ con cùng vượt qua.

Điều tôi lo sợ nhất là một hiện trạng mà tôi nhìn thấy, đó là nhiều trẻ mua vé học bơi rất nhiều mùa hè, từ mùa này đến mùa khác, nhưng cuối cùng... đến khi thành niên, những bạn trẻ ấy vẫn không biết bơi. Điều tôi lo sợ, rằng từ dự án học hành nghiêm túc đầu đời của con gái này - nếu tôi quyết định cẩu thả, thiếu cân nhắc, tôi có thể sế đưa con gái vào thực trạng như tôi vừa trình bày. Tôi lo sợ, sự nửa vời hoặc không đem đến hiệu quả nào trong dự án học bơi của con gái có thể là một yếu tố tiêu cực gieo vào tâm não
cô bé một thái độ dễ dãi với mọi việc, coi chuyện không hoàn tất, không đạt kết quả nào trong một công việc nào đó là bình thường, và nhiều lần lặp lại như thế, sẽ tạo nên tâm lý vô trách nhiệm với công việc mình làm, tâm lý buông xuôi và tệ hơn đó là tâm lý thất bại: "Mình thật vô tích sự, làm việc gì cũng hỏng, đời mình nó hẩm hiu như thế mãi rồi...".

## Soạn giáo trình và lên kế hoạch luyện tập: $\mathbf{7}$ ngày kỷ luật!

Hải, một huấn luyện viên chuyên nghiệp đã cười nhẹ khi tôi đề nghị bạn ấy huấn luyện bơi cho một cô bé 5 tuổi. Hải trả lời: không được chị ạ, vì huấn luyện các cháu rất khó, chúng chưa đủ lớn để tuân theo các mệnh lệnh!

Tôi đã tỉ tê để thuyết phục Hải đồng ý, rằng trẻ càng nhỏ tuổi, càng mau thuần thục trong môn bơi lội, vì tiềm thức sâu bên trong của trẻ là bản năng bơi còn rất mạnh mẽ như cảm giác boi trong nước ối người mẹ. Hơn nữa, khi còn nhỏ tuổi, trẻ chưa bị những ám thị về tình huống ngạt nước, đuối nước, chưa có trải nghiệm hay hình ảnh nào gây ấn tượng sợ hãi trong đầu chúng, nên tâm lý thả lỏng, thân thể thả lỏng là những yếu tố giúp trẻ nhanh chóng tìm lại phản xạ bơi tiềm ẩn.

Tuy nhiên, huấn luyện trẻ nhỏ bơi không thể chỉ áp dụng mệnh lệnh, biểu đạt và hướng dẫn khái niệm, ý niệm v.v... như áp dụng với người trưởng thành hay với trẻ lớn, vì đơn giản chúng chưa đủ vốn từ, vốn sống để hiểu. Do đó nhất định phải thực hành huấn luyện theo phương pháp trực quan sinh động. Chú và cháu cùng thực hành từng mục tiêu nhỏ!

Sau khi được tôi thuyết phục và nhận lời làm chú cá heo huấn luyện bơi cho Minh Khuê, Hải đã giảng giải cho tôi hiểu về nguyên lý và yêu cầu cơ bản đòi hỏi trong huấn luyện bơi, và từ đó tôi hiểu rõ mấy vấn đề sau:

- Đúng là trẻ sẽ biết bơi sau bảy ngày huấn luyện, nhưng phải hiểu đấy là bảy ngày làm việc cật lực, nghiêm túc, khoa học và có mục tiêu.

Để có kết quả như mong đợi sau bảy ngày, công việc từng ngày sẽ là:

Sáng: 5h30-7h30 sáng, Minh Khuê học bơi tại bể với chú Hải.
Chiều: 3h30-5h30 tập động tác trên cạn tại nhà.
Yêu cầu: không được nghỉ học ngày nào vì huấn luyện bơi rất cần độ nén về khối lượng luyện tập trong một khoảng thời gian chuẩn là bảy ngày liên tục, thì lượng sẽ biến đổi thành chất, đứa trẻ sẽ biết bơi.

Nếu cùng khối lượng luyện tập đó, nhưng không duy trì được kỷ luật về độ nén thời gian huấn luyện, thì việc đó không có sức bật, không biến đổi thành chất. Điều này lý giải vì sao nhiều cháu được cha mẹ cho học bơi nhiều mùa hè liên tục... nhưng kết quả vẫn không biết bơ!

## Mẹ phải có hiểu biết, để hỗ trợ hiệu quả cho con!

Sau khi được nghe chú Hải "lên lớp" về những hiểu biết cần thiết, quan trọng trong việc huấn luyện trẻ biết bơi thuần thục, tôi đã lên kế hoạch thực hiện cho bản thân với vai trò người trọ̣ giảng cho thầy Hải và trợ học cho con gái như sau:

Đảm bảo sức khỏe thân thể và dinh dưỡng hợp lý cho trẻ vận động kỷ luật bảy ngày không gián đoạn; tôi vừa nghiên cứu dinh dưỡng hợp lý, giấc ngủ tốt để 5 h đã thức giấc và ra bể bơi; trang bị kính bơi tốt để phòng bệnh đau mắt do nước ở bể bơi chưa hoàn toàn đúng tiêu chuẩn vệ sinh; đảm bảo khi trẻ lên bờ không bị gió lùa gây cảm sốt do thay đổi thói quen sinh hoạt.

Tóm lại, để con thực hành huấn luyện bảy ngày biết bơi thuần thục một kiểu bơi ếch, tôi vừa đảm nhiệm là điều dưỡng viên, vừa là bác sĩ, hộ lý vừa là nhà tâm lý và trợ giảng. Tôi quyết định xin nghỉ phép 10 ngày để cùng con bước vào đợt huấn luyện bơi. Bản thân Minh Khuê, tôi cũng chủ động tạm thời giãn các môn học khác như âm nhạc, vẽ và tiếng Anh vì muốn có sự tập trung cao độ cho đột huấn luyện thể chất.

## Những bài học thú vị từ trực quan sinh động: Huấn luyện nhứng kỹ năng bắt buộc trong sự hứng thú của trè!

Tại bể bơi, tôi quan sát bài học đầu tiên: thở trong nước của Minh Khuê rất hay. Bên cạnh bể bơi, Minh Khuê vẫn ngời chơi rất tập trung, vì trò chơi cần sự tập trung cả động tác lẫn tư duy để điều khiển hành động, với những đồ chơi yêu thích như: các loại chai lọ nhựa, hứng nước, rót nước từ bình này sang bình khác, một trò chơi tôi rất khuyến khích nhằm huấn luyện sự khéo léo của đôi tay và rèn luyện óc suy luận để nhận ra vật có thể tích lớn hơn - nhỏ hơn thông qua việc so sánh mực nước được đong vào như nhau trong các bình, v.v... Trong khi cô bé mải chơi, chú Hải dùng tay nhỏ nước lên tóc cháu, lúc đầu nhẹ và it, sau tăng dần mức độ.

Lúc đầu, Minh Khuê đành phải dừng chơi để lấy tay vuốt nước trên mặt để thở. Chú Hải cá Heo vừa làm vừa khuyến khích cô bé: "Cháu cứ chơi mà vẫn thở đều mới cừ. Hãy há mồm ra để hít vào, không phải lấy tay vuốt nước đâu!"

Cứ thế, đến ngày thứ hai, Minh Khuê cứ chơi trò chơi của mình, mặc cho chú Hải dội cả ca nước lên đầu vẫn thản nhiên chơi. Như vậy là với bài học về phản xạ thở đều trong nước, Minh Khuê đã thuần thục mà cô bé cứ ngõ̃ mình đang vui chơi!

Kỹ năng thở trong nước là khó nhất đối với trẻ, sau đó là những kỹ năng nổi và vận động nhịp nhàng trong nước, Minh Khuê đã được chú Hải huấn luyện dẫn dắt một cách thuần thục, khá nhẹ nhàng theo cùng nguyên tắc trực quan sinh động! Chú làm mẫu cháu học theo, rất tích cực, tràn đầy tiếng cười và sảng khoái!

Quả nhiên, đến ngày huấn luyện thứ năm, thì Minh Khuê đã bơi tốt ở bể bơi thiếu nhi. Sang ngày thứ bảy, hai chú cháu rủ nhau sang bơi bể huấn luyện chuyên nghiệp sâu $5,8 \mathrm{~m}$, và Minh Khuê bơi xem ra có phần khoái chí hơn, dễ dàng hơn vì bể sâu thì lực đẩy của nước lớn hơn. Thực tế, ở những mùa bơi tiếp sau, Minh Khuê có thể bơi hàng ngàn mét vòng quanh bể mà không thấy mệt. Chú Hải giải thích: đó chính là lọi ích của việc được huấn luyện bơi đúng!

## Hiệu ứng kép

Việc học bơi được vạch ra nghiêm túc, có lộ trình, giáo trình bày bản trong một mùa hè đã giúp Minh Khuê và tôi nhận biết sâu sắc một điều: mọi dự án phải được tìm hiểu rốt ráo để có phương án khả thi, chứ không làm theo cảm tính và nghe theo ý kiến bên ngoài.

Cần hiểu rằng, người huấn luyện rất quan trọng và người mẹ phải biết lắng nghe, tôn trọng và tuân thủ sự chỉ dẫn của người huấn luyện - người thầy thì mới đảm bảo thành công! Đến bây giờ, dù ít khi gặp lại, nhưng trong cảm hứng sống, hai mẹ con tôi vẫn hay nhắc đến chú Hải cá heo, một huấn luyện viên rất tâm huyết và giói nghề!

Đảm bảo sức khỏe để theo đuổi đúng lộ trình của dự án là một yếu tố rất then chốt dẫn đến kết quả hợp lý.

Dự án tập bơi "Bảy ngày biết bơi" đã đưa đến cho tôi và Minh Khuê một chỉ dẫn cho những dự án về sau: phải nỗ lực, quyết tâm và tập trung ý chí để chinh phục những mục tiêu đặt ra, thì sẽ rất tiết kiệm thời gian, công sức.

Hơn thế nữa, sự thành công trong dự án "Bảy ngày biết bơi" đã giúp chúng tôi bồi đắp cho bản thân một niềm tin vững chắc: Nếu một dự án được xây dựng trên cơ sở thực tễ, có hiểu biết sâu sắc, có lộ trình đúng và nỗ lực cao trong hành động thì nhất định sẽ thành công.

Giúp con tập bơi thành công và từ đó, tập nhận biết những bài học lớn hơn là kiến thức quý giá mà tôi nhận được trên hành trình làm mẹ của mình.


## Chuơng 6

## HỌG VẼ - GIÚP TRĖ BỜI ĐẮP TÓ CHẤT TƯ DUY NÃO PHẢI

# Tự do biểu đạt nội tâm đây cá tính và sáng tạo 

## Chặng đường quan trọng: Dạy trẻ tập tô màu và những giá trị từ đó

Tôi nhớ, một lần, tôi vào nhà sách ngoại văn trên đường Tràng Tiền và "mất tích" trong đó rất lâu. Sau đó, tôi ôm một chồng sách tập tô màu ra quầy tính tiền. Cô thu ngân vui vẻ hỏi: "Chị là giáo viên dạy vẽ à?" "Không đâu em, chị không phải là giáo viên dạy vẽ! À, mà đúng là giáo viên... dạy tô màu cho con gái"

Tôi và cô thu ngân cười vui, cô ấy còn bảo: "Chỉ tại vì em chưa thấy ai mua mấy cuốn tô màu này nhiều như chị. Sách nhập khẩu nên giá bán đắt và mọi người trả lại sách ở quầy thu ngân với lời thắc mắc: "Sách này của nội rẻ bèo, thôi không mua đâu!"

Tôi rất hiểu ý cô thu ngân, nên bảo: "Thế nên, chị phải "đầu co nhiều nhiều thế này cho đủ giáo án tô màu mà chị giành cho con gái, vì chị sợ công ty mình sẽ thôi không nhập khẩu mấy cuốn này nữa!" "Vâng, đúng đấy chị ạ, mặt hàng khó bán!"

Hồi ấy, là tháng 2 năm 2000, mỗi cuốn tô màu nhập từ Pháp về đã có giá gần 70 ngàn đồng và nó khó được thị trường chấp nhận. Nhưng với những kiễn thức nhỏ bé của mình, tôi phát hiện ra rằng, nhũng cuốn dạy trẻ tập tô màu ấy được thiết kế trên thứ giấy đặc biệt dành cho vẽ và tô màu: giấy có độ sần, xốp và khả năng hút chất liệu màu tô. Chắc chắn, đó là những cuốn tô màu tôi cần nhất cho bước khởi đầu hành trình học vẽ của Minh Khuê

Từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2000, tôi có sáu tháng để hướng dẫn cho con gái tập tô màu với chồng sách tập tô mà tôi ôm về từ
nhà sách ngoại văn. Tôi còn mò mẫm đến tận "sào huyệt" của môn vẽ là trường Mỹ Thuật Yết Kiêu để tìm mua sáp màu, phấn màu loại tốt giành cho giới học vẽ chuyên nghiệp.

Quan điểm của tôi về việc chuẩn bị lộ trình cho dự án tập tô màu, bước đệm quan trọng cho môn học vẽ của Minh Khuê, đó là: Không có yếu tố con nhà nòi, không quan tâm là con gái có năng khiếu hay không, không kỳ vọng theo kiểu "học để làm nghê", nhưng dứt khoát học phải rất bài bản và "chuyên nghiệp".

Lý do sâu xa, tôi hiểu rằng, trẻ thích vẽ vòi, thích chơi với sắc màu và thích quan sát hình khối. Do đó, vẽ là môn học dễ "chấp nhận" nhất đối với trẻ nhỏ, dựa theo quy luật tâm lý đó, tôi hiểu rằng, vẽ nên được chọn là môn học đầu tiên để rèn luyện cho Minh Khuê những tố chất cần thiết như: tính kỷ luật và khả năng tập trung, trước khi cô bé được mẹ đưa đến lớp mẫu giáo nhõ̃.

Do đó, tôi cũng tìm tòi và chuẩn bị cho con với tinh thần cũng rất "chuyên nghiệp". Đương nhiên, thái độ và hành động nghiêm túc của tôi, đã tác động lên quan sát, suy nghĩ của cô bé 4 tuổi, và một cách tự nhiên, Minh Khuê cũng bước vào dự án học tô màu một cách rất nghiêm túc, "chuyên nghiệp".

## Tôi chuẩn bị cho Minh Khuê tập tô màu như sau:

Giấy chuyên biệt cho vẽ, giáo pháp hình họa tập tô cho trẻ theo đúng lứa tuổi $4-5$ rất sinh động, chất liệu sáp màu, phấn màu, chì vẽ đúng quy chuẩn và chất lượng tốt nhất có nhãn hiệu của Nhật, Nga, Hàn Quốc, v.v...

Lý luận để tôi có quan điểm lựa chọn đó, như sau: Trẻ càng mới nhập môn, càng cần hỗ trợ từ bên ngoài: chất liệu giấy vẽ chuyên biệt, vật liệu họa phẩm hình ảnh mẫu chuẩn mực, tốt nhất, v.v... Tất cả sự hỗ trợ đó, giúp cho trẻ khi thao tác tập tô, sẽ cảm thấy không quá khó, màu sáp mềm, tươi sáng khiến trẻ thấy hứng thú và ham thích tập tô.

Minh Khuê còn được tôi khuyến khích tập tô bằng màu phấn chuyên biệt cho vẽ, như thế, cô bé rất khoái chí vì được dùng ngón tay,
đôi khi cả bàn tay để xoa màu lên hình, điều này, có tác dụng giúp bé nhận ra sự chuyển màu, chuyển sắc độ đậm nhạt, sự giao thoa màu sắc êm ái, tự nhiên hơn khi chỉ dùng sáp màu.

Hàng ngày, Minh Khuê cùng mẹ chọn "bài tập" cho môn tô màu là bức tranh nào mà cô bé thích thú, tất nhiên, là những cuốn tô màu tôi đã lựa chọn, phù hợp với lứa tuối của trẻ 4-5 tuổi: hình họa khá đơn giản, không quá khó, không quá nhiều màu sắc.

Minh Khuê cũng được tôi hướng dẫn để xem hình ảnh toàn vẹn của họa sĩ về bức tranh đó, cô bé được quan sát hồi lâu, sau đó tôi đề nghị "con gập phần tranh của họa sĩ lại, con tô màu theo cách con sáng tạo, như thế mẹ càng thích!".

Tôi nhắc với cô bé rằng, họa sĩ có cách nhìn của họ, con có thể nhận thấy màu sắc theo cách của con, điều quan trọng là bức tranh cần được tô màu toàn bộ, không bỏ dở, nếu không, thì bức tranh không hoàn tất!

Tôi còn gợi ý: để tô màu xong bức tranh này, hoặc con vật này, hoặc bông hoa này, v.v..., con phải làm việc tập trung cao độ với thời gian là 20 phút, hay 30 phút, hay 60 phút, v.v...

Và, tôi hướng dẫn Minh Khuê tiếp: "Do đó, con phải nhìn kim đồng hồ nhé, nếu con ngồi tô được 5 phút đã muốn giải lao, thì con thả 1 hòn bi ve vào lọ, cứ thế, con cộng dồn thời gian tập tô, xem được bao nhiêu viên bi thì con hoàn tất tác phẩm. Khi nào, tác phẩm tô màu xong mà số viên bi giảm đi so với dự kiến ban đầu, ẫy là con rất giỏi đấy nhé.

Minh Khuê rất thích những viên bi ve nhiều sắc màu óng ánh thả vào một chiếc bình nhựa trong. Tất nhiên, tôi giao hẹn, nếu chưa được năm phút đã muốn nghỉ giải lao, thì hôm đó, chúng ta thất bại nặng nề.

Thỉnh thoảng, chúng tôi lại mang những chiếc bình đựng bi ve ra đếm, và Minh Khuê tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì những khoảng thời gian cô bé ngồi tô màu những bức tranh một cách tập trung toàn bộ trở nên nhiều đến mức không thể đếm xuể!

Minh Khuê sung sướng trước thành quả ây! Cùng với những bức tranh - những bài tập tô màu của Minh Khuê là những chiếc bình đựng đầy viên bi ve như một minh chứng sống động cho thành quả rèn luyện của cô bé, được mẹ trưng bày ở nơi trang trọng nhất trong căn phòng nhỏ của hai mẹ con.

Cô bé 4 tuổi cảm thấy hào hứng vì tài sản giàu có của mình từ nỗ lực lao động và làm việc, được mẹ ghi nhận và tôn trọng. Minh Khuê có được niềm tự tin vui vẻ.

Tất nhiên, để hướng dẫn và giúp con vượt lên chính bản thân mình, chiến thắng bản năng trẻ nhỏ thích chơi tự do chứ không thích ngồi tập trung toàn bộ (trí não - tay, ngón tay, mắt, chân, v.v...) vào một công việc nhàm chán, tôi cũng tập tô cùng con.

Cổ nhân có câu nhắc nhở các bậc làm cha mẹ rất hay: Ở đời có hai việc khó khăn nhất, nhưng cũng là hai việc cần làm nhất, đó là chơi với trẻ nhỏ và nghe chuyện của người già. Câu nói ấy ngụ ý rằng: trò chơi của trẻ nhỏ thường lặp đi lặp lại, mà theo người lớn là nhàm chán, nhưng đó là cách để tré thuần thục kỹ năng. Tương tự như vậy, người già thường hoài niệm và kể đi kể lại một câu chuyện, khiến chúng ta nhàm chán, nhưng kiên nhẫn lắng nghe, đó là cách để chúng ta giúp người già vận động trí não và vui sống.

Người mẹ nào cũng yêu con và sẵn lòng làm mọi việc vì con, tuy nhiên, để học cùng và chơi cùng đứa trẻ, thì không phải cha mẹ nào cũng đủ kiên nhẫn. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, khi tôi nắm vững nguyên lý để "học" và thuần thục kỹ năng của trẻ dưới 10 tuổi là "trực quan sinh động: là quan sát $=>$ ghi nhớ $=>$ bắt chước và làm theo, tất nhiên, tôi đã nỗ lực tập chơi với con từng ngày và tập tô với con từng mẫu tranh, để Minh Khuê quan sát, ghi nhớ, bắt chước và làm theo.

Bất kể một công việc nào, một thói quen làm việc, lao động nào, muốn thuần thục với trẻ, đều cần phải lặp đi, lặp lại nhiều hoặc rất nhiều lần. Với môn tập tô cũng vậy, tôi đã hướng dẫn Minh Khuê và cùng con tập tô kiên trì trong khoảng thời gian hơ 6 tháng, trước khi cô bé được mẹ đưa vào lớp mẫu giáo nhỡ.

Dự án tập tô màu của Minh Khuê, trước khi cô bé bước vào lớp mẫu giáo nhỡ, đã giúp cô bé có được những tố chất quan trọng để gia nhập vào một tổ chức xã hội đầu tiên trong cuộc đời: trường mầm non. Đó là những tố chất quan trọng sau:

1. Có khả năng tập trung toàn bộ trí não, mắt, tay, toàn thân v.v..., vào một công việc với thời gian là 30 phút và lâu hơn.
2. Có ý thức làm việc đến cùng, không bỏ cuộc, dù xấu hay đẹp cũng tô màu bằng xong bức tô màu để hoàn tất công việc và sau đó tự rút ra kết luận và kinh nghiệm, kiểu như: "Bức này con tô màu bằng chì nên nhạt quá mẹ ạ, bức sau con không tô màu bằng chù nưa!".
3. Làm quen với các họa phẩm, chất liệu hội họa, nên khi đến lớp bé rất hào hứng với phòng học vẽ, cô bé trở nên chủ động và vui vẻ đi học.

Tôi hoàn toàn có niềm tin tưởng vững chắc rằng, những tố chã́t trên là rẫt quan trọng để giúp con gái bồi đắp và tăng tiễn dần đến thuần thục, nó có ý nghũa lớn lao, không chỉ với những bức tô màu trong những cuốn sách tập tô mà tôi sưu tầm, mà lớn hơn, nó chính là nền tảng cần thiết cho nhiều môn học sau này và mọi hoạt động cuộc sống của đứa trẻ.

## Giai đoạn học vẽ hình họa:

Ông già hồn nhiên và nhũng đúa trẻ khoái chí!
Tôi nhớ đó là tháng 11 năm 2000, khi Minh Khuê học mẫu giáo nhỡ. Tôi đăng ký cho con một lớp học vẽ tại trường mẫu giáo. Tuy nhiên, tôi không chỉ đơn thuần là đăng ký lớp vẽ cho con, tôi còn rắp tâm "rình" để chứng kiến một tiết học vẽ ở trường mẫu giáo diễn ra ra sao. Thực ra chính tôi cũng đặc biệt hứng thú với bộ môn vẽ, dù thế hệ chúng tôi dường như không mấy người được cho học và được học chỉ vì thích thú.

Vừa trong tâm thế một người mẹ "vi hành" để đánh giá chất lượng tiết học của con, tôi vừa trong tâm trạng của một đứa trẻ tò mò, chính vì thế, tôi đã thu nhận được nhiều hiểu biết lý thú từ tiết học dự thính ấy.

Hóa ra, đó là lớp dạy vẽ của một ông già râu tóc bạc phơ, một ông già rất đỗi hồn nhiên, khiến tôi cũng há hốc mồm vì thú vị:

- Này tớ hỏi các cậu - cái khuôn mặt nó như thế nào nhỉ? - ông già hồn nhiên hỏi.
- Hình tròn ạ! - Giọng lũ trẻ xôn xao.
- Tròn như cái đĩa á, hay tròn như quả trứng nhí?
"Như quả trứng ạ!", chen lẫn với tiễng tranh nói to hơn: "Như cái đĩa ạ!"

Thế rồi ông già vẽ lên bảng một hình quả trứng, một hình như cái đĩa. Cả lớp reo hò, sung sướng vì ý kiến nào cũng được ông ghi nhận.

Ông già hồn nhiên hỏi tiếp: "Rồi cái gì trên mặt mà ta nhận ra ngay nhi?"

Cả lớp: "Mắt ạ! Miệng a!" Bao nhiêu cái miệng là bấy nhiêu lao xao tranh nhau nói, ông già râu tóc bạc phơ bảo: "Ấy ấy cái miệng nó tranh nói to nhất, mất trật tự nhất nên ta vẽ cái miệng trước nhé. Miệng cười hay miệng khóc nhí?"

- Miệng cười ạ!
- Miệng cười giống cái gì nhí?
- Dấu á ạ! Mặt trăng khuyết ạ, quả chuối tiêu ạ... thật lao xao, thật hào hứng!

Rồi ông già vẽ thêm vào hai hình trên bảng theo gợi ý của cả lớp hai cái miệng cười. Ông giả bộ: "Ô, thế này đã thành cái mặt thằng bé, cô bé đang cười chưa nhí?"

Cả lớp: "Chưa ạ, ông ơi ông vẽ mắt đi! Tròn xoe như viên bi ông ạ."

Ông già: "Thế vẽ mắt thì ra làm sao cả lớp ơi? Chỉ tròn xoe như viên bi thôi á?"

Cả lớp: "Không ạ, có lông mi ạ, con gái lông mi dài cong cong ạ, con trai lông mi ngắn ạ, có con ngươi nữa ạ... phía trên có lông mày nữa ông nhá..."

Ông già: "Cả lớp nói từ từ để ông còn theo kịp nhé..."
Cứ như thể cả lớp đang hướng dẫn ông già hồn nhiên học vẽ, chứ không phải là ông đang dạy trẻ học vẽ, nhiều hơn nữa là ông đang dẫn dắt chúng quan sát, tự tin mô tả những quan sát của chúng về khuôn mặt người v.v...

Ông già hồn nhiên vừa điền thêm các nét vẽ theo sự chỉ dẫn của cả lớp, vừa giải thích rất sinh động cho trẻ hiểu tầm quan trọng của từng bộ phận trên gương mặt:
"Cái miệng là quan trọng lắm, nó cần thiết để nói lời yêu mẹ, yêu bỗ, để hát để cuời chứ không phải để khóc nghe chưa các bạn? Đôi mắt là để nhìn thấy đường đi, nếu không là vấp ngã, cho nên chúng ta phải bảo vệ đôi mắt không được ngồi gần ti vi nhé các bạn! Đôi lông mày để làm gì nhỉ, nó không chỉ để mẹ trang điểm đâu nhé, nó là bờ đê, chắn nhưng giọt mồ hôi rơi vào mắt thù cay lắm đúng không nào? Cái tai thì để làm gì nhỉ, à để nghe xem ông già đang nói gì đấy, phải không các bạn oì?"

Doạn, ông giả vờ đã hoàn tất, bảo: "Xong rồi nhá, chân dung bé trai bé gái!"

- "Ông ơi, ông quên mất cái mũi rồi, ôi ông ngốc quá!"
- "Ừ nhỉ, cần phải có một cái mũi để ngửi mùi món chả mẹ nướng thơm lừng, nó ở đâu nhi?"
- "Nó ở giữa khuôn mặt!"
- À đúng rồi, lớp mình giỏi quá, cả lớp đã hướng dẫn ông vẽ đầy đủ mọi bộ phận trên gưong mặt rồi nhỉ. Cả lớp vỗ tay nào?

Tôi đứng dự thính ngoài cửa sổ và hào hứng theo cùng không khí lớp học. Tôi cũng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ trong một tiết học thật vui vẻ. Và tôi hiểu rằng, đây là Người Thầy đầu tiên mà tôi sẽ cầu thị để ông bắt đầu nhũng tiết học vẽ "nghiêm túc" cho con gái yêu của mình - khi ấy, Minh Khuê tròn 4 tuối.

## Từ 4 đến 9 tuổi, Minh Khuê tăng cường học vẽ để tận dụng tối đa giai đoạn tư duy não phải của trẻ: Trực giác mãnh liệt và những bức tranh thú vị!

Tôi lại kể lại các bạn nghe một câu chuyện giáo dục được nhắc đến nhiều tại Mỹ:
"Gordon Mackenzie một nhà thiết kế, một nhà hoạt động xã hội thường dành thời gian nói chuyện tại các ngôi trường. Ông giới thiệu với các học sinh trước buổi nói chuyện rằng ông là một họa sĩ, một nghệ sĩ. Sau đó, một cách dí dỏm, ông đưa ánh mắt giao lưu với khắp gian phòng và hỏi:

- Có bao nhiêu họa sĩ trong căn phòng này? Các em có thể giơ tay lên không?

Sau rất nhiều thực nghiệm, Gordon Mackenzie rút ra một nhận xét như sau: Tại các trường mẫu giáo và lớp 1 tất cả các em đều hăng hái giơ tay. $3 / 4$ số học sinh lớp 2 giơ tay mặc dù đã bớt đi hào hứng. Lớp 3 chỉ một vài học sinh giơ tay và lớp 6 thì dường như không có cánh tay nào giơ lên.

Câu chuyện và sự khái quát của Gordon Mackenzie đã mang tới cho tôi một gợi ý của khoa học về quy luật phát triển não bộ như sau: năng lực tư duy bằng não phải và tư duy trực giác cần được chủ động khơi dậy, nuôi dưỡng và làm mạnh lên ở trẻ. Nên bắt đầu tốt nhất ở lứa tuổi từ $4-7$, vì sau đó, năng lực tư duy trực giác này, nếu để "ngủ quên", không được đánh thức, không được liên tục trau dồi, sẽ tự động giảm sút nhanh chóng theo đồ thị đi xuống, tỷ lệ nghịch với tuối lớn lên của đứa trẻ. Điều này, gọi cho bạn ý tưởng vì sao những họa sĩ, nhà thiết kế tài danh phần lớn đều có "lịch sử" bắt đầu học vẽ từ rất sớm.

Từ 4-7 tuổi, đây là giai đoạn não bộ của trẻ mạnh về năng lực tư duy hình tượng, trực quan sinh động. Đương nhiên, vẽ là bộ môn tuyệt vời nhất để giúp trẻ thuần thục năng lực này, cũng như giúp trẻ làm mạnh lên trí thông minh không gian - một trong bảy loại hình trí thông minh theo thuyết trí thông minh đa dạng.

Tháng 8 năm 2003, Minh Khuê được treo 10 bức tranh tại triển lãm tranh thiếu thi ở trung tâm triển lãm danh giá nhất Hà Nội, 16 Ngô Quyền.

Một bức tranh có tiêu đê "Mùa hè - thi trâu", đó là bức tranh mang không khí thi trâu của các bạn nhỏ nông thôn. Toàn bộ bức tranh, từ những con trâu, các bạn nhỏ, cờ chuối, thảm có, mây và ông trời đều một tông màu xanh mát. Tôi hỏi: "Sao mà trâu cũng màu xanh, ông mặt trò̀i cũng màu xanh?". Minh Khuê giải thích: "Vì thi trâu vào buổi chiều mùa hè, nên con phải tô ông mặt trời màu xanh để ánh nắng bớt chới chang". Cảnh vật và những chú trâu trong bức tranh với các sắc độ xanh khác nhau, theo Minh Khuê giải thích "là để mọi người biết là con vẽ gió thổi qua cánh đồng ấy mà!".

Một bức tranh được đặt tên là "Mùa đông ở quê em", Minh Khuê mô tả không khí bên bờ giếng làng, mọi người đang sinh hoạt, giặt giũ, nói chuyện, con gà và mấy chú cún chạy quanh. Nhưng tất cả đều toát lên gam màu ấm, chủ đạo là màu cam nóng. Tôi hỏi, sao mùa đông lại toàn màu cam ấm thế này? Minh Khuê nói: "Màu cam để quê mình bớt lạnh vào ngày đông mẹ ạ!".

Quả nhiên, hai bức tranh ấy đều đoạt giải.
Bạn thấy đấy, trực giác ở trẻ nhỏ thật mãnh liệt và hồn nhiên, sáng tỏ. Trẻ tư duy, suy nghĩ, khám phá thế giới, thậm chí là khát vọng tác động lại thế giới xung quanh bằng quan sát và tư duy rất trực giác, đầy cảm xúc và thông minh.

Thành công nho nhỏ của Minh Khuê với những giải thưởng trong cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm đó chính là kết quả của việc tôi đã tự tin dẫn dắt con bước vào việc học vẽ một cách nghiêm túc, vì tôi đã nhận thấy những lợi ích của bộ môn này tác động đến quá trình bồi đắp tố chất tư duy cho trẻ:

- Học vẽ để trẻ có cơ hội bộc lộ năng lực tư duy não phải, năng lực quan sát và trực giác vốn là những năng lực "sẵn có", dồi dào ở trẻ theo đúng quy luật phát triển tự nhiên của não bộ.

Bạn có thể hiểu được điều này khi biết rằng tư duy trực giác là loại hình tư duy nguyên thủy nhất của loài người tiến hóa.

Những bộ chữ tượng hình, những ký hiệu tượng hình, chính là cách thức mà bộ não người nguyên thủy hồn nhiên sử dụng để biểu đạt suy nghĩ của mình.

- Học vẽ sớm và nghiêm túc giúp Minh Khuê lợi dụng tối đa giai đoạn "kim cương" quý giá để phát triển tố chất tư duy không gian - hình học và năng lực biểu đạt nội tâm một cách tự do nhất!

Quả nhiên, sau này, Minh Khuê học hình học rất tốt, đặc biệt là hình học không gian, đến mức thầy giáo Phó giáo sư, Tiến sỹ Võ Thanh Quỳnh (Đại học Khoa học Tự nhiên), người dạy toán trực tiếp của cô bé nhiều lần thốt lên: "Con phải bước ra khỏi đam mê hình học để giải các bài toán đại số!" và thầy chủ nhiệm Trần Văn Khải cũng có chung nhận xét: "Minh Khuê có tư duy hình học rất vững".

- Học vẽ thúc đẩy và đòi hỏi tré phải quan sát nhiều hơn và nghiêm túc hơn, chi tiết hơn, vi tế hơn một cách có phương pháp dưới sự chỉ dẫn của người thầy giỏi. Đây là cơ sở tư duy quan trọng để sau đó đứa trẻ có khả năng biểu đạt tốt hơn, thuyết phục hơn bằng tư duy hình họa.

Biểu đạt quan sát trực giác thông qua tranh vẽ, thành quả ấy giúp trẻ hứng thú vẽ. Vì thế đứa trẻ cần được người thầy hướng dẫn để quan sát tốt hơn, tinh tế hơn, đúng cách hơn, rồi sau đó, đứa trẻ lại biểu đạt bằng hình họa, bằng tranh vẽ những kết quả quan sát trực quan của mình. Cứ thế, đây là con đường tương tác qua lại, nếu thực hành bền bỉ, đúng cách, sẽ giúp trẻ bồi đắp tư duy não phải trở nên tinh tế và nhạy cảm như tố chất của người nghệ sĩ thiết kế - họa sĩ, tư duy của nhà khoa học, tư duy của tính toàn bộ với những mối tương tác chặt chẽ tạo nên bố cục.

Ông già hồn nhiên của lớp học tôi mô tả trên là Tiến sĩ mỹ học Nguyễn Quốc Toản. Giống như một phù thủy cao tay, người thầy giỏi là người thầy biết gợi mở, chỉ gợi mở, để giúp lũ trẻ bộc lộ được những quan sát trực giác của mình, rồi sau đó, người thầy lại khéo léo giúp chúng trình bày những quan sát ẫy theo niêm luật hình học, màu sắc.

Rõ ràng, khi trẻ nhập môn học vẽ, cứ ngỡ như chúng được biểu đạt suy nghĩ bằng hình họa một cách tự do, nhưng bản chất là chúng cần bắt đầu được thầy hướng dẫn để quan sát đúng, vi tế, chi tiết về thế giới xung quanh, trong không gian nhiều chiều. Sau đó, người thầy lại hướng dẫn để chúng thể hiện những quan sát trực quan ấy bằng tư duy não phải, bằng hình họa sao cho đúng niêm luật mà vẫn đảm bảo tính dân chủ tự nhiên vốn có.

Đứa trẻ cảm giác được sáng tạo, nhưng thực ra, người thầy đang hướng dẫn chúng bài học "biết quan sát và tôn trọng thực tại khách quan!".

Rõ ràng, học vẽ là một bộ môn rất tuyệt vời để khởi đầu việc học có giáo trình, khởi đầu công việc học "bắt buộc" cho trẻ. Khởi đầu bằng môn vẽ, nó làm cho việc học của trẻ phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên, do đó, nó có tác dụng khiến trẻ ham thích học tập, giảm thiểu căng thẳng và choáng sốc khi đưa trẻ từ trạng thái không cần kỷ luật sang trạng thái yêu cầu có kỷ luật, nghiêm túc, tập trung toàn bộ vào một tiết học, một công việc có khoảng thời gian nhất định, mà ngắn nhất là 30 phút.

Học vẽ giúp trẻ được thể hiện khả năng quan sát, góc nhìn, cá tính và suy nghĩ thông qua màu sắc, hình họa mà chúng lựa chọn. Chúng được tư duy "hùnh tượng" đại khái, toàn vẹn, tự do, ít kỷ luật hơn so với các bộ môn khác - do đó, môn vẽ hình họa bộc lộ rõ ràng cảm xúc tâm lý trẻ thơ.

Thông qua hình ảnh và màu sắc bức tranh của đứa trẻ, bạn có thể nhận ra đứa trẻ của bạn đang thích gì, đang nghĩ gì.

## Thủ phạm dẫn đến sự nhàm chán rồi hết hứng thú học vẽ khi trẻ 10 tuối

- Trẻ chán học vẽ vì phương pháp dạy thụ động, sao chép

Tôi nhớ mãi câu chuyện của vị cựu Bộ trưởng Bộ Thương Mại Trương Đình Tuyển, trong một buổi nói chuyện rất cá nhân với tôi, ông đã đưa ra một hình ảnh thuyết phục khi bàn về giáo dục như sau:
"Trẻ được giáo dục để trở thành một phẩm chất chủ động bắt đầu từ những lớp học co sở. Ví như khi cô giáo ra đề tài vẽ mèo thì kết quả là cả lớp có được những bức tranh mà nếu đem ghép lại sẽ thành bức tranh đàn mèo sinh động, khác biệt, đương nhiên chúng vẫn là mèo. Đó là học để chủ động, sáng tạo, cá nhân. Ngực̣c lại, sau khi cô ra đề bài vẽ mèo, cuối buổi, cô thu lại một tệp bản photo bức tranh con mèo mẫu, không máy may sáng tạo hay khác biệt nào, thì đó là hoàn toàn thụ động!".

Ông Trương Đình Tuyển là người tôi rất kính nể cả về trí tuệ lẫn nhân cách. Câu nói của ông có thể minh chứng ngay cho môn học vẽ của trẻ ở Việt Nam, nơi tinnh trạng học "thụ động, không chút sáng tạo, cá nhân nào" đang chiếm vị thế chủ đạo. Chính lối dạy và huớng dẫn trẻ học vẽ theo cách áp đặt, khuôn mẫu đã khiến nhiều trẻ nhỏ chỉ vẽ những bức tranh sáo mòn, sao chép rồi cuối cùng là chán học vẽ̃, bộ môn lẽ ra có thể mang đến hứng thú cho trẻ nhất.

- Trẻ được cha mẹ cho phép tự tung tự tác với triết lý "để cho trẻ tự do thể hiện" cuối cùng rơi vào tình trạng tự sao chép và bế tắc vì thiếu người dẫn dắt.

Tôi thì tư duy thực tiễn và đơn giản. Trừ những cá nhân có tư chất bẩm sinh đặc biệt, số còn lại, bẫt kể với một hiểu biết gì, muốn học tốt để có kỹ năng và đi tới thành tựu thù đều phải có thầy giói hướng dẫn. Cổ nhân đã đúc kết thành câu nói bất hủ: "Không thày đố mày làm nên!". Do đó, quan niệm "cứ để đứa trẻ vẽ vờ tự do, bôi trát màu tự do, để nó mặc sức sáng tạo theo cách nó cảm, nó thấy" nghe qua thì rất thuyết phục, nhung về lâu dài sẽ mang lại sự nhàm chán vì "thiếu đường đi", đứa trẻ bế tá́c trong sự biểu đạt cao hơn và nó tự nhiên đi vào ngõ cụt "đồ họa và sao chép y chang những hình họa mà nó thích, hoặc nó ấn tượg". Kết cục, nhàm chán vẫn đễn bởi sự sao chép.

Tôi bị thuyết phục bởi hiểu biết rằng: Hội họa mang đến cho cá nhân sự tự do biểu đạt nội tâm và tư tưởng, nhưng sự tự do ẫy chỉ có đự̛̣c khi người cầm cọ nắm vững và làm chủ niêm luật của hội họa.

- Quy luật phát triển của tư duy não bộ: Giai đoạn sau 10 tuổi, tư duy khái niệm, khái quát bắt đầu lấn át trực giác, trực quan sinh động.

Câu chuyện và sự khái quát của Gordon Mackenzie, biểu đồ đi xuống của năng lực tư duy não phải của trẻ khi chúng vào tuổi thứ 10 là một gợi ý có tác động mạnh mẽ đối với tôi. Tôi hiểu rằng, nếu trước đó, đứa trẻ không được tập dượt thuần thục; thói quen tư duy não phải không được ưu tiên phát triển, thông qua việc cho trẻ học môn vẽ một cách nghiêm túc, bài bản, thì khi trẻ vào tuổi thứ 10 , vùng đại não chủ về tư duy khái niệm sẽ mạnh lên theo quy luật phát triển đại não và đương nhiên, nó lấn át trực giác, lấn át nhạy cảm và quan sát - những năng lực quý giá, tràn đầy khi trẻ nhỏ, mạnh nhất ở khoảng từ 4-7 tuối.

- Cách nghĩ thực dụng và lỗi thời thịnh hành.

Khi chúng ta coi vẽ vời là một môn học để chơi và chỉ học để "khỏi mù hội họa thôi!" thì chính quan điểm được chăng hay chớ ấy thể hiện sự không đánh giá cao giá trị thực tế, kinh tế của môn vẽ, do đó, cả xã hội, ngành giáo dục và gia đình đều "xem nhẹ" bộ môn này, không đầu tư giáo viên, tiết học, tinh thần cổ vũ và khích lệ học sinh.

Đó là nhưng thành tố cộng hưởng với nhau, tác động lên nhau, nhấn mạnh và làm rõ rệt hơn tình trạng kém hứng thú của trẻ với môn học vẽ khi chúng bước vào tuối thứ 10 . Đôi khi, chúng ta bám lấy một lý do khách quan nào đó để "đổ lỗi", đôi khi chúng ta mơ hồ và không tường minh trong nhận thức, nhưng hậu quả là rõ ràng: Nhiều đứa trẻ khi 4-7 tuổi vẽ rẫt sinh động, thể hiện quan sát rất tinh tế v.v... thế rồi, sau đó năng lực đó bị phôi phai một cách lãng phí.

## Minh Khuê "phòng ngừa" căn bệnh nhàm chán môn vẽ như thế nào? <br> Niêm tin vào lý thuyêt "Trí thông minh không gian - thiêt kê" - một tương lai thảnh thơi bớt cạnh tranh gay gắt.

Tôi nhớ, giai đoạn Minh Khuê từ 5-7 tuổi, vào dịp mùa hè, mỗi tuần, tôi lại chở con gái đến nhà ông già hồn nhiên Nguyễn Quốc Toản để học vẽ từ $2-3$ buổi. Tôi đã nhận được một câu hỏi cứ lặp lại ở những người không quen biết: "Thế định cho con gái theo nghê vẽ à?", hay: "Chắc định cho con gái học để thành họa sĩ, cái nghề ấy thế nọ, thế kia v.v..."

Những lúc ấy, tôi chỉ trả lời: "Không ạ, Minh Khuê học vẽ để rèn luyện tư duy não phải!" - câu trả lời của tôi chính là niềm tin vững chãi của tôi. Niềm tin như một "tôn giáo thánh thiện" ấy của tôi đã truyền sang Minh Khuê, và tất nhiên chúng tôi đã dấn thân cùng với môn học vẽ một cách nghiêm túc, bền bỉ dù không mang bất cứ kỳ vọng gì cụ thể!

Đó là khi tôi được tiếp cận với lý thuyết trí thông minh đa dạng của trường đại học Harvard, khi các thành tựu nghiên cứu của họ đã chứng minh rằng trên thực tế có ít nhất bảy loại tài năng, trí tuệ hoặc hơn nữa của con người. Đó là:

1. Trí thông minh ngôn ngữ (nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, nhà báo v.v...);
2. Trí thông minh lo-gic (lập trình viên, kỹ sư, tư vẫn tài chính, kế toán viên v.v...);
3. Trí thông minh vận động (vận động viên, diễn viên v.v...);
4. Trí thông minh không gian (kiến trúc sư, nhà thiết kế, họa sĩ, nhà điêu khắc v.v...);
5. Trí thông minh âm nhạc (nghệ sĩ trình diễn, nhà soạn nhạc, nhạc sĩ v.v...);
6. Trí thông minh biểu cảm - tương tác (nhà hùng biện, nhà hoạt động xã hội, nhà hoạt động chính trị v.v...);
7. Trí thông minh nội tâm - dự cảm (nhà truyền giáo, nhà văn, nhà tâm lý học, nhà thôi miên v.v...)

Nhớ lại giai đoạn bắt đầu làm mẹ, suốt một thời gian khá dài, tôi phải thú thật rằng, tôi đã rất hoang mang, lo sợ.

Ngày ngày, tôi nghiền ngẫm những câu hỏi cứ treo lơ lửng trên đầu mình:
"Hải Âu oi, làm sao để khiến đứa trẻ của mình được hoan hỉ? Làm sao để bồi đắp những tố chất cần thiết cho tương lai của con gái, khi mà bản thân mình không biết phải bắt đầu từ đâu? Khi mà thời đại đang trôi như dòng thác lũ, làm sao để đứa trẻ nhận ra giá trị đích thực của nó? Có phải toán học và ngoại ngữ, những thứ đang mang giá trị độc tôn của cảm hứng xã hội Việt Nam là tất cả những gì mình phải giúp con gái nhồi nhét vào đầu, bởi vì đến năm 18 tuổi, tất cả mọi đứa trẻ tuổi đó, sẽ cùng lao vào một cuộc đọ sức với mấy môn học điển hình như toán - lý - hóa, với kỳ vọng tìm được ngành học sáng sủa cho tương lai kiếm sống sau này? Chẳng lẽ, con đường tương lai của con gái chỉ như ngõ hẹp vậy sao?".

Rồi một ngày thiện phước, tôi đọc được triết lý giáo dục của trường đại học Harvard: "Học để tăng cường tố chất chứ không vì có tố chất mới học!" và tôi như người đuối nước vớ được cọc, tôi mừng đến phát khóc khi hiểu rằng, mình đã tìm thấy đường đi.

Nuôi con nhũ nhi với cảm hứng của lý thuyết bảy loại hình trí thông minh khiến tôi có xu hướng hồi tưởng lại thời ấu thơ của mình. Tôi nhớ rằng, ấu thơ tôi rất nhiều tài năng, kiểu như tôi hát rất hay, tôi thích nghệ thuật, thích nhảy múa, thích vẽ vời, thích quan sát tỉ mỉ, có thể dành cả buổi để quan sát đường đi của một con ốc sên, tôi biết dự cảm và rất nhạy cảm v.v...

Tuy nhiên, một đường lối giáo dục "không gì lay chuyển" và quá "tự tin" suốt hơn 12 năm mà tôi được thụ hưởng, chỉ chú trọng vào các con số, thuật toán và những văn bản văn học sử đã khiến tôi mất dần hứng thú với những loại hình thông minh khác, ngoài loại hình thông minh (1) ngôn ngữ và (2) logic.

Thực ra, tôi không phải là trường hợp cá biệt, tôi chia sẻ điều này với nhiều bạn bè, nhiều thế hệ, thì tất thảy họ đều chung một nỗi niềm như vậy. Chúng ta, vì những lý lẽ "xem nhẹ" đã đánh mất nhiều năng lực cá nhân do không được bồi đắp và làm mạnh lên những tố chất ấy từ khi còn nhỏ.

Giờ đây, khi viết lại những dòng này, tôi càng thấm thía câu nói của nhà cách mạng giáo dục Mỹ John Dewey rằng: "Giáo dục là lần khai sinh thứ hai của đời người!" - giáo dục thiên lệch nghĩa là chúng ta khiến đứa trẻ vào đời với những bước đi lệch trọng tâm.

## Minh Khuê viết luận về "Động lực" như thế nào?

Tôi nhớ, trong mùa nộp hồ sơ vào các trường đại học ở Mỹ tháng 10 năm 2013, Minh Khuê có một bài luận phụ, tiêu đề Động lực. Trong bài luận ấy, Minh Khuê kể về một lần tôi đón cô bé sau giờ $\tan$ học lớp vẽ.
"Trời bỗng đổ mưa to. Mẹ vội vã mặc bộ áo mua cho tôi, rồi mẹ lại choàng thêm chiếc áo mưa của bà ây lên nguời tôi. Nghĩa là tôi măc hai lân áo mưa. Tồi thắc mắc: 'Không thể thếnày, áo mưa của mẹ sao lại mặc thêm cho con?' Mẹ tôi với sắc mặt nghiêm nghị, nói nhu ra lệnh: 'Phải mặc thế đểbảo vệ chiếc túi đựng nhũng bức tranh mà con mới vẽ, nếu không, mua to thế này nó sẽ uớt hêt. Mẹ uớt thì không sao, sẽ thay đô là xong, nhưng nhũ̃ng bức tranh mà uớt thì sẽ hỏng bét, không thể làm lại đự̛̣c. Không thể sao chép nghệ thuật, con hiểu chưa?'

Tôi tin chắc, mẹ không bao giờ biết rằng tôi đã khóc suốt chặng autờng tù nơi học về nhà vì thương mẹ, vì không dám cãi lại mẹ chuyện về chiếc áo mưa. Tồi ngó đăm đăm vào tấm lưng uớt sũng của mẹ, thỉnh thoảng me lại lấy tay gạt nưóc mưa trên mặt đểnhìn đuờng và điêu khiển chiếc xe máy giữa con giông tháng 7 .

Lúc đó, tôi thật sự chưa có mấy niêm tin vào nhũng bức tranh mà mình đã vẽ, rằng đó là tác phẩm nghệ thuật, nhung, mệnh lệnh và tình yêu của me đã cho tôi niêm tin và động lưc!"

Tôi đã rất xúc động khi Minh Khuê dịch bài luận này sang tiếng Việt cho tôi nghe. Trong nhà tôi, nơi đẹp đẽ nhất là nơi treo những bức tranh mà con gái vừa vẽ xong. Đối với tôi, bức tranh đẹp nhất, có hồn nhất là bức tranh do con gái vẽ bằng cả cố gắng, nỗ lực và sự trong trẻo của nó.

## Vượt qua nhàm chán

Khi Minh Khuê học lớp 4, cô bé đã vẽ hàng trăm bức tranh, đến giờ tôi vẫn lưu trữ cẩn thận trong phòng sách của mình. Đến thời điểm đó, Minh Khuê cũng đã sở hữu hai giải thưởng trong các cuộc thi vẽ tranh quốc tế dành cho thiếu nhi.

Thậm chí, vào dịp sinh nhật Minh Khuê tháng 12 năm 2003, tôi đã khiến cho cô bé bất ngờ bằng một cuộc "Triển lãm tranh cá nhân" dành cho con với hơn 20 bức vẽ đẹp nhất của Minh Khuê. Tất nhiên, cuộc triển lãm ấy diễn ra trong phòng đọc sách của tôi và khách mời là những người thân và bạn bè của Minh Khuê.

Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên. Những bức tranh treo trên tường trang trọng, và Minh Khuê kinh ngạc reo lên "Ôi, thật tuyệt! Đây là những bức tranh của con vẽ hả mẹ?".

- "Tất nhiên là của con rồi!" - tôi khẳng định - và tất cả mọi người nồng nhiệt vỗ tay, rồi dạo quanh phòng ngắm những bức tranh của cô bé.

Bạn thấy đấy, tôi luôn cố gắng để con gái nhận thấy rằng cô bé đã lao động tích cực ra sao, cô bé đã gặt hái được những thành tựu thực tế như thế nào và quan trọng nhẫt, cô bé nhận thấy tôi nâng niu những thành quả đó thật lòng và chân thành nhất mực!

Và cũng trong thời kỳ lớp 4, tôi nhận ra Minh Khuê không thích vẽ nhiều như trước nữa.

Nguyên nhân trực tiếp là vì lớp học của ông Toản không có những buổi điền dã ngoài thiên nhiên, ít cọ xát trong các cuộc thi thố để tạo động lực thúc đẩy.

Nguyên nhân quan trọng hơn mà tôi nhận ra, đó là do kiểu vẽ hình họa với chất liệu sáp màu không thể kéo dài thêm nữa. Vẽ hình họa với sáp màu hạn chế khả năng biểu đạt bằng hình ảnh tư duy tưởng tượng, không gian ba chiều so với vẽ bằng các chất liệu khác như màu nước, sơn dầu... Vẽ màu sáp cũng khiến Minh Khuê bị hạn chế sáng tạo sắc màu, hạn chế năng lực tự pha chế màu theo cảm nhận riêng, mang dấu ấn cá tính rõ rệt, mà sau này nữ họa sĩ

Văn Dương Thành, người đã có một thời gian khá dài hướng dẫn Minh Khuê sáng tác, gọi đó là "nhụy của màu".

Do đó, tôi hiểu đây là giai đoạn cần tìm người thầy mới cho con.

- "Tại sao cần phải học vẽ tiếp hả mẹ? Con không thích trở thành họa sĩ như chú H . đâu, khi nào cũng lôi thôi và mọi người thì gọi chú là lập dị!".

Tôi bảo: "Kệ chú H., thực ra chú ấy không phải là đại diện cho những họa sĩ tài danh đích thực, chú ấy tưởng mình là họa sĩ mà thôi. Tuy nhiên, mẹ nghĩ rằng, chúng ta phải nghiêm túc với bộ môn vẽ, vì đó là tư duy não phải sẽ rất quan trọng với con. Nếu con tăng cường môn vẽ, nếu con vẽ giỏi, sau này, con có thể lựa chọn nhiều hơn những khả năng để học nghề trong tương lai mà không phải lao vào cuộc cạnh tranh gay gắt chỉ 3 môn toán - lý - hóa với hầu hết các bạn cùng lứa. Cụ thể, con có thể chọn ngành thiết kế: thiết kế đồ dùng, hàng hóa công nghiệp; thiết kế mỹ thuật - nội ngoại thất; thiết kế thời trang, thiết kế điện ảnh, phim hoạt hình, v.v..., rất nhiều ngành liên quan đến trí thông minh không gian - thiết kế. Từ chiếc bàn chải đánh răng đến chiếc ô tô đều cần những kiểu dáng thiết kế độc đáo mới lạ, do đó, nếu con học vẽ giỏi, con đường lựa chọn ngành học khi con đã lớn sẽ rộng mở thênh thang hơn."

Với những câu chuyện thủ thỉ như thế, tôi gợi mở cho con phương hướng để tăng cường nội lực và tâm thế chủ động đón nhận cạnh tranh từ rất sớm. Rõ ràng, học vẽ để vui vẻ vì môn vẽ thuận theo năng lực phát triển tư duy não phải khi trẻ dưới 10 tuổi. Nhưng học cũng là một hành trình bồi đắp tố chất quan trọng để đón nhận trạng thái cạnh tranh một cách thảnh thơi hơn, khi tố chất trí thông minh không gian - thiết kế được bồi đắp và thuần thục từ rất sớm.

Tôi rất nỗ lực giúp con nhận thức được sự cần thiết của việc phải học vẽ, sự quan trọng của môn thiết kế trong tương lai. Và điều đó là một yếu tố quan trọng để Minh Khuê có động lực vượt lên sự nhàm chán của môn vẽ ở tuối thứ 10 .

## Hành trình học vẽ̃ và những nấc thang Minh Khuê đã vượt qua để chinh phục môn vẽ

Nhũng sụ vật đẹp đẽ sẽ tạo nên nhiêu cảm hứng hơn! - Đó là bài học cơ bản quan trọng về my học trục quan cho tré!

Từ lớp học vẽ của ông Toản, Minh Khuê thu hoạch được rất nhiều hiểu biết:

Nắm vững niêm luật về bố cục khuôn hình, điều này hữu ích ngay cả khi cô bé chụp ảnh cho mọi người. Bạn bè tôi đã rất ngạc nhiên, khi nhận được những bức hình Minh Khuê chụp, bởi cô bé chớp được thần thái nhân vật, cách lựa chọn bố cục chặt chẽ hữu ý. Tất nhiên, đó là lợi ích từ những bài học về bố cục và rèn luyện năng lực quan sát nhạy cảm của môn học vẽ.

Nắm vững niêm luật của nguyên tắc phối hợp sắc màu, nguyên tắc chuyển sắc độ màu và ngôn ngữ biểu đạt nội tâm, cá tính của màu sắc. Do đó, Minh Khuê không nhất thiết phải trải qua một lớp học về thời trang nào, cô bé vẫn tỏ ra khá vững vàng trong cách phối hợp trang phục của bản thân.

Thực ra, như bạn thấy, "tốt nghiệp" lớp học vẽ của ông già Nguyễn Quốc Toản, tôi coi đó như con gái lấy được "chứng chỉ những bài học cơ bản về mỹ học trực quan - cái đẹp hữu dụng của cuộc sống!

Ngày nay, khi vật chất dồi dào hơn bao giờ hết thì nỗi băn khoăn của con người là lựa chọn "cái hữu dụng nhưng phải đẹp và hấp dẫn". Do đó, những kiến thức kiểu như "đôi chân mày không phải chỉ để mẹ trang điểm đâu nhá, nó là bờ đê chắn những giọt mồ hôi không để chúng rơi vào mắt thì cay lắm!" rõ ràng là vô cùng thiết thực, để rồi, người thầy lại hướng dẫn tiếp "Tất nhiên, nó hữu dụng thế, nhưng nó mà đẹp nữa thì rất tuyệt vời, thế nên, các bạn phải vẽ đôi chân mày của mẹ thật đẹp nhé!". Ông Toản luôn nhấn mạnh như thế với các học trò nhỏ.

Bài học về mỹ học, về cái đẹp hữu dụng được bồi đắp một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, liên tục và từ ái, giúp đứa trẻ ngay từ nhỏ đã
biết nâng niu cái đẹp, biết nhìn thấy cái đẹp hữu dụng và bồi đắp tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp

## Lớp vẽ cô Nhung

Sau khoảng 4 năm Minh Khuê được làm bạn với ông già hồn nhiên, có khi học, có khi xem hoạt hình, hoặc nhiều khi giúp dọn nhà quét nhà cho ông như một đứa cháu ngoan... Minh Khuê tạm biệt ông để đến với lớp học cô Nhung.

Tôi tìm được lớp vẽ cô Nhung không chỉ là gặp gỡ tình cờ. Tôi có hẳn một chiến dịch tìm lớp vẽ nâng cao hơn cho con gái. Nguyên tắc của tôi là tìm đến những trung tâm đào tạo mỹ thuật lớn và uy tín ở Hà Nội.

Lân la đến các trường Đại học Mỹ Thuật, xông hẳn vào phòng hành chính giáo vụ để hỏi han, đôi khi, tôi bị nhìn như một kẻ ngố! Ở những nơi tôi đến và tìm kiếm, tôi đều được nghe những lời chỉ bảo và tư vấn, na ná thế này: "Học để luyện thi chứ gì? Nếu định thi vào Mỹ Thuật Công Nghiệp thì phải học ở chỗ nọ chỗ kia, còn nếu muốn thi vào Yết Kiêu thì không học chỗ đó, lệch pha, mà phải học chỗ này chỗ khác!". Cứ thế, nên sau một ngày thì tôi mệt thượt người.

Ghé xuống một quán trà đá ngay cổng trường Mỹ Thuật Yết Kiêu, tôi thở than với người bán nước những gian nan của một ngày tìm lớp vẽ cho con: "Em không thích con em học theo đám đông kiểu các lớp vẽ mùa hè ở cung thiếu nhi, rầm rộ vài tháng rồi lại tắt lụi, em cũng không thích mấy cái lớp luyện này luyện nọ... Chả biết tìm đâu?".

Người bán nước trà vỉa hè, nói thờ o: "Có vợ chồng cô Nhung dạy trẻ vẽ hàng hơn chục năm rồi, ở trong khu tập thể trường Mỹ Thuật ấy, cô vào mà xem."

Thông tin quý báu lại có được nhờ người bán quán nước bình dị. Tôi vào thẳng nhà cô Nhung, thầy Thành và ngày hôm sau tôi đưa Minh Khuê đến xin học cho con và gửi gắm cô bé cho thầy cô:
"Xin thầy cô cho em gửi cháu Minh Khuê để cháu theo học lâu dài, nghiêm túc nhưng không luyện thi vào đâu ạ!".

Vì sao tôi lại nhấn mạnh điều đó với tất cả sự tôn kính đối với thầy cô, khi gửi gắm con gái mình vào lớp học vẽ? Vì tôi tư duy thực tế rằng, thầy cô giơi, cũng giống như người đầu bếp tài ba, họ có thể mang đến những món ăn ngon nhất mà họ sáng tạo nên, nhưng, điều khó hơn là họ cần biết bạn muốn ăn món gì? Tôi tha thiết trình bày với thầy cô rằng: "Em mong muốn thầy cô giúp Minh Khuê học vững những kỹ thuật, niêm luật cơ bản của nghệ thuật hội họa, vì đó là hiểu biết nền tảng giúp trẻ phát triển tư duy não phải. Vì khi chưa có nền tảng tư duy mà đã vội vã đi vào học định hướng, học tủ sẽ tiềm ẩn nguy cơ năng lực không thể vượt trội, do đuối sức nội lực!"

Tương tự, nếu bạn gửi con vào lớp, đóng học phí và... không trao đổi, tương tác gì, không chủ động nói lên nguyện vọng gì về đường hướng học của đứa trẻ, mức độ nhận thức và nỗ lực của bạn và đứa trẻ ra sao, thì có khác gì bạn đến bác sĩ yêu cầu chữa bệnh mà không kể bệnh và triệu chứng cho ông ấy nghe?

Do đó, sự nỗ lực tương tác, chia sé mong muốn, hợp tác cầu thị của cha mẹ, chính là nhân tố giúp những người thầy người cô có cơ hội bộc lộ thế mạnh, lòng yêu nghề và tấm lòng từ ái của họ với tré.

Tôi bao giờ cũng một lòng tôn kính những người thầy của con gái mình và tôi tin, điều đó khiến cho chặng hành trình 18 năm của chúng tôi luôn chan chứa nhận thức quý giá, tin cậy và bình an trong những quan hệ thầy - trò.

## Bài học của niêm luật và tự do sáng tạo

Sở dĩ, tôi nhấn mạnh với cô Nhung điều đó ngay từ ngày đầu gửi con gái vào lớp của cô là vì mấy cơ sở mà tôi tin tưởng vững chắc:

1. Tìm thầy giỏi cho con theo học để con gái nắm vững hơn nữa, đào sâu hơn nữa niêm luật của hội họa một cách nghiêm túc.
2. Khi con gái nắm vững được những niêm luật cơ bản, điều đó sẽ trở lại hỗ trợ để Minh Khuê biểu đạt tư duy não phải của cô bé mạch lạc và hứng thú hơn.
3. Học kỹ thuật vẽ là học niêm luật và nguyên tắc - sau đó, Minh Khuê dùng kỹ thuật được học biểu đạt bằng tranh - đó là bước thể hiện nội tâm tự do sáng tạo. Đây là hai mặt của một quá trình học tập rèn luyện nghệ thuật nói chung, đặc biệt với bộ môn nhạc cụ cổ điển và hội họa, hai mặt ấy luôn cần được hỗ trợ bồi đắp lẫn nhau, lồng ghép và tăng tiến dần, cuối cùng giúp trẻ tăng cường tố chất não bộ và năng lực làm việc.

Bạn đừng bị cuốn vào ý nghĩ "cho trẻ vẽ là được tự do bôi trát" mà quên rằng những danh họa lừng danh mọi thời đại đều từng là những học trò khổ học, khiêm nhường, cầu thị trong những xưởng vẽ của người thầy khó tính, lập dị mà cha mẹ họ gứi vào.

Khi bạn hiểu, mọi thành quả, đặc biệt là thành quả trong lao động nghệ thuật đều rất khác biệt, đặc biệt bởi đó là tích lũy của một quá trình học tập và khổ luyện lâu dài mới có được, tức là bạn đã chuẩn bị một hành tranh thực tế, ân cần, chất lượng cho con cái của mình từ sớm và hiệu quả.

## Câu chuyện nước Mỹ và bức chân dung vẽ trong 180 phút

Tôi nhớ, đó là một buổi sáng tuyệt đẹp chớm đông ở Hà Nội, tháng 11 năm 2006, Minh Khuê tham gia một cuộc thi đặc biệt: "Kể một câu chuyện về nước Mỹ mà em yêu thích bằng tiếng Anh và vẽ minh họa" do một Quỹ hỗ trọ̣ phát triển văn hóa Hoa Kỳ tổ chức tại Thư viện Quốc gia trên đường Tràng Thi.

Và đây là câu chuyện của Minh Khuê.
"Nhân ngày sinh nhật lần thứ 10 của cậu con trai út, người bố tặng cho cậu bé và anh trai cậu một buổi đi xem bóng bầu dục sôi động. Khi qua cổng soát vé, cậu bé nói với người bán vé: 'Bán cho chúng tôi ba vé người lớn!'. Người bán vé ngước nhìn cậu bé và nhắc ông bố: 'Hai vé người lớn thôi chứ, cậu bé này chỉ cần mua
nửa vé thôi, quy định trên 10 tuổi mới mới phải mua vé người lớn'. Người bố: 'Ồ, hôm nay đúng ngày sinh nhật thứ 10 của cậu bé và chúng tôi đã nhất trí rằng, không thể vì tiếc 5 đô la mà đánh mất lòng tự tôn và hãnh diện'.

Mãi sau này, người soát vé mới biết bài học dạy con nhẹ nhàng và thấm thía ấy của người bố rất bình dị nhưng thật sâu sắc, và ông bố tuyệt vời ấy chính là vị Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln".

Độc đáo nhất là cuộc thi vẽ diễn ra buổi chiều hôm đó, trong khoảng thời gian 180 phút. Và, cuối cùng Minh Khuê ẵm về hai giải Nhì cả vẽ và tài kể chuyện bằng tiếng Anh của mình. Tuy nhiên, điều tôi ấn tượng và nhớ mãi với sự xúc động cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, ấy là không khí buổi thi vẽ.

Minh Khuê vẽ chân dung vị Tổng thống - người cha từ ái ẫy, trên chất liệu màu nước. Trong khoảng 180 phút, tôi nhận thấy các vị giám khảo và người giám sát cuộc thi, những người phục vụ cuộc thi đứng quanh nơi giá vẽ của Minh Khuê bao giờ cũng đông nhất, chăm chú dõi theo từng động tác cầm cọ thuần thục, tự tin, tập trung của cô bé chưa đầy 10 tuổi. Tôi dỏng tai lên nghe những lời nhận xét thì thầm của họ với nhau "cô bé này hay thật, tinh thần rất chuyên nghiệp!".

Sau này, bức tranh ấy được Minh Khuê trao tặng cho một người bạn Mỹ của cô bé - một vị giáo sư già yêu trẻ mà tôi đã có dịp nhắc đến trong bài viết về phương pháp học tiếng Anh.

Đó là kỷ niệm mà một người mẹ như tôi không bao giờ quên.

## Những giá trị quý báu từ lớp vẽ cô Nhung

Đôi khi, tôi thường được nghe những chia sẻ hãnh diện thế này: "Úi, con nhà em nó vẽ đẹp lắm cơ, nó vẽ y chang những bức tranh trong sách nọ, sách kia!".

Cha mẹ cần tỉnh táo để hiểu rằng cách vẽ ấy là con đường dẫn đến sạo chép, thiếu sáng tạo và bế tắc. Vì sao vậy, tôi so sánh đơn giản thế này, vẽ sao chép cũng giống như bạn hát karaaoke,
nghĩa là nhại theo âm vực, kiểu giọng của một người mà bạn thích, bạn nghe quen. Nhưng cứ hát karaoke mãi, bạn cũng không thành nghệ sĩ được.

Đứa trẻ vẽ sao chép y chang cũng vậy. Nó bộc lộ sự yêu thích của đứa trẻ, bộc lộ sự quan sát chi tiết và bắt chước rất tài tình của đứa trẻ, tuy nhiên, đứa trẻ không học được ở sự sao chép ấy những niêm luật và nguyên tắc của hội họa, để rồi nó có được phẩm chất tự do tư duy và sáng tạo theo cảm nhận riêng, đầy cá tính.

Minh Khuê học lớp vẽ cô Nhung trong khoảng bốn năm, mỗi tuần một buổi, và cứ hai buổi học ở lớp, lại có một buổi cô giáo dẫn học trò điền dã ngoài thiên nhiên. Và cô bé được bồi đắp những hiểu biết sâu sắc về "trí thông minh không gian - thiết kế" thông qua vẽ như sau:

1. Nắm vững niêm luật của không gian ba chiều, niêm luật của ánh sáng. Có lần Minh Khuê nói với mẹ rằng, "Mẹ ooi, thực ra đồ vật và sự vật chỉ được làm bật lên nếu con hiểu được ngôn ngữ của không gian, ánh sáng mà đồ vật, sự vật được ở trong đó!". Đây là tố chất của những kiến trúc sư, nhà thiết kế, và khi nắm vững niêm luật này, bạn sẽ hiểu rằng được vì sao điều gì đó trở nên đẹp đẽ một cách đầy nhận thức, không mơ hồ đến thế.
2. Vượt qua giai đoạn trực giác sinh động, khi được làm quen với màu nước và sơn dầu, Minh Khuê bước lên giai đoạn "thể hiện tư duy" bằng sắc màu, biểu đạt ánh sáng và không gian ba chiều. Tư duy não phải vượt lên mức độ biểu đạt cá tính, biểu đạt suy nghĩ thông qua tranh vẽ của cô bé.
3. Từ giá trị môn vẽ, đứa trẻ nhìn thế giới xung quanh một cách sâu sắc hơn, tinh tế hơn và nhạy cảm hơn rất nhiều so với những trẻ không học vẽ.

Bạn đã nhận ra sự tuyệt vời của môn vẽ đích thực, nó khiến đứa trẻ biết tư duy không gian, biết nhìn nhận đời sống, sự vật hiện tượng trong sự phụ thuộc lẫn nhau, trong sự liên quan chặt chẽ với không gian và ánh sáng.

## Xưởng vẽ của nữ họa sĩ quốc tế Văn Dương Thành

Giữa lớp 8, Minh Khuê tạm biệt lớp cô Nhung và tự sáng tác một số tác phẩm trên chất liệu màu nước hoặc sơn dầu. Những tác phẩm ấy thường dựa trên xúc cảm mãnh liệt của cô bé khi trình diễn một bản nhạc độc tấu piano cổ điển, hay ấn tượng dạt dào trước khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi cô ấy được mẹ đưa đến như Đà Lạt, thác Pongour ở Lâm Đồng, v.v...

Tôi nhận thẫy rằng, phẩm chất nghệ sĩ, những nhạy cảm trong quan sát, sự khéo léo trong nét cọ hay chiếc bay đắp màu là những điều không thể học ai khác mà phải chính tại xưởng vẽ của những nghệ sĩ đích thực.

Thực ra, tôi không phải là người phát hiện điều này, tôi chỉ đơn giản học và cầu thị từ những câu chuyện cuộc đời của các họa sĩ. Họ lao động và học được rất nhiều từ công việc phụ việc trong xưởng vẽ của những người nghệ sĩ đích thực, những người thầy khó tính. Minh Khuê học được phẩm chất nghệ sĩ, sức sáng tạo, khả năng lao động miệt mài, cá tính mạnh mẽ nhưng mềm mại như nước của người nữ họa sĩ quốc tế Văn Dương Thành.

Khi Minh Khuê trao đổi với nữ họa sĩ rằng: "Thưa bác, ở những ngôi trường hàng đầu thế giới, nếu mình muốn gửi một bộ hồ sơ nghệ thuật hội họa, dứt khoát phải tuân thủ như sau: Cần phải gửi đủ tác phẩm cho sáu nhóm nghệ thuật hội họa: $1 /$ Tác phẩm tự họa; 2/ Tác phẩm vẽ tĩnh vật; 3/ Tác phẩm vẽ chân dung; 4/ Tác phẩm trường phái trừu tượng; 5/ Tác phẩm vẽ phong cảnh; 6/ Tác phẩm đồ họa.

Nghe xong, nữ họa sĩ mỉm cười nói: "Thế thì có khác gì hồ sơ tuyển sinh của những trường Mỹ Thuật châu Âu đâu. Nhưng con yên tâm, con hoàn toàn tự tin với những tác phẩm của mình!".

Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt tận tụy và nghiêm khắc, những đòi hỏi khắt khe không khoan nhượng trong lao động sáng tạo của nữ nghệ sĩ Văn Dương Thành, bộ hồ sơ nghệ thuật của Minh Khuê gửi trường Harvard đã gây được ấn tượng mạnh mẽ và thiện cảm.

Nó chứng tỏ một quá trình học tập rèn luyện lâu dài, "chuyên nghiệp". Nó cho thấy năng lực phẩm chất từ tiềm năng đã bộc lộ thành tố chất và thành khả năng thể hiện ngay trong tác phẩm nghệ thuật cụ thể.

Điều đó, có ý nghĩa còn cao hơn là giá trị nghệ thuật đơn thuần của mỗi bức tranh. Nó minh chứng cho triết lý của chính ngôi trường này: Học là để tăng cường tố chất! Và những tố chất được trui rèn bền bỉ trong suốt 18 năm, chắc chắn sẽ bền vững và cải thiện vượt bậc trí thông minh toàn vẹn của đứa trẻ!


Marble statue / Tượng đá
Tác giả: Lã Hồ Thị Minh Khuê Chất liệu: Sơn dầu trên vải
Kích thước: $45 \times 60 \mathrm{~cm}$
Năm sáng tác: 2012


## Giáo DUCC GIỚI TíNH BẮT ĐẦ TỪ 0 TUỔI

- Thành công đich thực của cuộc đời là được sóng hoan hỷ vơi giới tính đich thực của cá nhân ấy.
- Thành công dich thụ̣c của hành trình dân dát con cái là được thấy đưa tré lơn lên mơn mơn hài hòa vơi giới tính tràn đây của no.
- Đưa trẻ hợp thông với bán thé, với tự nhien và hănh diện vơi giới tính của nó - phải đựoc coi là mục tiêu đẻ Mẹ Việt nỗ lực dẫn dát đưa tré của minh!


## Tuởi tho tự nhiên hôn nhien!

## Con đường giúp trẻ hiểu biết giới tính một cách tự nhiên trong sáng!

Chuyện kể rằng, xóm Trại có ông cu Bơ, ông là một lão nông lực điền chăm chỉ, ai cần nhờ gì ông đều sẵn lòng giúp đỡ. Ông hiền như cục đất, mà nhiều người hay bảo "hiền quá hóa đần". Cả làng ai cũng mến ông. Bọn trẻ con cũng thế!

Ông cu Bơ có một thói quen là tắm giếng vào lúc rất khuya, có lẽ, sở hữu có độc một cái quần xà lỏn, nên thường khi tắm là ông cởi truồng. Thằng Tân, cái thằng được phong là đầu trùm của lũ trẻ trong xóm, phát hiện ra điều đó. Thế nên, mới có chuyện làm chấn động cả xóm Trại những đêm trăng sáng.

Thằng Tân chỉ huy lũ trẻ, nấp trong bụi cây chờ ông cu Bơ cởi quần xà lỏn ra, mắc lên bụi cúc tần và múc nước giếng xối ùm ùm.

Đợi khi ông tắm sắp xong, lũ trẻ chờ hiệu lệnh "xung phong" của thằng Tân liền ào ra, ném vào lưng vào bụng ông cu Bơ những vốc cát mịn. Ông cu Bơ liền buông chiếc gầu, đuổi theo lũ trẻ, dọa: "Tau mà túm được, tau vặt đứt tai tụi bây!" Tụi trẻ như bậy vịt, chạy tóa ra mọi néo, mồm la lối: "Ối, ôi... các bà các cô ơi... ra mà xem ông cu Bơ cởi truồng, vác d... chạy rông!"

Làng quê nghèo, bình yên, vang vọng tiếng cười nắc nẻ, tinh quái của lũ trẻ. Ông cu Bơ biết mình mắc lỡm bọn trẻ con, lầm lụi quay lại bờ giếng, với một gàu nước xối lên người cho trôi hết cát. Ông sắp xong, thì thằng Tân lại hô "Xung phong", lại ném cát vào lưng, vào bụng ông Bơ. Lại đuổi. Lại dọa. Lại chạy.

Lại tru tréo, réo tên "Ông Bơ cởi truồng chạy rông, ối ôi các bà các chị ơi..."

Bặt nhiên, không thấy cô nào, bà nào dám chạy ra xem cả. Nhưng lũ trẻ biết thừa, trong mỗi nếp nhà, mọi người đang ôm bụng cười. Thế nên, chúng lại càng làm già.

Đợi khi trò diễn đã mệt, bỗng véo vắt giọng bà Tiêu, bà chửi cơ mà như kìm nén một tiếng cười bên trong: "Tiên sư cha quân con nít, để cho ông Bơ tắm cho rồi, bây ơi!"

Ui nhớ làm sao, ngày xưa, ngày thơ êm đềm của tôi trôi đi bên những câu chuyện phồn thực hồn nhiên, lành mạnh và giản dị. Chuyện rình xem ông cu Bơ cởi truồng vác dái chạy rông giữa đêm trăng! Chuyện cả lũ chạy theo hò hét cuộc giao hoan của những chú chó trong xóm; ếch nhái, ngan ngỗng, lợn gà hay bất cứ loài động vật nào, từ bé xíu như côn trùng, châu chấu, chuồn chuồn, to lớn đùng đoàng như trâu bò, ngựa dê... hễ có cuộc giao phối nào là lũ trẻ la lối, loan báo cho nhau chạy ra xem như xem đấu vật, cười nắc nẻ, đến ôm bụng, đau quặn ruột vì cười.

Hồn nhiên quan sát và chứng nghiệm thế giới xung quanh dồi dào trực quan, thân thiện, tự nhiên như thế, thỏa trí tò mò bằng sự chỉ dẫn sinh động của Mẹ Thiên Nhiên như thế, mà không gặp bất cứ "bức tường" cấm kỵ vô lý, khiên cưỡng, giả dối nào che chắn, nên những đứa trẻ ngày ấy, ở xóm Trại lớn lên cũng khỏe khoắn, lành mạnh như tự nhiên!

Đến khi làm mẹ, tôi luôn nhớ lại tuối thơ hồn nhiên và áp dụng những tình huống của tự nhiên, của thiên nhiên hướng dẫn con gái hiểu về phồn thực một cách nhẹ nhàng không khiên cưỡng, ngay từ khi con trẻ chưa có cảm thức "xấu hồ", chưa tự dựng lên bức tường nhằm che đậy những thôi thúc tò mò về giới tính.

# Trực quan sinh động nhửng khái niệm trừu tượng 

## Giúp trẻ bình yên lớn lên trong thấu hiểu <br> bằng trưc quan nhũng khái niệm mo hồ!

Thực chất, trẻ trai quan tâm đến tính dục sớm hơn trẻ gái!

## Đừng bỏ qua khi trẻ 7-8 tuổi thích bạn khác giới

Vào khoảng cuối năm Minh Khuê học lớp 2, một chị phụ huynh của một bạn học cùng lớp với Minh Khuê kể với tôi và mấy mẹ phụ huynh khác thế này:

- Ôi, con bé nhà mình về nhà cứ khăng khăng bảo với vợ chồng mình: "Con yêu bạn $T$ cùng lớp, vì bạn ẫy đẹp trai lắm. Con thích ngồi cạnh bạn ấy!"

Kể xong, chị cười, không quên kèm theo lời bình luận: "Minh nghe nó nói ngọng nghịu mà cười chảy cả nước mắt. Đúng là trẻ con!"

Câu chuyện của chị khiến các mẹ khác đứng vây chung quanh lắng nghe chăm chú. Và tôi nhận thấy sự phản ứng trước câu chuyện "bé lớp 2 tuyên bố yêu bạn trai cùng lớp" được phân thành các nhóm tâm lý như sau:

- Có người thì cười xòa, coi đó là trò trẻ con bắt chước rồi vài ba ngày là chúng quên luôn.
- Một số người khác lại thấy nghiêm trọng, lo âu và buông một câu nhận xét đầy định kiến sai lầm: "Bọn con gái bây giờ sao dậy thì sớm thế không biết, mới lớp 2 mà đã thế rồi!"

Riêng tôi, tôi nhận thấy có điều chưa ổn và chưa được khoa học soi sáng trong tập quán suy nghĩ của các bậc cha mẹ. Tôi tìm hiểu và có một hiểu biết khoa học rằng: Trẻ trai và trẻ gái có sự khác biệt trong việc hình thành và phát triển tính dục - giới tính.

Xu hướng tính duc được hình thành và phát triển sớm hơn ở trẻ trai, đúng như quy luật tự nhiên vốn thế. Những chứng minh khoa học cho thấy, ngay cả trong giai đoạn bào thai, trẻ trai đã có hành động dùng tay nghịch bộ phận sinh dục, đơn giản vì nó thấy điều đó thích thú.

Ở giai đoạn ấu nhi, trẻ trai đã có hiện tượng cương cứng dương vật sau giấc ngủ dài, v.v... Tuy nhiên, về biểu hiện ngôn ngũ, trẻ trai không bộc lộ điều này, một phần, do chúng phát triển chậm hơn về tư duy ngôn ngữ so với trẻ gái. Đồng thời, sự phát triển tính dục sớm hơn ở trẻ trai (so với trẻ gái) lại được hỗ trợ bởi hành động "tự thích" một cách vô thức, nên nó bộc lộ âm thầm mà người lớn khó nhận biết, nếu không thật sự quan tâm sâu sắc!

Trong khi đó, ở trẻ gái ngay trong giai đoạn bào thai đã có tốc độ phát triển các vùng não bộ nhanh hơn so với trẻ trai (đặc biệt là vùng não "não thú cho bú" - vùng não chủ về phát triển tình cảm, năng lực kết nối, v.v...). Do đó, như một phẩm chất tiềm ẩn, trẻ gái có xu hướng tìm kiếm các mối quan hệ điển hình gắn bó (bố - mẹ; vợ - chồng, anh - em, nói chung là bé gái rất quan tâm đến các mối quan hệ gia đình, gắn kết). Đây là bản năng hướng thượng, bắt đầu manh nha phẩm chất thiên chức lớn của cuộc đời, của giới tính, chứ tuyệt nhiên không nói lên những thôi thúc của tính dục ở trẻ gái, như cách nhiều người lớn nhầm tưởng.

Sự nhầm tưởng theo hướng (1) sẽ khiến chúng ta bỏ qua một giai đoạn "chuẩn bị" quan trọng cho trẻ bước vào tuổi tiền dậy thì sau này, đến khi trẻ thực sự bước vào tuổi đó, với những bộc lộ rõ ràng thì "người lớn" trở nên lúng túng, ngượng ngùng không biết xoay xở ra sao.

Điều này lý giải việc chúng ta liên tục "đồ lỗi" cho tuổi dậy thì ở trẻ là "tuổi nổi loạn" - thực ra, mọi biểu hiện chỉ bộc lộ khi đã được
chuẩn bị âm thầm từ rất lâu, ngay khi đứa trẻ của bạn đang thời kỳ ấu nhi. Tiếc thay, người lớn cứ bỏ qua, bỏ qua và bỏ qua!

Sự lầm tưởng theo hướng (2) lại mang tới những hệ lụy mang tính định kiến, khiến tâm hồn non nớt, nhạy cảm của đứa trẻ bị tổn thương bởi những hành động và việc làm thô bạo của cha mẹ, kiểu như: "Con ranh, mày làm tao xấu hố đến chết mất!". Tiếc thay, đứa trẻ không thể hiểu được, vì sao lại bị quát mắng thậm tệ đến thế và nó chỉ biết khóc nức nở!

## Tinh yêu là gì? Là khi mẹ luôn tự nguyện móc tay vào cống thối để dọn nhà sạch sẽ cho con ở!

Tôi đang loay hoay tìm hiểu bản chất của tình huống "bé lớp 2 tuyên bố yêu bạn trai cùng lớp", thì khoảng 5 ngày sau, vào buổi mẹ đón giờ tan học, bé Minh Khuê hào hứng khoe với mẹ: "Mẹ ơi, bạn H yêu bạn T đấy mẹ ạ. Bạn H còn tặng bạn T kẹo ngon và bảo thích ngồi cạnh bạn T nữa!".

Minh Khuê kể với đôi mắt trong veo, ngây thơ khiến lòng tôi lắng lại. Tôi chợt hiểu: Trong một ngày, con gái có rất nhiều hoạt động, nhưng con sẽ nhớ những chi tiết nào ấn tượng và gây chấn động tâm trí. Việc con kể lại chuyện của bạn, nghĩa là con đã quan tâm, và với trách nhiệm của người làm mẹ, tôi phải "giải mã" những thắc mắc, tò mò của con!

Quyết tâm là thế, nhưng bằng cách nào đây! Suốt chặng đường về tôi căng đầu nghĩ. Cuối cùng, tôi nhận ra một điều quan trọng là đi thẳng vào khái niệm "Yêu" - Giải mã rốt ráo giá trị căn cội của từ "Yêu" bằng trực quan sinh động cho một đứa trẻ 8 tuổi hiểu.

Về đến nhà, tôi bắt tay vào dọn nhà cửa. Tôi dọn thùng rác, móc cống, lau chùi toilet. Tôi vừa làm vừa hỏi bé Minh Khuê đang tha thẩn quanh mẹ, mặt chun lại vì thấy mẹ vục tay vào cống bẩn thiủ:

- Minh Khuê có biết vì sao mẹ lại móc tay vào cống bẩn không?

Bé lắc lắc đầu. Tôi nói: "Mẹ cũng kinh bẩn lắm, nhưng vì mẹ yêu Minh Khuê, mẹ phải dọn nhà cửa sạch sẽ để Minh Khuê luôn khỏe,
không bị con vi khuẩn trong cống bẩn bò lên làm hôi nhà, làm Minh Khuê ốm bệnh!" Nghe tôi nói thế, bé tròn mắt nhìn, không chun mũi nữa.

Tôi hỏi tiếp: "Thế Minh Khuê có biết vì sao mẹ vẫn yêu cầu Minh Khuê ị bô không?" Bé lắc đầu, tôi lại nói: Là để mẹ ngửi phân của Minh Khuê đấy. Kinh quá nhỉ! Nhưng vì mẹ yêu Minh Khuê lắm! Mẹ phải hàng ngày ngửi phân của Minh Khuê, nếu phân chua thì là Minh Khuê bị đi phân sống, nếu phân tanh là Minh Khuê bị rối loạn tiêu hóa, phân thối là sức khỏe bình thường. Mẹ phải thăm khám phân của Minh Khuê hàng ngày để còn biết cách chăm sóc Minh Khuê tốt hơn."

Tôi nhớ, tôi vừa nói đến đây, thì trên gương mặt Minh Khuê đã biến mất vẻ kinh tởm những thứ bẩn thỉu mẹ vẫn làm, cô bé nói như tranh phần của mẹ:

- Mẹ! Mẹ oi! Thế nghĩa là khi yêu ai đó thì sẽ tự nguyện làm việc bẩn thỉu vì người đó mẹ nhỉ. Như mẹ yêu Minh Khuê ấy!

Minh Khuê vừa nói vừa nhảy cẫng lên giữa nhà, reo hò cùng lũ cún, mồm không ngớt la lên: "Mẹ yêu Minh Khuê nên mẹ gắng làm việc bẩn".

Lúc đó, tôi nhớ là tôi đã cười mà mắt nhòa nước. Bài toán cuộc đời thật đa dạng, thật hóc búa, nhưng nếu bạn bỏ qua, hay bạn đầu hàng, bài toán đó mãi là một món nợ cộng thêm món lãi tăng theo lũy kế!

Chờ cho cơn hưng phấn nô đùa của Minh Khuê với lũ cún yêu của cô bé lắng lại, tôi thủ thỉ nói với con: Thế nên, con biết rằng, người sẵn sàng tự nguyện làm những công việc bẩn thỉu nặng nhọc vì bạn H . chỉ có thể là bố mẹ của bạn H , đúng không nào?

Minh Khuê nhanh nhẩu trả lời ngay: "Bởi vì bố mẹ bạn ấy yêu bạn ấy, nên bạn H cần phải yêu bố mẹ bạn ấy, mẹ nhỉ? Bạn bè cùng lớp chỉ là tình bạn thôi mẹ nhỉ, bạn H đã dùng sai từ rồi, mẹ nhỉ?"

## "Khái niệm" cần được trực quan bằng chất liệu và tình huống cuộc sống. Bạn sẽ thấy hướng dẫn đứa trẻ về giới tính không khó, chỉ cẩn bạn sống dấn thân và nổ lực tìm tòi

Trong cuốn sách nghiên cứu về não bộ của nhà Giáo dục - tâm lý học danh tiếng Hoa Kỳ, tiến sĩ Jane M. Healy đã nhấn mạnh về năng lực tư duy của trẻ có những ảnh hưởng mật thiết với năng lực ngôn ngữ. Ở giai đoạn dưới 10 tuổi, trẻ chưa có khả năng tư duy trừu tượng, nhưng chúng lại rất mạnh về tư duy trực quan sinh động.

Do đó, trách nhiệm của người lớn là chuyển hóa những khái niệm trừu tượng, mo hồ, khó hiểu thành những điều giản dị dễ hiểu, giúp trẻ nhận biết nhũng giá trị xung quanh một cách dễ dàng, trong sáng và mạch lạc như chính lứa tuổi của chúng!

Đây là một ví dụ, biểu dụ trong vô sỗ những tình huống sư phạm mà tự nó cứ đến trên hành trình tôi đồng hành cùng con gái. Vô vàn nhưng khái niệm trừu tượng trong ngôn ngữ hàng ngày chúng ta cứ tấp đầy lên tâm trí tré kèm theo mệnh lệnh hay giáo điều, khiễn trẻ lớn lên trong đờ đẫn, mo hồ, lẫn lộn nhiều giá trị.

Bản thân cuộc sống là chất liệu, là tình huống su phạm dồi dào, phong phú mà bạn không phải đi tìm đâu xa, không cần nhào nặn từ những "Quy trình giáo ducc" nào đó. Tuy nhiên, bạn phải nhạy cảm để nhận biết và chuyển hóa nó, vận dụng nó, để biễn mình thành nguời trợ thủ, người cố vấn, ân cần diu dắt nhưng người thân yêu của bạn, từng bước vững chãi trên hành trình truờng đờ ngay từ khi bé bỏng!

# Hãy khôi hài và dí dỏm! 

G్ఠఠ్ర్ర
Dể bài học giới tính trở nên tự nhiên và hồn nhiên
Hôm ấy, tôi ốm, nằm nhà, con gái Minh Khuê lúc đó học lớp 5 rất thương mẹ. Vừa học về, cô bé sà lại bên tôi bảo: Mẹ ơi, con kể chuyện cười cho mẹ nghe nhé, mẹ sẽ khỏi ốm liền.

Và đây là câu chuyện khôi hài, dí dỏm của cô bé. Nó cho thấy sự cởi mở, hồn nhiên và tự nhiên trong cách chúng tôi trao đổi bản bạc với nhau về các bộ phận thân thể người.

Trong rừng, lạc đà được khen là làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn, điều này khiến voi cảm thấy ấm ức, nên rắp tâm tìm cơ hội xỏ xiên lạc đà cho bõ tức. Trong khi nghi giải lao, voi đứng cạnh lạc đà, cứ tủm tỉm cười, tỏ ra bí hiểm. Lạc đà khó chịu lắm, không nhịn được, bèn hỏi:

- Sao anh cứ nhìn tôi rồi lại cười một mình thế, thật là khiếm nhã?

Voi nghênh mặt lên, nói bâng qươ:

- À, ấy là tôi nhìn chị và tự hỏi: Sao lại có kẻ dị thường đến thế, hai vú lại moc ở trên lưng!

Voi chưa kịp đăc ý thì nghe tiếng lạc đà đủng đỉnh nói:

- Còn hơn anh, trần đời, chỉ thấy có anh thì cái chim lại mọ ngay giữa mặt!


# Giúp con câm cương vợng vàng tuởi vịi thành niên 

## Không đợi khi có ngưa mới luyện tập với ngựa!

## Thung lũng Đà Lạt và cuộc giao phối hồn nhiên của đôi ngựa - buổi học trực quan sinh động dành cho Minh Khuê về tập tính sinh sản trong tự nhiên

Mùa hè năm 2005, tại một thung lũng bình yên của Đà Lạt, tôi và con gái Minh Khuê thản nhiên đứng quan sát hai con ngựa giao phối. Minh Khuê lúc đó mới hơn 8 tuổi, sau khi quan sát toàn bộ cuộc giao phối của đôi ngựa, đã cười khanh khách và kết luận xanh rờn:

- Mẹ ơi, khi chuẩn bị giao phôî, cái chim của chú ngưa trắng bỗng dưng dài và to ra bất thường. Giả định mà bạn ấy mặc quần như nguời thi sẽ rách quần mất! Ha ha

Tôi cũng cười vì cách so sánh ngộ nghĩnh rất hóm hỉnh của con gái! Khi hai mẹ con dứt con khoái trá, thì tôi lập tức giải thích tiếp cho con:

- Đấy là cơ chế sinh học kinh điển mà các loài, giống, kể cả con người, hành động, để bắt đầu chu kỳ sinh sản một cá thể (được gọi là con con) đấy con ạ. Lúc ấy, cái chim của con đực phải dài và cương cứng, để đảm đương công việc như một cái vòi bơm, đẩy con tinh trùng vào sâu trong ống dẫn trứng của con cái. Ở đó, bạn tinh trùng và bạn trứng gặp gỡ và bắt đầu cuộc tạo tác nhiệm màu để sáng tạo một em bé "ngựa con" xinh ơi là xinh sẽ ra đời sau 11 tháng ngựa cái mang thai!
- Thế khi ra đời, thì em bé ngựa chui từ nách của ngựa mẹ, hả mẹ!
- Ồ, tất nhiên là không phải như thế! Nếu bạn tinh trùng bé tý tẹo đi qua cái vòi bơm, xuyên qua âm đạo của ngựa cái để vào ống dẫn trứng và bắt đầu làm công việc của mình, thì khi em bé ngựa được tạo tác xong, em ấy cũng theo đường âm đạo của ngựa mẹ để ra đời, con ạ. Vì thế, lúc em ấy ra đời, âm đạo của ngựa mẹ cũng phải phồng to nhất có thể để mở đường cho em ấy ra.

Lúc này, ánh mắt bé Minh Khuê rất biểu cảm, cô bé thốt lên: Mẹ oi, thế thì ngựa mẹ đau đớn lắm nhỉ! - Ừm, nhưng đấy là con đau hạnh phúc của nó, vì nó biết nó sắp được làm mẹ!

Tiếp sau đó là rất nhiều câu hỏi hay, thiết thực mà con gái đặt ra và nhiệm vụ của tôi là phải ân cần trả lời cặn kẽ, kiểu như: "Em ngựa bé nằm trong bụng mẹ những 11 tháng, thế bé Minh Khuê nằm trong bụng mẹ mấy tháng?" rồi, "Thế thì bọn ngựa có phải làm lễ cưới không để thành vợ chồng như con người không hả mẹ?", rồi, "Thế thì con đã hiểu các em bé cũng từ đâu chui ra chứ không phải bố mẹ nhặt được ở siêu thị, bãi rác hay trong túi của ông già Noel mẹ nhi? ...", v.v...

Thế đấy, buổi dạo chơi trong thung lũng bình yên, mát mẻ, thanh vắng của hai mẹ con đã trở thành một buổi học về tập tính sinh sản và giới tính cho con một cách tự nhiên, thoải mái, không khiên cưỡng hay che đậy điều gì.

Chắc chắn, nhiều bà mẹ ông bố đã hành xử khác với tôi trong tình huống trên. Hoặc là họ lờ đi coi như không thấy; hoặc là họ kéo con đi thật nhanh để đứa trẻ không được chứng kiến một hiện tượng tự nhiên vì họ bị ám ảnh "tục tĩu" về hành động giao phối; hoặc họ vô tâm đến mức chẳng nhận ra sự việc.

Tất cả nhũng lôi ưng xủ̉ trên đêu là sụu lãng phí lớn, khi chúng ta đã bỏ phí một tình huống mà Mẹ Thiên Nhiên gợi ý để hướng dẫn cho đứa trẻ nhũng hiểu biết về tập tính sinh sản một cách rất tụ̂ nhiên, vui vẻ, cởi mở và không vướng bận bất cú sự ám ảnh nào.

## Nếu bạn chưa nhận thấy bản năng tính dục là đẹp đẽ, thiêng liêng thì bạn sẽ cảm thấy "ngượng mồm" và muốn lảng tránh những thắc mắc chính đáng của đứa trẻ

Mọi sự ngượng ngùng, khó xử đều nằm trong suy nghĩ của người lớn, chứ không nằm trong hành vi hiện tượng của thiên nhiên - tự nhiên, càng không có trong sự hồn nhiên " vô tâm tri' của trẻ nhỏ.

Hành vi giao phối của loài vật mà tình cờ được chứng kiến đã khiến bé Minh Khuê ngạc nhiên thú vị - tất nhiên vì đó là một hiểu biết mới mẻ, khai sáng và vô cùng vĩ đại, tựa như nó nhận biết được điều nhờ có mặt trời ngày ngày chiếu sáng mà Trái đất mới có sự sống!

Trong tập quán tư duy của phần lớn người Việt, đều đang bị mắc dính (mắc kẹt) trong việc làm thế nào để chung sống bình an với bản năng gốc.

Một mặt chúng ta không thể phủ nhận hai bản năng gốc đó là: bản năng sinh tồn và bản năng sinh sản. Mặt khác, những tập quán tâm lý, cũng như những hà khắc, lệch lạc của tôn giáo nhiều đời nay đã thao túng, duy trì một thái độ tiêu cực, cấm ky, ra sức phủ nhận sự tốt đẹp và thiêng liêng của các bản năng gốc.

Do có sự kìm nén tâm trí tích tụ, khiến người lớn cảm thấy mơ hồ hoặc chỉ hành xử theo thói quen khi đối diện với những bản năng gốc. Sự lúng túng là hệ quả của nhiều tạp niệm, dẫn đến tập quán che giấu, tạo ra vùng cấm ky, phủ nhận bản năng dục đối với khát khao tìm hiểu của trẻ nhỏ.

Tồi luôn nhẫn mạnh rằng, giáo dục giới tính cho trẻ không khó, nhưng nó trở nên vô cùng khó chính bởi tâm trí của người lớn còn bị mắc kẹt và chưa đạt tới tâm thếan nhiên trước bản năng tính dục. Bạn phải thấy tính dục, nhu cău tính dục là thiêng liêng và đẹp đẽ, là khởi nguồn của sự sống - có như vậy bạn mới có thể nói về điêu đó một cách truyền cảm và đẹp đẽ để đứa tré thấu đạt trong thuyết phục và an bình.

Lơ đi coi như bản năng sinh sản không tồn tại, cho đến khi nó tự bộc lộ ra, phát lộ ào ạt khi đứa trẻ bước vào tuổi 11-12 với nhiều sự
thay đổi về hình hài của chúng, những câu hỏi hóc búa, nhiều hành vi khác lạ, và lúc ấy, bạn ứng phó với điều này một cách thụ động.

Cha mẹ lơ đi, nếu không thì trả lời qua quýt, thậm chí là nói dối, kiểu "trẻ con từ trong nách mẹ chui ra" hay "muốn có con thì phải cưới nhau, nằm dựa lưng vào nhau là có em bé v.v...". Người lớn cứ "vô tư" nói dối, trẻ con thì không tin đâu, chúng hoài nghi và chúng tự vật lộn, đau khổ trước những đòi hỏi phải được hiểu về bản thân, hiểu về quá trình sinh - diệt của sự sống. Chúng bế tắc và tìm kiếm câu trả lời ở những bạn bè trang lứa mà sự hiểu biết cũng rất lệch lạc, ngô nghê. Từ đó, sao mà không diễn ra những bi thương trong tâm hồn trẻ vị thành niên cho được.

Trong khi cha mẹ đang diễn vai trò những người lớn mẫu mực, không màng đến những nhu cầu hiểu biết về bản năng sinh sản, thì những đứa trẻ yêu dấu của chúng ta đang phải loay hoay, chật vật và không ít trẻ gặp tổn thương đau đớn trước câu hỏi: Ta là ai? Sao ta lại thế này?

Những tổn thương đầu đời, kể cả bé trai và bé gái là những tốn thương khó lòng lành lặn mà không để lại vết sẹo, theo chúng suốt cuộc đời. Thế nhưng, phần đông cha mẹ chưa từng nhận thức rằng, hướng dẫn con về giới tính và bản năng sinh sản, không ai có thể làm tốt và ân cần, dễ chịu bằng người cha, người mẹ!

Thếnhưng, phần lớn bố me đêu không nhận thức rằng, đ̂ẻ con cái an vui phúc lạc thì hành trình huớng dẫn để đưa trẻ hiểu nó là ai, là một hành trình quan trọng và thiêng liêng!

Thực sự, nhiều trẻ vị thành niên và cha mẹ của trẻ đã phải đi qua quãng thời gian này như hành trình vượt qua địa ngục.

Hóa ra, để mỗi thời khắc từ 0-18 tuổi thực sự là giai đoan kim cương cuộc đời dành cho con gái, tôi cần phải thấu đạt nhiều điều về cơ chế bản năng gốc, tập quán chiếu và nhận thức tỉnh táo về nó. Tồ điều phục những nhận thức sai lầm của bản thân do nghĩ theo tập quán, để trở thành người bạn, người chị, người thầy, người mẹ dẫn dắt con đi qua tuổi dậy thì trong thảnh thơi và tràn muôn phúc lạc!

Quan sát của tôi khi nuôi Minh Khuê tuổi nhũ nhi, ấu nhi, đó là cảm nhận toàn bộ về một tạo tác không lặp lại của tạo hóa. Bé yêu của tôi như bao đứa trẻ khác, là một khối uyên nguyên trong suốt với những bản năng gốc chưa vướng bận tạp niệm (mà khi càng lớn lên, theo năm tháng chung sống với cộng đồng, những tạp niệm ấy ngày một đầy lên trong tâm trí).

## Giai đoạn "vô tâm trí" - quãng thời gian "vàng" để dạy trẻ những hiểu biết cơ sở về giới tính

Nhìn hiện tượng giao phôi của ngựa như phát hiện ra ánh sáng mặt trời là thức ăn của sụ sống trên Trái đất!

Bản năng vốn không xấu không đẹp - nó là của tạo hóa ban tặng và vì thế nó thiêng liêng, đáng trân trọng. Khi bé còn ở độ tuổi ấu nhi, bản năng là $\tau \hat{0}$ tâm trí, vì thế chúng ta thấy trẻ em sao mà thánh thiện thế, trong trẻo thế! Trẻ em chỉ dành toàn bộ thời gian cho điều cơ sở nhất của sự sống: duy trì bản năng bằng tâm thế wô tâm trí.

Dòng sông bản năng của trẻ, dòng hormone tính dục, hormone giới tính của trẻ cũng trôi có gia tốc, ngày càng mạnh như quy luật tăng trưởng của cơ thể đến tuổi thành niên. Do vậy, để dòng sông ấy không trở thành thác lũ khi vào tuổi tiền dậy thì, rồi tuổi vị thành niên, thì nó cần được soi sáng dưới ánh dương ấm áp của sự chủ động hiểu biết, giúp duy trì một dòng chảy tự nhiên, an hòa và phúc lạc.

Khi trẻ ở tuổi nhũ nhi - ấu nhi - đồng nhi, ở giai đoạn "rô tâm tri" về dục tính - bạn phải lợi dụng sự trong trẻo ẫy để hướng dẫn chúng những hiểu biết cơ sở về giới tính, để điều đó diễn ra tự nhiên, thoải mái cởi mở, thả lỏng, không gồng cứng. Đó là "mưu mẹo" đầy từ ái mà người làm cha mẹ nên cố gắng.

Đứa trẻ được thỏa mãn mọi tò mò, mọi khai mở về thân thể nó, về sự khác biệt giới tính ngay khi nó còn "rô tâm tri" là cơ sở để
đứa trẻ có được một tâm trí bình an, trong vắt giúp nó nhận thức nhũng bài học khác một cách sâu sắc và hiệu quả!

Khi bé còn nhũ nhi, tôi đã mặc cho bé nhũng chiếc áo, dội cho bé nhưng chiếc mũ mang dấu hiệu rằng bé là con gái. Như vây, rõ ràng tâm thứ chúng ta định huớng rất mạnh về giơi tính của tré so sinh, nhũ nhi.

Tiếc thay, phần lớn chúng ta lại mặc dịnh rằng, trẻ là tô giới tính cho đến năm chúng 10-11 tuổ. Điêu này cho thấy, chúng ta đang tụ mâu thuẫn trong nhận biêt và hành xử của bản thân đồ với trẻ!

Sự sống luôn có sự trưởng thành dần dần, lặng lẽ, nội lực. Do đó, hormone giới tính cũng tuôn chảy lặng lê, dần dần có gia tốc trong cơ thể đứa trẻ từ nhũ nhi. Trẻ không vô giói tính - nên không thể mặc định tuổi dậy thì. Tuổi thay đổi vượt trội những biểu hiện rõ rệt như: trên mặt bắt đầu nổi mụn, đổi giọng nói, nổi yết hầu, mộng tinh ở trẻ trai; bắt đầu có kinh nguyệt ở bé gái, vú nhú chũm cau, co thể nảy nở hơn, thích làm dáng ở trẻ gái, v.v... thì đây phải được coi như cột mốc dánh dấu sụ̂ bìnng nở giới tính của trẻ sau 12-13 năm lặng lẽ chuẩn bị!

Một so sánh mang tính thậm xưng, sẽ giúp bạn thấy rõ hơn điều hiển nhiên, đó là: Trong lịch sử loài ngưò̀i, bất kể cuộc cuộc cách mạng xã hội nào để tới thành công cũng phải có sự chuẩn lâu dài trước khi nó thực sự bùng nổ! Vậy thì bạn nghĩ sao nếu bạn không chuẩn bị và tập dượt cho đứa trẻ của bạn một cách dài hơi như vậy, trước khi cuộc "biến động mãnh liệt" về giới tính trong cơ thể nó xảy ra?

Ngay từ thời nhũ nhi của Minh Khuê, tôi đã rất chú trọng hành trình cùng con theo dòng cháy tự nhiên của giới tính: Trong nhà treo nhiều đồ chơi màu hồng, màu cam (thể hiện sự chân thành, vui vè, hứng khới), màu xanh cô ban (thể hiện sự điềm tĩnh, cân phương), màu vàng rạng rỡ, v.v...

Tôi thường dành nhiều thời gian (coi đó như nghi lễ lớn trong ngày) xoa vỗ bằng đôi bàn tay lên toàn bộ thân thể bé, vừa làm vừa nói chuyện, nhìn sâu vào mắt bé (khi ở tư thế nhìn được) và cảm nhận sự thích thú sảng khoái của bé.

Mục đích của việc này là nhằm giúp bé xả bỏ những năng lượng căng thẳng nội tại (căng thẳng sinh tồn là một cơ chế tự thân của bản năng sinh tồn ở trẻ sơ sinh, nhũ nhi và ấu nhi) mà bé chưa có ngôn ngữ để giãi bày, đồng thời, truyền cho bé nguồn năng lượng (nhân điện) của người mẹ tràn đầy yêu thương, an hòa, hướng thượng và kết hợp kiểm tra từng ngày để có thể phát hiện sớm những khiếm khuyết (nếu có thể xuất hiện) trên cơ thể bé.

Khi lớn hơn, tôi vẫn duy trì xoa lưng, vỗ lưng cho bé hàng ngày trong 10-15 phút/ lần và có thể nhiều lần/ ngày.

Việc chà nhẹ, xoa vỗ vào làn da của trẻ thường xuyên là một bí quyết để giúp trẻ xả bỏ nhiều năng lượng dôi thừa tích tụ, nếu để lâu không xả bỏ, chúng là một nguồn nhân điện cực lớn, rất dễ gây sốc, choáng nếu tiếp xúc với một thân thể khác giới nào khác khi có cơ hội. Việc làm này, tôi vẫn luôn tiến hành, cho đến ngày con gái đi học xa nhà.

Trạng thái vô tâm trí ở trẻ nhũ nhi, ấu nhi là trạng thái rất đẹp cho bản thể, giúp chúng nhận được năng lượng để lớn lên một cách hoan hỉ. Và, trạng thái $\imath \hat{o}$ tâm trí ấy, là một chất liệu tốt (mô tả như là một tấm toan trắng tinh để bắt đầu những nét bút vẽ cuộc đời).

Lợi thế vô tâm trí, là khi trẻ chưa bị rào chắn bởi ham muốn dục, bởi sự xấu hổ và ngượng ngùng khi nói chuyện trao đổi đến tính dục hay khi nhìn thấy các bộ phận sinh dục, sẽ xuất hiện ở trẻ khi chúng lớn hơn (11-12 tuổi), tôi tiến hành giúp con gái nhận biết những khác biệt về giới tính ngay khi con mới 3-4 tuổi.

## Sáng tạo tình huống khi cuộc sống không sẵn có tình huống:

## Xưởng vẽ hoặc bệnh viện

Là mẹ đơn thân, tôi tìm một giải pháp hỗ trợ con hiệu quả theo cách khá độc đáo: tôi đưa con đến chơi tại xưởng vẽ của một họa sỹ vốn là bạn thân của tôi trong những buối họa sỹ vẽ thân thể người (mẫu) với sự cho phép của họa sỹ.

Tại đây, với cái cớ đi xem bác họa sỹ vẽ người, bé Minh Khuê được quan sát thân thể người đàn ông hay người đàn bà ở trạng thái
nude một cách có ý thức. Bé thấy điều ấy là tự nhiên và nghiêm túc, ai cũng quan sát nghiêm túc, hoàn toàn tập trung, không chút vướng mắc cảm xúc nào khác.

Sau những lần tham quan, quan sát nghiêm túc, tôi không cần đưa ra một câu hỏi nào, một bài tập trả bài nào đối với bé, chỉ đơn thuần điều ấy, bé đã học được rất nhiều, mà hầu hết những trẻ khác phải vật lộn, tò mò, lén lứt tìm hiểu qua các kênh không chính thức, khi chúng bước vào quãng tuổi vị thành niên!

Trong một gia đình theo mô hình hạt nhân (bố+ mẹ + những đứa trè), việc trực quan sinh động để bồi đắp nhũ̃ng hiểu biê̂t về nhũng khác biệt giới tính cho trẻ sẽ rất thuận lợi, nên tiến hành sớm khi trẻ còn trong giai đoạn vô tâm trí (tức là từ 0-4 tuối).

Đơn giản, bằng cách gia đình bạn sống chân thật, hồn nhiên, có văn hóa và tạo điều kiện cho trẻ quan sát thân thể của bố và thân thể của mẹ trong nhiều trạng huống sinh hoạt hàng ngày, giúp trẻ quan sát và tự đưa ra kết luận về thân thể khác nhau giữa trẻ em gái và trẻ em trai; giữa trẻ em và người trưởng thành; giữa người trưởng thành nam và người trưởng thành nữ.

Thực ra, sự hướng dẫn cho trẻ nhận biết những khía cạnh về giới tính và bản năng sinh sản là một quá trình được diễn ra theo quy luật vòng xoáy trôn ốc. Nghĩa là tình huống có thể lặp lại, nhưng theo độ lớn của trẻ, bài học mà tôi hướng dẫn con lại thêm độ sâu và những giải thích khoa học sẽ nhiều hơn, chân xác hơn, cụ thể hơn theo tuổi lớn của con gái.

Chẳng hạn, khi 4 tuổi sau khi quan sát thân thể của người nam trưởng thành, người nữ trưởng thành, bé rút ra kết luận: con trai và con gái giống nhau ở chỗ: bộ phận sinh dục khi lớn lên đều mọc thêm lông! Khác nhau ở chỗ: khi lớn lên ti (vú) của con trai vẫn dẹt, còn ti của con gái sẽ phồng lên (hay nhỉ, mẹ nhí).

Nhưng, cũng bài học quan sát thân thể người, đến năm bé Minh Khuê lên 8 - thì bạn ấy đã yêu cầu mẹ trả lời câu hỏi: Vì sao lại phải mọc thêm lông ở bộ phận sinh dục khi thành người lớn? Rồi khi
bạn ấy 11-12 tuổi, bạn ấy đã cùng mẹ tìm hiểu, vì sao những bộ phận sinh dục khi trưởng thành lại chuyển qua màu sẫm? ${ }^{1}$ v.v...

## Kết luận: Bài học giới tính cũng hào hứng tự nhiên như bài học âm nhạc, hội họa hay phân tích một bài thơ

Thế đấy, tôi đã nỗ lực để mọi nhận biết của con gái về thế giới xung quanh, mô phỏng sự phát triển của cơ thể bé bằng trực quan sinh động những con người cụ thể xung quanh, giúp cô bé thỏa mãn, thấu đạt mọi khát khao hiểu biết, tò mò trong an hòa và không khiên cưỡng.

Mọi hiểu biết về giới tính và bản năng tính duc đến với Minh Khuê trong một tinh thần cởi mở, khoa học sáng tỏ và chỉ bảo ân cần của mẹ, nó cũng hào hưng, bình dị, hồn nhiên không khác gì nhũng bài học về màu sắc hay âm thanh của thiên nhiên! Hay bài học về cái đẹp của một bài tho nào đó!

Như vậy, bằng hiểu biết và nỗ lực, sự tận tình và ân cần hướng dẫn của tôi nên "Sự biết về giới tính - những khác biệt ở cơ thế nam và nữ" đến với bé Minh Khuê trở nên thuần thục nhuần nhuyễn, trước khi cô bé bước vào giai đoạn "xấu hổ" - một rào cản về tâm lý và nhận thức về dục - đến. Nghĩa là tôi đã giúp con "cầm cương" ngon lành chú ngựa có tên "sự tò mò giới tính của tuối vị thành niên".

Những gợi ý của tôi, chắc chắn sẽ giúp bạn nhận thấy, bạn có vo khối tình huống cuộc sống, vô số chất liệu cuộc sống từ gia đình hạnh phúc của bạn, để sáng tạo nên những bài học giáo dục giới tính trực quan sinh động, hồn nhiên và thiết thực, bền vững từ sớm nhất cho đứa trẻ mà bạn dành trọn đời để thương yêu.

[^3]
## Hương dẫn con kiểm soát và quản lý "tiéng gọi của hormone dục"

## Tinh huống và lý giải thuyết phục

"Thếchú, mẹ nói rành mạch thếcon thấy vĩng tâm lắm, me ạ!"
Tôi nhớ, khi đó là vào cuối năm học lớp 6 của Minh Khuê. Nhân dịp hai mẹ con chuẩn bị bữa ăn tối và cùng thảo luận, phân tích một tình huống: "Có hai bạn cùng khối "yêu nhau công khai" làm dấy lên một làn sóng dư chấn mạnh mẽ ở trường", bỗng Minh Khuê hỏi tôi:

- Theo mẹ, đến năm bao nhiêu tuổi thì bắt đầu hoạt động tình dục là hợp lý?

Nghe con gái hỏi một cách nghiêm túc, tôi nhìn con, mỉm cười:

- Cảm ơn con gái, mẹ chờ đợi câu hỏi này của con lâu lắm rồi, hôm nay con chủ động đưa ra câu hỏi rất thẳng thắn, mẹ thấy thật hãnh diện vì con đã tin cậy mẹ thế nào!

Nhìn vào mắt con và nói nhũng lời xúc động ấy, dường như, tôi đã truyền cho con sự tin cậy đối với tôi và sự vững tin vào điều cô bé vừa nói. Sau đó, tôi giải thích cho con thật đơn giản thế này:

Có ba cách để chúng ta xác định về tuổi bắt đầu hoạt động tình dục: $a /$ Theo quy luật tự nhiên; $b /$ Theo quy định của pháp luật và $c /$ Úng xử với tình dục theo hiểu biết cá nhân và tự chịu trách nhiệm cao! Mẹ sẽ lần lượt giải thích cho con như sau:

- Theo quy luật tư nhiên: Theo quy luật sinh học, con người như các loài động vật cao cấp khác, khi có những bộc lộ rõ ràng sự trưởng thành về dục tính, thì đó là thời điểm bắt đầu hoạt động tính dục. Cụ thể, ở nữ giới hoạt động tính dục bắt đầu khi bé gái
(giao động từ tuối 10-13-14 tuổi) có hiện tượng kinh nguyệt và lúc này, nếu có hoạt động tính dục với một người nam trưởng thành thì sẽ có khả năng mang thai. Ở nam giới, hoạt động tính dục bắt đầu khi cậu bé trai có hiện tượng cương cứng dương vật, mộng tinh và thủ dâm (giao động từ tuổi 12-16 tuối).
- Theo quy định luật pháp văn minh đã quy định tuổi được phép hoạt động tính dục có đối tác, là khi vị thành niên tròn 18 tuối. Do đó, những ai có hành vi giao phối với trẻ dưới 18 tuổi, đều bị cấu thành tội phạm từ lạm dụng đến cưỡng hiếp trẻ em và trẻ vị thành niên, cho dù có sự đồng thuận của đứa trẻ ấy.

Điều này, cho thấy, dựa trên những kết quả khoa học, pháp luật đã cho thấy về mặt cơ thể, tâm lý, hệ thần kinh trung ương của trẻ dưới 18 tuổi là chưa thực sự hoàn chủnh, còn nhiều mong manh, non nớt cần được bảo vệ để chúng đạt tới sự trưởng thành hoàn hảo nhất có thế!

- Theo nhận thức cá nhân và tự chịu trách nhiệm cao: Tuy nhiên, bằng trải nghiệm và kinh nghiệm của cuộc đời, mẹ thấy rằng, có thể (chọn) bắt đầu hoạt động tính dục khi đã bước sang tuối 20 21. Lý do mẹ đưa ra con số tuổi này, là dựa trên thực tế, lúc này con là sinh viên năm thứ 3 , con đã có sự trưởng thành vượt bậc về tính tự lập, tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Là tuổi mà con đã ổn định về quan hệ bạn bè và biết cảm nhận sâu sắc hơn về bản thân, nhạy bén và tinh tế trước cuộc sống, tỉnh táo hơn trước ngoại cảnh, vì thế, con sẽ tự tin khi đưa ra mọi quyết định riêng tư!

Sau khi nghe tôi phân tích và nêu quan điểm có sự thuyết phục vững chắc về khoa học cũng như thực tiễn, Minh Khuê nhìn mẹ nhoẻn cười hồn nhiên nói: "Thế chứ, mẹ nói rành mạch thế, con thấy vững tâm lắm, mẹ ạ!"

## Thảo luận về tính dục với con trẻ khi tuổi càng nhỏ càng tốt!

Thực tế, câu hỏi về tuổi bắt đầu (có thể) hoạt động tình dục mà bé Minh Khuê đặt ra cho mẹ, khi cô bé mới 11 tuổi, chủ là một tình huống
rất phổ biến trong cuộc sống, cuộc hành trình hàng ngày của hai mẹ con tôi.

Ngay từ khi Minh Khuê còn rất nhỏ, những thảo luận về tính dục và giới tính là những bài giảng khoa học hàng ngày mà tôi dành cho con gái, lúc thì đang trên xe đi học; lúc thì trong căn bếp, có lúc lại là khi hai mẹ con trùm chăn trên giường thủ thỉ nhỏ to, rồi khi làm vườn, dọn nhà...

Dạy con về tính dục là việc làm có ý thức của tôi, xuất phát từ hiểu biết sâu sắc rằng, hơn bất cứ ai hết - tôi với vai trò người mẹ, cần phải nhận lãnh sứ mạng hướng dẫn cho con nhận biết và quản lý cơ chế vận hành của bản năng sinh sản (bản năng tính dục) là một trong hai bản năng cơ sở của sự sống (cùng với bản năng sinh tồn).

Một khi tâm trí của đứa trẻ đang ở độ tuổi vị thành niên, có được sự cân bằng và tĩnh lặng do nó được "thỏa mãn" về hiểu biết sự vận hành của hormone tính dục trong cơ thể, tất nhiên, đứa trẻ đó sẽ học tập tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ngay thời điểm bé gái thấy kinh nguyệt lần đầu, tôi đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ với nghi lễ "trưởng thành" cho con gái - đối với tôi và con gái, đó là buổi lễ xúc động và sâu sắc đích thực, khó quên. Tôi giải thích rằng, "Sự thấy kinh nguyệt, ấy là lúc cơ thể và tâm lý con đã bước vào một chặng trưởng thành vượt bậc. Do đó, chắc chắn có những thời điểm con sẽ gặp khó khăn, bối rối vì cơ thể có những thay đổi nhanh quá. Những lúc ấy, con đừng ngại ngần "tham vấn" mẹ, con nhé. Mẹ sẽ hỗ trợ con để con tự khám phá về bản thân tốt nhất!"

Hướng dẫn để con gái hiểu rằng sự tăng lên hay giảm xuống của hormone trong chu kỳ kinh nguyệt ${ }^{1}$ có tác động lớn đến cảm xúc và

[^4]hành vi của bản thân. Từ hiểu biết đó, tôi nhắc nhở con về chế độ ăn uống và tỉnh táo để quản lý dòng hải triều hormone trong cơ thể, để kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Trong một xã hội chưa thật cởi mở, sự lệch lạc trong nhận thức về bản năng sinh sản, đã dẫn đến những kìm nén, bức bối về dục tính, hiện rất phổ biến trong xã hội ở những mức độ trầm trọng khác nhau. Kìm nén và bức bối ở nhiều thế hệ, tích tụ và tiếp tục câm nín, khiến tính dục trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng ở nhiều cá nhân, bất luận ở lứa tuổi nào.

Sự ám ảnh về bản năng tính dục bị kìm nén, thiếu hiểu biết, thể hiện ở tình trạng không thể quản lý và kiểm soát những thèm thuồng về dục tính, dẫn đến sự chệch hướng cuộc đời như hiện tượng quan hệ tình dục bừa bãi, quan hệ tình dục đồng giới, thói dối trá, v.v..., làm xói mòn những phẩm chất cần thiễt của một nhân cách lành mạnh như: sự chân thành, bản lĩnh trước cám dỗ và lòng vị tha...

Tôi nhận thấy, có hai cách phổ biến mà hiện tại xã hội đang ứng xử với bản năng tính dục, đó là:

- Hoặc là che đậy, phủ nhận - coi đó như việc xấu xa, bẩn thỉu, dù họ vẫn thực hành hàng ngày.
- Hoặc là phô bày tham muốn dục tính một cách thô thiển, phàm tục thiếu văn hóa, thiếu kiểm soát ở mọi mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, nhưng được ngụy biện rằng, đó là công khai và công bằng với dục tính, là cách mạng và văn minh!

Theo tôi, cả hai lối ứng xử ấy thực chất là "anh (chị) em sinh đôi", nó đều phản ánh một tâm thức bị kìm nén lâu dài, bị ám ảnh về dưc và luẩn quẩn, lúng túng trong việc làm thế nào để có được hành xử thỏa đáng, trân trọng và đúng mực với một bản năng cơ sở của sự sống!

Một minh chứng thật rõ ràng và đáng buồn cho nỗi ám ảnh tính dục dai dẳng đó: "Theo thống kê của Google, trong năm 2014, Việt Nam
là một trong nhũng quốc gia dẫn đẫu về tìm kiếm với tư khóa liên quan đến $\operatorname{sex}$ ".

Mọi người lớn đều lảnh tránh hoặc cấm trẻ em đề cập đến dục, nhưng mọi người lớn đều mắc dính đến dục và hành xử bồn chồn, không thể kiểm soát với dục, thế thì có cách nào để trẻ tin cậy bây giờ? Câu hỏi thật day dứt làm sao?

Tôi thấu hiểu rằng, cái gì bị kìm nén, ức chế, nó sẽ tìm lối để bộc phát. Cái gì bị che đậy và ngụy tạo thì nó sẽ bộc lộ ở dạng thức bệnh tật và biến thái.

Ngược lại, nếu chọn cách giúp trẻ chủ động ứng xử thân thiện, cởi mở với bản năng của nó - trung tâm tính dục, không bị che đậy - giúp trẻ chủ động quan sát sự vận hành của hormone bằng cái nhìn bình an, trí tuệ và từ ái, thì bản năng tính dục trở về trật tự của chính nó, như một dòng sông hài hòa, lấp lánh bình yên dưới sự soi chiếu của vầng dương nhận thức - hiểu biết.

Phẩm chất lành mạnh của một cá nhân trưởng thành, thực sự chỉ có thể được bồi đắp từ một đứa trẻ có tâm thế bình yên như vậy!

## Tâm trí đứa trẻ đối với bản năng tính dục: Chiếc lò xo trạng thái hấp thu tự do hay trạng thái kìm nén nguy hiểm - hoàn toàn là do tính chủ động hay bị động nhận thức

Trên hành trình dẫn dắt con tự khám phá bản thân đến tuổi thành niên, rất nhiều lần tôi dùng hình ảnh chiếc lò xo để giải thích cho con về tầm quan trọng của hiểu biêt chủ động về cơ chế vận hành trung tâm duc (bản năng sinh sản) có ý nghĩa thế nào.

Minh Khuê dần nhận thức sâu sắc rằng, nếu chủ động hiểu biết về tính dục thì những kiến thức đó giống như chiếc lò xo ở trang thái tự do, nó sẽ hấp thụ lực va đập, tác động của thông tin trôi nổi ngoài xã hội.

Nếu thụ động hấp thụ những thông tin về tính dục trôi nổi, không kiểm soát, không khoa học thì điều này tựa như chiếc lò xo ở
trang thái kìm nén - tích tụ năng lượng dục một lúc nào đó nó sẽ bật tung không thể quản lý!

Tīnh thương đối với con trẻ sâu sắc, khiến tôi trăn trở nhiều và tìm kiếm một cách tốt nhất để đồng hành cùng, giúp đứa trẻ trưởng thành trong hoan hỉ và thấu hiểu bản thân. Đó nhất định phải là một thái độ cởi mở với dưc. Dẫn dắt con chủ động tìm hiểu về giới tính, về dục ngay khi Minh Khuê còn bé (lợi dụng sự vô tâm trí, hồn nhiên, không rào cản tâm lý xấu hổ của trẻ) để chỉ dẫn cho con các bộ phận sinh dục ở mỗi giới và ở các giai đoạn trưởng thành ra sao, gọi tên chân xác các bộ phận sinh dục theo đúng hướng dẫn của từ điển tiếng Việt...

Đây là hành trình rất cần thiết để giúp trẻ thuần thục những hiểu biết về cơ thể chúng, trước khi trẻ bước vào tuối bộc lộ dục (phát dục) để bạn tiếp tục một hành trình tiếp theo là hướng dẫn đứa trẻ nhận biết sự vận hành của hormone trong cơ thể và quản lý, kiểm soát "tiếng gọi của hormone dục" một cách bình thản, thiện chí, hiểu biết và an hòa nhất.

## Cây tình yêu

## Tù Tình yêu hormone đến Tình yêu tù áa

Tính duc và tình yêu: Nhu bùn và hoa sen!

## Bản năng cơ sở là môi sinh quan trọng để tình yêu đích thực đơm hoa!

Đó là một ngày hè, đầu cấp Ba của Minh Khuê, hai mẹ con tôi rủ nhau lên Hồ Tây, thưởng ngoạn cảnh hoa sen vào độ nở rộ, ngát hương.

Ngồi nghe bác nông dân canh đầm thủng thẳng kể về hành trình của bông sen, rằng những củ sen được bao bọc, bảo vệ quanh năm, trong lòng bùn sâu khoảng từ $2-3$ mét, dù mùa nắng hay giá rét, đến độ hè về (từ tháng 3 - tháng 4 ) những ngó sen, chồi sen từ sâu thẳm lòng bùn vươn lên khỏi mặt nước nở lá, nở hoa.

Minh Khuê chăm chú lắng nghe, chăm chú quan sát, rồi thốt lên: "Thật tuyệt! Con thực sự có cảm giác, khi ngắm sen lại nghĩ đến bùn. Trong hương sen con cảm nhận được sự hiện diện của bùn.

Tất nhiên, chẳng ai ra đầm để ngắm bùn mẹ nhỉ? Thế có phải là bất công với bùn không ạ?"

Cách Minh Khuê diễn đạt rất khôi hài, dí dỏm để nói lên quan hệ sen - bùn là cách rất thường ngày, trong cuộc sống của hai mẹ con tôi.

Ngay từ khi Minh Khuê còn bé, tôi thường dùng biểu dụ "hoa sen - bùn" để hướng dẫn con gái cách tư duy, nhìn nhận sự vật, hiện tượng trong tinh thần khoa học của sự toàn vẹn - toàn bộ.

Quan điểm của tôi là với một phương pháp tư duy như vậy, sẽ giúp Minh Khuê có được thái độ sống cân bằng, bao dung và thấu đáo mọi sự vật hiện tượng trong tính toàn vẹn và tính tiến trình của nó.

Tôi thực sự thấy vũ̃ng tâm khi nhận ra sự trương thành của con gái trong câu nói: "Giờ thù con thực sự có cảm giác, khi ngắm sen lại nghĩ đến bùn. Trong hương sen con cảm nhận được sự hiện diện của bùn. Nhưng chẳng ai ra đầm để ngắm bùn mẹ nhỉ? Thế có phải là bất công với bùn không ạ?"

Thời điểm mà hai mẹ con tôi có cuộc trò̀ chuyện bên đầm sen, cũng là khi trong giới học sinh đang ồn ào về những tranh luận không hồi kết, trên một group của các bạn học sinh cấp Ba, khi một bạn nữ sinh đặt vấn đề: "Bạn trai tớ nói rằng, nếu em nói em yêu anh mà không "cho" anh làm chuyện ấy, thì đó chưa phải là tình yêu!", vận dưng thực tiễn xã hội đó, tôi nói với con gái:

- Có chứ, mấy bạn trai khăng khăng đòi bạn gái thể hiện tình yêu bằng cách phải đồng ý cho quan hệ tình dục, chính là những bạn trẻ ra đầm mà chỉ thấy bùn thôi!

Minh Khuê: "Ma-ma lại bắt đầu khó hiểu rồi!".
Tôi cười và giải thích: "Tâm hồn, linh hồn của mỗi người bừng nở từ thân thể; cũng tương tự như thế, tinh yêu nam nũ có cội rễ từ bản năng dục.

Bản năng cơ sở của sự sống: bản năng sinh tồn + bản năng sinh sản, được ví như bùn - là môi sinh quan trọng, không thể thay thế, để từ môi sinh ấy tâm hồn và tình yêu được ví như hoa sen là kết tinh đẹp đẽ nhất, cao quý nhất của sự sống - có cơ hội bừng nở và khoe sắc.

Tất nhiên, không ai ra đầm để ngắm bùn hay mang bùn về trưng bày noi phòng khách, nhưng ít ai nhận thấy, nếu không có bùn sao mà có được vẻ đẹp và hương thơm của sen. Do đó, chúng ta phải tỉnh táo để nhìn nhận sự toàn vẹn đó, để trân trọng, để hiểu bùn - cũng như hiểu về tầm quan trọng của bản năng cơ sở,
để trân trọng, đưa nó về đúng vị trí của nó mà không bị mơ hồ và đánh tráo giá trị!"

Nói đoạn, tôi tìm một cái que rồi vạch trên đất để mô hình hóa "cây tình yêu" cho con gái hiểu.

## 4 tầng nấc của sự trưởng thành cẩn thiết mà con sẽ đi qua trong tình yêu

Con thân yêu, các tầng nẫc từ thẫp lên cao của khái niệm "tình ái" cũng đơn giản như những bậc thang con cần hiểu về nó vì nó giúp con nhận diện và đi tới một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững, hoan hỉ.

## Tầng nấc cơ sở quan trọng nhất và thấp nhất: Gốc rể của Tînh Yêu, hay còn gọi là "Tinh yêu hormone"

## Tình duc - tiếng gọi của bản năng sinh sản và giống nòi

Hay còn gọi là kiểu tình yêu - tình dục: Bản năng cơ sở của sự sống là điều thiêng liêng và là lý do để con người luôn nỗ lực, cố gắng, dù ít khi ta thẫu đạt được điều, rằng chúng ta đang nỗ lực để duy trì hoàn hảo hai bản năng cơ sở ấy. Cho nên, khi trẻ đến tuổi vị thành niên, như tuổi con bây giờ, khi hormone sinh sản gia tăng mạnh mẽ, là lúc xuất hiện cảm giác cuốn hút với người khác giới.

Những xúc cảm thoáng qua hay mơ hồ như: nhớ nhung, "say nắng" một ai đó, xảy ra ở tuối vị thành niên như con, là hiện tượng rất bình thường.

Trường hợp có bạn sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn cho phép của lý trí, vượt qua khỏi những lời dặn dò của cha mẹ, để gần gũi với "bạn tình" thì nhiều phần là do sự thôi thúc của hormone sinh dục trong cơ thể bạn đó tăng trưởng mạnh, mà bạn ấy không được hướng dẫn để quản trị nó một cách hiệu quả. Hay nói đúng hơn là sự thôi thúc của bản năng, của cơ thể, nhưng được khoác thêm chiếc áo mang tên "tình yêu", mà bản thân người trong cuộc cũng bối rối không biết định nghĩa: tình yêu thực sự là gì!

Như vậy, để hiểu con là ai và để quản trị những cảm xúc thoáng qua, sự cuốn hút của người khác giới, con phải "kết thân" với dòng hormone dục trong cơ thể mình, hiểu tiếng nói của "bạn ấy" và đưa "bạn ấy" vào dòng chảy hiền hòa, kiểm soát tính nôn nóng bồn chồn của người bạn có tên là "hormone tính dục".

- Mẹ nói rõ hơn đi, con chưa thật hiểu?
- Khi con chào đời, trong cơ thể của con đã nhận được từ mẹ một lượng hormone estrogen nhất định thông qua sữa mẹ. Từ đây, hormone là một thành viên trong cơ thể con, nó cũng trưởng thành dần dần và giúp cơ thể con biến đối vượt bậc về chất khi con vào tuổi dậy thì (từ 10-12 tuối), với biểu hiện lần kinh nguyệt đầu tiên.

Hai nàng hormone quan trọng nhất được sản xuất từ buồng trứng được gọi là hormone sinh dục nữ, có tên là estrogen và progesterone - đó thực sự là hai cô nàng rất thông minh nhưng vô cùng khó tính và thất thường. Buồng trứng cũng sản sinh ra loại hormone sinh dục nam testosterone nhưng với một lượng nhỏ.

Thời điểm dậy thì, với những biểu hiện rầm rộ như nổi mụn trứng cá, vỡ giọng, chiều cao tăng nhanh, cảm xúc thay đổi thất thường, ấy là khi hai nàng hormone sinh dục nữ estrogen và progesterone tham gia "nhiệt tình" vào quá trình phát triển của cơ thể; các mô mỡ ở vùng mông, ngực, đùi... cũng có công của hai nàng ấy, tạo nên dáng vẻ mềm mại, để con thực sự trở thành một thiếu nữ duyên dáng và tràn đầy nữ tính.

Trong khi đó, chàng hormone nam testosterone tuy sự hiện diện ít ỏi, nhưng lại giúp con phát triển các cơ và phát triển của bộ xương khỏe khoắn.

Từ đây bắt đầu của thời kỳ dài lâu mà vai trò của hormone can thiệp, tác động lên cảm xúc, ứng xử cũng như tâm trạng của con rõ rệt.

Mỗi chu kỳ kinh nguyệt của con, sẽ có một quả trứng bé tẹo đã chín, mẩy sẽ rụng xuống ống dẫn trứng để chờ được thụ thai ở vòi trứng (ống dẫn trứng) và đi đến tử cung để làm tổ (mỗi bên buồng trứng có hàng trăm những trứng chín trong cuộc đời người phụ nữ
từ dậy thì đến mãn kinh). Việc này sẽ xảy ra khi có giao phối giữa người nam và người nữ đúng thời điểm trứng rụng.

Trong trường hợp trứng không được gặp tinh trùng, hàm lượng hormone estrogen và progesterone do buồng trứng sản sinh ra bắt đầu suy giảm, gây bong niêm mạc tử cung và gây hiện tượng chảy máu kinh nguyệt.

Như vậy là, vào thời điểm giữa kỳ kinh, trong khoảng thời gian 5 ngày chuẩn bị rụng trứng, hormone sinh dục nữ là estrogen và progesterone dâng lên cao nhất, dòng hải triều hormone dâng cao, gây nên những xúc cảm khác lạ trong cơ thể, bồn chồn, thất thường và dễ xúc động, dễ bị cuốn hút bởi người khác phái. Do đó, con phải nắm được chu kỳ kinh nguyệt của bản thân và 5 ngày "nhạy cảm" đó để điều chỉnh chế độ ăn uống, quản trị cảm xúc bản thân trong sự tỉnh táo, hiểu biết, con nhé!

Hiểu được tính khí của hai nàng estrogen và progesterone, con sẽ "thuyết phuc" được hai nàng đi vào trật tư của bản thể con, hỗ trợ hai nàng ấy bằng cách thực hành thiền động trong mọi lúc của cuộc sống - hiểu giản dị là tập trung cao độ vào công việc, hoạt động trí tuệ, luyện khí chất, tố chất trí tuệ.

Mẹ con mình sẽ kiên nhẫn thuần phục tâm tính thất thuờng của hai nàng hormone dưc bằng chính lới sống lành mạnh, tỉnh táo chẳng hạn như: không xem những bộ phim quá nhạy cảm, sướt mướt, phô bày thân thể; không ăn uống quá nhiều thịt đỏ, các đồ ăn có bổ sung thêm hormone sinh dục, không sử dụng đồ mĩ phẩm dòng cao cấp (do nhưng thứ này thường được bổ sung dồi dào nguồn hormone giới tính để tăng khả năng cải thiện vẻ đẹp hấp dẫn của giới tính).

Đồng thời, không ngừng nuôi dưỡng một tâm hồn bao dung, vị tha và một tình yêu ban tặng, rộng mở với thiên nhiên.

Một khi, đã hiểu được cơ chế tác động "xúi bẩy" của hai cô nàng estrogen và progesterone, gây nên những xúc cảm thất thường, chúng ta sẽ không bị ám ảnh và "sợ hãi", không còn ngại khi gọi tên và chung sống có hiểu biết với bản năng sinh sản.

Thực ra, bản năng ấy rất hồn nhiên và rất điều độ. Ở các loài động vật cao cấp, chúng chỉ động dục theo mùa sinh sản; và khi con cái đã giao phới, rồi mang thai thì hoạt động tính dục tạm dừng cho đến mùa sinh sản sau, do con cái không có nhu cầu gì nữa, nó huớng sự tập trung vào bản năng làm mẹ cao quý!

Ở con đực, trong mùa giao phối, nó có thể giao phối vói hàng chục con cái khác nhau. Tuy nhiên, điều đó vẫn nói lên sự lành mạnh, điều độ của bản năng dục ở loài vật.

Ở loài người, nữ giới có trung bình 12 chu kỳ kinh nguyệt, tương đương với 12 thời điểm động dục trong năm, đó là điểm tiến hóa về năng lực bảo tồn giỗng nòi. Do đó, để sống hoan hỉ nội tâm, cần thấu đạt điều này, nhằm chủ động quản trị dòng hormone dồi dào, lên xuống như dòng hải triều, giúp nó chảy an hòa, trật tự trong co thể.

Như vậy, kiểu Tình yêu hormone hay còn gọi là tình yêu - tình duc thực chất là điển hình của bản năng sinh sản, là kiểu tình yêu ở tầng nấc cơ sở nhất và thấp nhất trong mô hình "cây tinh yêu".

Đúng thế, kiểu tình yêu "Nếu em yêu anh thì phải cho anh làm chuyện ấy" là chưa thực sự có truởng thành về phẩm chất. Lúc này, cá nhân chưa được hướng dẫn để "kiểm soát và quản trị" dòng hormone "nổi loan" trong cơ thể. Hay nói cách khác, cá nhân đó chưa có bản lĩnh và trí tuệ trong cảm xúc tình ái, mà thô so chỉ mới ở giai đoạn bản năng mạnh mẽ.

Buồn thay, trong thực tế, không ít ngưò̀i, ngay cả khi đã bước vào tuổi 30-40-50 hoặc hơn, vẫn chỉ dừng lại ở trạng thái tình yêu bản năng này, con gái ạ!

Tất nhiên, cái cao hơn, cao hon gốc rễ, cao hơn bùn thì vẫn có co sở từ bùn, vì thế nó là rất thực tế và nên ghi nhận nó để chủ động quán chiếu, quản lý và giúp nó trưởng thành hon ở tầng nấc cao hon!

## Tầng nấc thứ hai: Thân của cây tình yêu

## Hay còn gọi là kiểu Tình yêu - Thần Tự̛ng

Thần tuợng - ảo ảnh của bản năng sinh tồn mãnh liệt
Khi thấu đạt được bản chất cốt lõi của trạng thái Tình yêu - tình dục, ấy là khi bạn trẻ đã có chút nhận biết phân biệt giữa dục và yêu, tuy vẫn mơ hồ và mong manh.

Mẹ kể cho con gái bí mật này nhé: Ngay cả khi mẹ đã nhận bằng cử nhân, mẹ vẫn yêu đắm say thần tượng của mình là Rhett Butler trong tác phẩm văn học Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell.

Sau này, mẹ thường gán ghép khiên cưỡng hình ảnh thần tượng mà mình ấp ủ trong tim, vào đối tượng nào đó nếu anh ta có một đôi nét (ngoại hình hay cá tính) hao hao giống thần tượng Rhett Butler.

Sự thật ấy, đã được kiểm chứng bằng những thất vọng, buồn bã, đau khổ của mẹ trong tình ái, và đấy là thể hiện sự non nớt về nhận thức của mẹ!

Đây là bài học từ trải nghiệm cuộc đời để mẹ đưa ra quan điểm, các bạn trẻ khi chưa sống dấn thân và tràn đầy thì đừng vùi đầu vào những cuốn tiểu thuyết diễm tình, sướt mướt hay kịch tính, nó sẽ thôi miên và dẫn dắt bạn!

Tình yêu - Thần tượng: là một dạng cảm xúc đặc trưng của kiểu tình yêu ngây tho!

Ai đó đặc biệt kính yêu ai đó đến mức thần tượng! Ai đó thần tượng ca sĩ, thần tượng thầy cô, thần tượng cha mẹ, thần tượng nhân vật tiểu thuyết thì đó là sự bộc lộ rất tinh vi của khát khao được an toàn, được bao bọc: tiếng nói gọi của bản năng sinh tồn!

Thần tượng - là dạng tình cảm thằn thánh hóa một nhân vật có thật, người mà cá nhân tin rằng "thần tượng" có khả năng lớn lao, đặc biệt, vượt trội có thể che chở cho cá nhân hoặc mang tới cho cá nhân cảm giác yên ổn, thỏa mãn. Do đó, sâu thẳm đằng sau cảm xúc mãnh liệt với "thần tượng" là ham muốn được che chở và bao bọc của cá nhân đó.

Khi tâm trí áp đặt hình mẫu của thần tượng lên một đối tượng cự thể nào đó, ấy là thực ra, ta đang yêu chính tâm trí và cảm giác cầu an, cầu lợi mãnh liệt trong nội tâm. Nó cũng rất gần với sự vị kỷ, cái "tôi" ngã chấp.

Có câu rất hay rằng: "Không có ai là thần tượng trong mắt người giúp việc" - câu này ngụ ý và lý giải cho việc, cuộc sống thực tiễn sẽ nhanh chóng làm cho mọi tượng đài thần tuợng dân tan rã trong sự quan sát gần, trong nhũng va chạm của hiện thực cuộc sống, và do đó kiểu tình yêu - thần tượng, thứ luôn được ngợi ca như là sự mộng mơ, lãng mạn của tuổi học trò, lại luôn có xu hướng bị đẩy lên thành thứ tình yêu "thần thánh lệ thuộc" hoặc là thứ cảm xúc nhanh chóng tiêu tan, kèm theo những tổn thương vì thất vọng, buồn bã của sự đổ vỡ "thần tượng" một cách dại khờ.

Nhiều người, ngay cả khi 30-40 tuổi rồi, vẫn chưa trưởng thành lên khỏi trạng thái Tinh yêu - thần tượng. Vì thế, mà thơ ca viết về tinn yêu mới luôn dạt dào và chưa bao giờ lỗi mốt.

Như vậy, ở hai tầng nấc thấp hơn, hai kiểu tình ái khá phổ biến trong xã hội, đó là kiểu Tinh yêu hormone và kiểu Tỉnh yêu - thần tượng đều là những nấc thang tình ái đáng ghi nhận và cần được quán chiếu nó như là "hình ảnh trong gương" của hai bản năng cơ sở, đó là: Bản năng sinh sản và bản năng sinh tồn.

## Tẩng nấc thứ ba: Tán rộng và cành lá sum xuê của cây tình yêu

## Hay còn gọi là kiêu Tình yêu - Tình Bạn

Khi đã nhận thấy rõ ràng "gương mặt" hai trạng thái cơ sở của cảm xúc tình ái là kiểu tình yêu - tình dục và kiểu Tỉnh yêu - thần tượng, "ngắm nghía" sắc thái của hai trạng thái ái tình cơ sở này một cách hiểu biết, chủ động, thân thiện, là một bước trưởng thành khá vững chắc trong phẩm chất hiểu biết quy luật tâm lý.

Lúc này, tình ái được nhìn nhận trong trong nhiều hệ quy chiếu, như: sự hấp dẫn hình thể - giới tính, sự hài hòa đồng thuận về nền tảng văn hóa, sự đồng thuận các quan điểm sống, tính dân chủ,
sự bình đẳng v.v... Và, đây là kiểu tình yêu khá tỉnh thức, chỉ có thể được trưởng thành ở lứa tuổi thành niên đã thuần thục và chững chạc.

Yếu tố "tính dục" và "thần tượng" đã giảm đi khá nhiều theo tỷ lệ phần trăm khi nó được đặt trong nhiều yếu tố khác để lựa chọn đối tác ở kiểu tình yêu này. Hai yếu tố mang tính bản năng cơ sở vẫn có đó, quan trọng, nhưng nó không còn là độc tôn, bao trùm nữa, mà chịu sự ảnh hưởng, chi phối bởi sự cân bằng trí tuệ, cảm xúc tha nhân, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, dân chủ, v.v... Do đó, kiểu tình yêu này rất đẹp, bền vững hơn và có cơ sở đảm bảo hôn nhân chung cuộc.

Mẹ nhấn mạnh cụm từ "chỉ có thể" trong nhận định: "Đây là kiểu tình yêu khá tỉnh thức, chỉ có thể đự̛̣c trưởng thành ở lứa tuô̂i thành niên đã thuần thục và chưng chạc" (theo mẹ là bắt đầu từ độ tuổi 21-22).

Bởi lẽ, bằng trải nghiệm, hiểu biết của mẹ về xã hội Việt Nam hiện tại, mẹ nhận thấy, có khá nhiều người đã, đang hành xử với tình ái bằng hai tầng nấc thấp, ngay cả khi đến tận tuổi già, với rất nhiều va vấp, lặp đi lặp lại, mà trong Đạo Phật gọi đó là "sự vô minh", không thể có sự trưởng thành nào hơn thế.

Đây là lý do cơ bản, khiến xã hội không ngừng phải hứng chịu những chuyện bi thương điển hình, kiểu như ông già 80 hãm hiếp cháu gái chưa đầy 12 tuổi đến mang thai, đó đây xảy ra nhan nhản. Hay những người lớn tuổi vẫn tìm kiếm mua vui dục tính đầy hoang mang, v.v... Người lớn còn hoang mang, không lối thoát về dục như vậy, nhọc nhằn, tối tăm trong dục như vậy, thì trẻ em và thế hệ mới lớn biết tìm câu trả lời bình an nơi đâu?

Do đó, sự trưởng thành tuần tự các tầng nẫc tù thấp đến cao của nhũng trạng thái tình ái, trên thực tế, không hoàn toàn đồng nhất với tuổi sinh học. Nó phải được là sự trưởng thành của phẩm chất cá nhân, sự tự nhận biết, thấu hiểu bản thân và một tâm thế khát khao hướng thượng. Chỉ như thế, thì tình yêu mới nẩy nở, đẹp, thủy chung và xúc động đích thực.

Ngược lại, tấm áo lộng lẫy mang tên "tình yêu" chỉ là thứ che đậy những khát khao bản năng bồn chồn, bấn loạn và thất thường, là nguyên nhân của mọi trò lừa dối, phản bội, bất thủy chung. Nếu như vậy, tình ái chỉ là xiêm áo màu mè che đậy bên trong một "thân thể tâm hồn" khổ đau và không lối thoát. Đây là lý do để cụ Nguyễn Du nói lời của Đạo Phật, rằng: "Tỉnh là dây oan..."

## Tầng nấc cao nhất: Hoa và trái ngọt vĩnh hằng của cây tình

## yêu - Tinhh yêu từ ái

Hay còn gọi là tình yêu - tình thuoong
Đó là vẻ đẹp tuyệt vời khi tình ái được nâng đỡ trong ánh sáng của hai tâm hồn tù ái bao la.

Kiểu tình yêu tình bạn vẫn tồn tại nhũng mong manh, chông chênh của nó, đó là dấu vết của cái tôi $n g a ̃ ~ c h a ̂ ́ p ~ r a ̂ ́ t ~ r o ̃ ~ n e ́ t ~ t r o n g ~ q u a n ~$ hệ tình ái. Những soi xét đúng - sai; cao - thấp; hơn - thua, v.v..., đậm đặc thái độ nhị nguyên, nhị phân, cứng nhắc và quan niệm về bình đẳng đầy khuôn sáo, thiếu mềm dẻo, bao dung, kiểu "tôi nấu cơm thì anh rửa bát" hay "Tôi trả tiền hóa đơn điện thì cô lo tiền học phí cho con", v.v...

Chung quy, trong trạng thái Tình yêu - tình bạn vẫn còn đó biểu hiện tinh vi của ngã chấp và nhị phân cực đoan, vốn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến những tranh cãi, bất hòa và nhiều khi là những đổ vỡ đáng tiếc của những mối tình, hay những cặp vợ chồng tưởng chừng đẹp đẽ và bền vững. Hoặc nếu không đổ vỡ về hình thức, thì hai người trong cuộc cũng đang sống và "chịu đựng" bất mãn triền miên về nhau. Đó là sự thật đáng buồn, con gái ạ!

Do đó, sự trưởng thành cao nhất, cái chóp đỉnh thiêng liêng của tình yêu lại được mẹ gọi là trạng thái Tình yêu - tình thương hay còn gọi là Tình yêu từ ái.

Không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân vẫn truyền miệng tới hậu thế, một thông điệp giản dị mà sâu sắc, đó là: "Thương Người như thể thương Thân" - Vâng, "thương" chứ không phải là "yêu" vì
cảm nhận giản dị thì "thương" là sẵn lòng cho đi, còn "yêu" là đòi hỏi nhận vè̀.

Tình yêu - tình ái, khi đã trưởng thành trong tâm thế quán chiếu được dòng chảy hormone, kiểm soát và quản trị được dòng sông bản năng để dòng sông ấy hiên hòa chảy, rồi vuơn lên với vé đẹp của tình bạn tràn đầy thái độ dân chủ và bình đẳng. Và, với tinh thần khao khát sống và sống đẹp đẽ, tình yêu cần tiếp tục được trưởng thành trong một phẩm chất hướng thượng, khiêm nhu, bao dung và lúc ấy, con sẽ cảm nhận đô̂i tượng của tình yêu trong sụt toàn vẹn, ngay trong tiến trình sống của nguò̀ ấy.

Cứ thế, với nỗ lực khai sáng và khai phóng cảm xúc tha nhân trong tâm hồn, trái tim, đễn một ngày, con sẽ nhận ra phẩm chất tình yêu mà con luôn nỗ lực trưởng thành đã mang màu sắc của lòng từ ái, tràn đầy cảm hứng tha nhân, bao dung, có yếu tố thiêng liêng, gắn bó, chân thành.

Trong một mối chân tình đạt tới sự trưởng thành của Tình yêu tư áa - trong mối quan hệ ấy, con sẽ cảm nhận được cả sắc thái trìu mến, nâng niu của tình cha yêu con, của tình mẹ yêu con, của tình bạn tri ký gắn bó, của tình yêu thiên nhiên, tình yêu ban tặng bao la rộng lớn, tình yêu với muôn loài.

Tình yêu từ ái vẫn không lìa bỏ những tầng nẫc cơ sở của nó, nhưng nó đã là hoa sen, tuyệt đẹp và ngát hương.

Kiểu tình yêu - tình thương biểu hiện giản dị, không hào nhoáng, sẫm sét, không gây choáng sốc, ồn ào mà nó diễn ra thanh bình trong quán chiếu, nhận thức nên bền vững, thâm sâu, thiêng liêng và không gì chia cắt.

Sau khi nghe tôi giảng giải thao thao, Minh Khuê nhìn mẹ, cười hóm hỉnh: đến tầng nấc cao nhất kiểu Tinh yêu từ ái, con định nói với mẹ, là để con thay me "diễn thuyết" tiếp, vì bài giảng này, mẹ giảng nhiều lần đến mức con thuộc nằm lòng rồi, he he.

Điều Minh Khuê nói ngụ ý sự hài hước dí dỏm của bạn ấy, nhưng cũng đồng thời ghi nhận rằng, tôi đã nỗ lực thế nào trong
vai trò dẫn dắt con gái gọi tên và tường minh những khái niệm vốn đang tồn tại mơ hồ về tình yêu và tính dục.

Nói cách khác, đó là giá trị "to lớn" duy nhất của thói quen "nói đi nói lại", thói quen "lắm lời" của tôi!

Gần đây, tôi cùng con gái Minh Khuê cùng đọc những dòng này trên trang Facebook của bạn Thuong Sobey, một người bạn đã rất can đảm chống chọi với căn bệnh ung thư vú đến phút cuối cuộc đời, đã tận hiến cho cộng đồng những trải nghiệm của cô ấy với bệnh nan y , nhằm giúp cộng đồng có thêm những thông tin khoa học. Nhưng, câu chuyện tình yêu của cô ấy còn mang lại những bài học nhân văn lớn lao hon thế. Và cả hai mẹ con đã lặng đi vì xúc động:
"... Đây là cuộc nói chuyện của Thương và người yêu trước đám cưới:

- Em muốn hủy đám cưới. Hãy để em ra đi và chịu đựng khổ đau một mình. Bắt anh phải đi cùng em trên con đường chông gai này là không công bằng.
- Em muốn hủy đám cưới ư? Quá muộn rồi em ạ.
- Không muộn, vì đám cưới chưa diễn ra. Chúng ta mới chỉ làm đám hỏi thôi mà. Một người bệnh tật và điều trị suốt đời như em đồng ý lấy anh là phá hủy tương lai tươi đẹp, hạnh phúc của anh, anh có biết không?
- Nghe này em. Em là tương lai của anh và nếu em muốn hủy đám cưới thì em hãy trá lời anh câu hỏi này: Nếu người bị ung thư là anh, chứ không phải là em, em có bỏ mặc anh vào lúc này không? Em có rời bỏ anh mà đi không?"

Đoạn đối thoại giản dị và chân thành đó, thực sự là biểu hiện đẹp đẽ, thiêng liêng và vĩnh hằng nhất của vẻ đẹp trạng thái Tình yêu tù ái làm rung động mọi trái tim, khi được may mắn chia sé cảm xúc này.

## * Kết luận

Thế đấy, có bạn hỏi: Sao tôi gọi tuổi từ 0-18 của con gái là giai đoạn kim cuoong, mà không gọi như cách mà mọi người hay dùng là "tuôi thần tiên", "tuỗi mộng mo", "tuổi cổ tích"...

Tất nhiên, tôi có cơ sở khoa học để biểu dụ quãng tuổi này là kim cương cuộc đời - "kim cương" hiểu theo nghĩa cơ học của nó, thì đó là chính là sự vững chắc từ cốt lõi, vẻ đẹp lấp lánh từ cốt lõi.

Cuộc hành trình cùng con đến tuổi thành niên là cuộc hành trình thiêng liêng để tôi giúp con gái nhận biết và quán chiếu những bản năng cơ sở, hiểu về nó và quản lý một cách chủ động và kiểm soát, để chung sống bình an, thảnh thơi không bị ám ảnh. Nghĩa là tôi đã hướng dẫn để cô con gái bé nhỏ của mình, bước đi thong dong, trên con đường trưởng thành, với nội tâm bừng nở của nhận thức sáng tỏ về bản thân, có bản lĩnh, kiểm soát, khiêm nhu và hoan hủ vô cùng.

Một tâm trí thảnh thơi như thế, mới đủ sức đề kháng, để vô nhiễm trước những tạp niệm ngoại cảnh, giữ được sự quân bình tâm lý để trẻ tinh tiến trong trưởng thành từng ngày, học tập hiệu quả nhất, đạt nhiều thành tựu đáng để xúc động.

Và quan trọng hơn, đó là đứa trẻ thấy ý nghĩa của từng ngày cuộc sống, sức mạnh nội tâm và an vui thực sự!
(*) nhị nguyên, nhị phân, phân cực: Luôn đẩy mọi sự vật, hiện tượng, sự việc về hai cực đối lập, kiểu như: đúng $\times$ sai; xấu $>$ tốt; yêu $>$ ghét; v.v...
$\left(^{*}\right)$ Tính tiến trình: trong cả quá trình vận động của sự vật, hiện tượng, sự việc, không cắt lát (siêu hình máy móc).

## Tôi đã vê đương cho hưou chạy nhu the nào?

Khi tôi đăng bài viết có nội dung trực quan sinh động cho trẻ về tập tính sinh sản thông qua một quan sát tình cờ hai con ngựa giao phối, đã không ít những câu hỏi đưa ra đầy lo âu, na ná thế này:
"Trẻ con thường chooi trò đóng vai, bắt chước. Em xin hỏi là làm sao để trẻ thấy việc giao phối là bình thường mà không tự mình thử?"

Câu hỏi của bà mẹ trẻ rất thực tế. Nhưng bạn cần nhận thức sâu sắc rằng, hành trình dẫn dắt để đứa trẻ của bạn hiểu biết về giới tính là một quá trình giáo dục lồng ghép, phối hợp rất nhiều bài học về giá trị sống khác nhau, như: năng lực tự kiểm soát hành vi, năng lực nhận biết giới hạn hành vi cho phép, giá trị của lòng tự tôn và nhân phẩm, v.v...

Tất nhiên, trong thực tế, hành trình dẫn dắt con gái chủ động tìm hiểu, tiến tới thấu hiểu và kiểm soát bản năng sinh sản một cách nhẹ nhàng, để cô bé chung sống an hòa với bản năng gốc ẫy, tôi đã tìm kiếm, đã sáng tạo vô vàn tình huống để thuyết phục rất mạch lạc cho con gái, và tôi đã đưa vào cuốn sách.

Tuy nhiên, câu hỏi cũng bộc lộ tâm trạng bồn chồn và lúng túng trong chính điều được hỏi: Bạn làm sao để che khuất mọi sự sống đang diễn ra ngoài kia? Bạn làm sao chặn lại mọi thông tin trôi nổi trên Internet? "Đùng vẽ đường cho hươu chạy" - là một quan niệm sai trong cách dẫn dắt đứa trẻ tìm hiểu về giới tính.

Đã là hươu, thì bạn không vẽ đường, nó vẫn biết chạy! Bản năng cũng vậy, bạn không "vẽ lôi" không "gơi y" nó vẫn nẩy nở, trỗi dậy tự phát! Vậy thì sao bạn không làm con hưou đầu đàn, "vẽ" nên một lộ trình mạch lạc để hươu con chạy theo. Ấy là vì hươu mẹ biết thương hươu con lắm, nó muốn con nó chạy trên một lộ trình an toàn mà bằng kinh nghiệm đầu đàn, nó hiểu, đó là cách để bảo vệ đứa con của nó khỏi những hiểm nguy rình rập!

Tôi đã tự nguyện làm con hươu mẹ - đầu đàn, tôi đã không ngừng nỗ lực đê "vẽ" đường cho nàng hươu Minh Khuê chạy:

## Cho phép "nghe nói bậy" và thậm chí cho trẻ "nói bậy" trong kiểm soát: Liệu pháp xì van an toàn

Khi bé Minh Khuê chỉ tầm 4-5 tuổi, những lúc nghe người nào đó văng tục, chửi bậy, Minh Khuê níu áo tôi hỏi: "Mẹ ơi, bác ấy/cô ấy/ ông ấy nói gì thế?"

- Con ghi nhớ nha, để tý về nhà, mẹ con mình tra từ điển!

Về đến nhà, Minh Khuê chạy đi lấy từ điển cho mẹ ngay. Chứng tỏ, cô bé rất háo hức tìm hiểu. Hai mẹ con chúi đầu vào tra cứu, các nội dung tương tự như sau: lồn (danh từ - thông tục) chỉ âm hộ con cái ( $\operatorname{trg} 582$ - Từ điển Tiếng Việt)...

Sau khi tra từ điển kiểu thuyết phục "nói có sách mách có chứng", tôi giải thích với con rằng, các bộ phận thân thể đều có tên gọi và gọi tên nó thì không xấu. Tuy nhiên, từ điển Tiếng Việt đã khuyến cáo rằng đây là từ "thông tục" - từ không nên sử dụng nơi công cộng, nghiêm túc, là khẩu ngữ. Do đó, điều sẽ phân biệt hành vi đó là đẹp hay xấu chính là lời nói có đúng nơi đúng lúc hay không? Nếu con nói với mẹ - người rã́t hiểu và thân thiết với con, lúc này, nơi nhà riêng và không gian thân mật, hiểu biết thì đó là điều mẹ khích lệ, không có gì ngại ngùng. Nhưng, nếu những từ tương tự chỉ các bộ phận sinh sản của đàn ông đàn bà mà cứ văng linh tinh nơi công cộng thì cho thấy cá nhân người đó thiếu lòng tự tôn vì đã sử dụng từ ngữ không phù hợp nơi chốn!

Cho trẻ được phép gọi tên các bộ phận sinh dục một cách công khai, thoải mái trong sụp kiêm soát đâay thưong yêu chính là liệu pháp "xì van" cho quả bóng tò mò giới tính của đứa trẻ, khiến quả bóng đó không bao giờ bị quá căng, luôn trong trang thái an toàn.

Bằng cách này, nàng hươu của tôi không bao giờ có nhu cầu nói bậy, văng tục vì tôi không cấm đoán và không coi đó là vùng cẫm, vì cái gì bạn treo biển "cấm" cái đó sẽ gây tò mò và thôi thúc đứa trẻ làm điều ngược lại!

## Con gái là phải biết làm duyên và xinh đẹp

Trong một dịp tham dự kỳ thi toán ARML (American Regions Mathematics League) mở rộng tại Mỹ, trở về, có vị phụ huynh nhắc nhở tôi rằng, Minh Khuê xinh đẹp, nhiều váy áo đẹp và hay cười, nên đôi khi có cảm giác cô bé dễ dãi!

Đương nhiên là tôi rất vững dạ, khi nghe vị phụ huynh ấy "lựa lời" nói thế, tôi lại cảm nhận theo cách của mình "Chị ấy đã khen con gái mình rất nữ tính và 'nguy hiểm'."

Bạn phải hiểu rằng, nữ tính bao giờ cũng biểu hiện ở trạng thái của đóa hoa bừng nở, tỏa hương và ban tặng tươi vui. Sự đẹp đẽ, duyên dáng, dễ mến, không bao giờ đồng nghĩa với sự dễ dãi, có chăng, đấy là cái nhìn nhầm lẫn và nông cạn mà thôi.

Thế nên, một xã hội mà nơi đâu bạn cũng nhận được những nụ cười thành thật, tự nhiên, xã hội đó an bình hơn bất cứ nơi nào chỉ luôn tỏ ra nghiêm nghị và những kiểu cười xã giao, gượng gạo.

Phải là khi trong lòng đứa trẻ thật sự chân thành, nhẹ nhõm, thân ái và bao dung, tự tin và vững tin vào nội lực, bấy giờ, đứa trẻ đó mới cười một cách tự nhiên. Ngược lại, khi nội tâm bấn loạn, nghi ngờ, lo âu và run sợ, sẽ không thể mỉm cười tươi tắn được.

Bạn thẫy đấy, hoa bừng nở, đẹp đẽ, tưởng như mong manh, nhưng để bừng nở được bông hoa, nội lực của thân cành là thật sự vũng chãi và tràn đầy năng lượng.

Hãy giúp bé gái tươi cười và xinh đẹp. Thôi thúc bé trai sẵn sàng ga-lăng và can đảm giúp đỡ người khác phái. Đứa trẻ của bạn cần được hướng dẫn để tập dượt thường xuyên từ thơ bé, thì tâm hồn và nội tâm chúng mới về đúng giới tính lành mạnh của nó, và vì thế, đứa trẻ lớn lên trong thảnh thơi và tự do với câu hỏi "Nó là ai? Nó có đáng yêu không?".

Đừng coi mọi đứa trẻ là wô giới tính, đừng bỏ phí quãng thời gian "kim cưong" để tập dượt cho đứa trẻ nhận thấy, nó là ai? Nó tràn đầy giới tính như thế nào? Bạn cần nỗ lực giúp đứa trẻ hạnh phúc, lành mạnh và an vui với giới tính của nó! Vi đó là quyền được chăm sóc để hoan hỉ nội tâm thực sự.

Nếu ngược lại, thì đó là một sai lầm và một lãng phí lớn!

## Cuối cùng mọi nỗ lực đều hướng tới trân trọng hai bản năng cơ sở: sinh tồn và sinh sản!

Năm Minh Khuê học lớp 10, tôi và con gái thỉnh thoảng lại rủ nhau đi uống cà phê bờ Hồ, ngồi ngắm mọi người qua lại và "chém gió", kiểu:

- Mẹ thấy anh chàng vừa đi qua đẹp trai vãi! Mỗi tội hơn sến tý!
- Sao mẹ bảo anh ta sến?
- Mẹ thấy hơi chau chuốt quá, hic!
- Chu cha, "mama teen" hôm nay hormone tăng cao hay sao mà toàn ngồi ngắm giai đẹp thế?
- O, thế là chuyện thường, ngược lại mới lạ. Chung quy, mọi thứ mà chúng ta nỗ lực, cuối cùng là để hài hòa hai bản năng là sinh tồn và sinh sản. Khi ai đó không thèm quan tâm đến người khác giới, thì nghĩa là người đó đang có vấn đề trầm trọng. Điều đáng bàn, là ở cách quan tâm ra sao thôi, con gái yêu ạ!
- Nào, "mama teen" "trình bày" cách quan tâm để con nghe xem có lọt tai không nào? - Minh Khuê tò mò hối thúc tôi nói tiếp.
"Được lời như cởi tấm lòng" - tôi diễn thuyết hào hứng: "Này nha, nếu khi lớp 8-9 đã quan tâm đến một chàng hay nàng nào đó
cụ thể, thì sẽ có nguy cơ tảo hôn và chắc chắn đó là một hành trình đầy nhọc nhằn, gian khổ.

Nếu lớp 10-11-12 đã yêu đương, hò hẹn, thì cả hai đều sút kém kết quả và lựa chọn sẽ chưa đủ chín, lỡ nhiều cơ hội để vươn lên một môi trường "tuyển chọn" người yêu lý tưởng hơn..."

Nói tới đây, tôi ngừng lại. Minh Khuê tò mò, "Ơ mama teen nói chưa hết ý mà, về cơ hội để tuyển chọn người yêu ý mà..."

Tôi biết là con gái đã quan tâm điều mà tôi muốn nói: Đúng rồi, cuối cùng, thì bạn trẻ nào cũng với mục đích tuyển chọn một bạn tình bền lâu, thế thì sao không lợi dụng "bộ lọc" mà xã hội đã có sẵn nhỉ? Mẹ thấy mấy anh chàng sinh viên trường M. trường H. trường P. đẹp trai tuyệt. Thật đáng mơ ước!

Tôi vừa nói, vừa liếc mắt nhanh qua con gái, thấy gương mặt cô bé bừng lên láu lỉnh và tôi hiểu mình đã thành công.

Minh Khuê nhìn tôi, mắt long lanh, sáng ngời: Ơ mẹ thông minh quá, "bộ lọc" đương nhiên của xã hội thật đáng quan tâm. Đúng rồi, con sẽ quyết tâm vào được trường A. B. C...!

Bạn thấy đấy, tôi đã không phải quá lo lắng rằng, con gái sẽ bị sao lãng học hành vì vướng vào "yêu đương" khi bước vào giai đoạn nước rút của cấp Ba. Đơn giản, vì tôi đã chủ động vẽ đường cho hươu Minh Khuê một lộ trình tìm người yêu đồng thuận với nỗ lực để bước vào trường đại học.

Đây chính là "mưu mẹo" đầy yêu thương và am hiểu của tấm lòng người mẹ. Tôi đã khôn khéo vạch ra một chiến lược ngọt ngào, nhằm giúp con gái chủ động "trì hoãn" những cuốn hút giới tính để an tịnh tâm trí ở giai đoạn đòi hỏi sự tập trung cao độ cho dự án học và thi cử có tính chất quyết định cuộc đời: "cá chép vượt vũ môn".

Mấu chốt là ở chỗ, nàng hươu con Minh Khuê rất hiểu và vững tin rằng, mẹ trân trọng và đặt mục tiêu cao cho hạnh phúc đương nhiên của tuổi thiếu nữ: Khát vọng hướng tới một tình yêu đẹp cho con!

Vâng, tôi thực sự là một con hươu mẹ tận tụy, vẽ đường cho hươu con chạy trên một lộ trình tươi vui và an hòa nội tâm.

# "Là mẹ thì dứt khoát phải na̛ tính nhé!" 

## Giáo dục giới tính cho con từ chính việc bạn sống dấn thân trọn vẹn

Trong một hội thảo "Là con gái thật tuyệt" tôi đã từng chia sẻ với các bạn trẻ rằng: Con gái nhận được đặc ân "có bạn gái đồng hành" chính là người mẹ thân yêu, nên đúng là tuyệt thật!

Do cùng giới tính, mẹ có thế mạnh trong việc truyền dẫn những cảm xúc, hiểu biết, kinh nghiệm cho con gái một cách nhẹ nhàng hơn so với bố và con gái.

Tuy nhiên, để có thể làm mẹ "tuyệt vời" của bé gái, ngoài việc bạn phải nỗ lực để là một người mẹ có sức khỏe tốt, tâm lý, nhạy cảm, thù một điều quan trọng nữa, đó là bạn nên trang bị cho mình những hiểu biết vững vàng về thẩm mỹ, nguyên tắc của vẻ đẹp, nguyên tắc của nghệ thuật trang điểm, sự phối màu, các xu hướng thời trang, nghệ thuật trang trí nội thất, nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật cắm hoa, v.v..., tóm lại, bạn phải thật nữ tính.

Điều đó, giúp bạn "làm bạn" với con gái của mình hiệu quả rõ rệt. Bởi vì con gái, theo quy luật tự nhiên, bản năng "duy mỹ" của bé gái hình thành từ rẫt sớm. Bé gái đặc biệt quan tâm và coi trọng ấn tượng của xung quanh đối với gu thẩm mỹ của bản thân.

## - TÌNH HUỐNG

Hồi đó, Minh Khuê học lớp 2, một buối tan giờ học, cô bé hào hứng reo lên khi trông thấy mẹ: Mẹ oi, mẹ được các bạn xếp là xinh
thứ 2 trong số các mẹ đấy ạ! Mẹ bạn Tùng được phong là hoa khôi các mẹ đấy ạ!

Nghe con gái hào hứng khoe cuộc "bỏ phiếu" cho các mẹ của các bạn trong lớp, tôi đùa: "Sao mẹ lại bị thua mẹ bạn Tùng nhị?"

- Vì mẹ bạn ấy là tiếp viên hàng không mà, nên dáng đẹp hơn dáng mẹ! - Minh Khuê giải thích.

Bạn thấy đấy, trẻ rất có nhu cầu được tự hào về mẹ chúng, kể cả về hình thức, đồng thời chúng cũng định hình dần khiếu thẩm mỹ, ngay từ khi còn bé. Chúng tỏ ra rất công bằng khi "bỏ phiếu", không thiên vị, dù đó là mẹ của mình. Điều đó, gợi ý cho bạn một điêu rằng, lối sống và phong thái sống của bạn luôn là yếu tố góp phần tạo thêm "sức nặng" trong những bài giảng về "giới tính" khiễn nó trở nên có sức thuyết phục đối với con trẻ.

Bạn phải là một người mẹ thật "nữ tính", nhạy cảm và thông minh để con gái bạn tự hào và yên tâm "bắt chước" khi nó còn nhỏ; để cô bé lắng nghe và bị thuyết phục bởi lời bạn "tư vấn" về trang phục, phong thái khi nó vào tuổi dậy thì. Có như thế, bạn mới hỗ trợ để đứa trẻ đứng vững và vui vẻ mà không bị chao đảo trong cơn lốc truyền thông, quảng bá, giới showbiz... chỉ chực cuốn tâm trí con bạn theo những trào lưu không phù hợp hoặc lố bịch.

Cũng trong hội thảo ấy, có một bà mẹ trẻ xinh đẹp chia sẻ với mình: "Nhưng chị ơi, em là mẹ đơn thân lại có một thằng con trai, nên khi nào em cũng phải gồng lên để dạy cho con sự mạnh mẽ, nam tính..."

Tôi nói vui với bạn ấy rằng:

- Em tư duy bị lệch rồi, đúng ra là em càng cần phải nữ tính hơn, vì nữ tính không phải là yếu đuối mà chỉ là biểu hiện sự can đảm, cứng cỏi, sức mạnh nội lực ra ngoài bằng sự duyên dáng, uyển chuyển mà thôi. Chỉ khi em thực sự là bà mẹ "nữ tính" em mới thúc đẩy và khích lệ được phẩm chất nam nhi trong tâm hồn cậu bé.

Kiểu như: "Này chàng trai, con hãy giúp mẹ xách cái giỏ này, vì mẹ mang giày cao gót nên không thể xách nặng được! Nếu con thích mẹ xinh đẹp, thì hãy mạnh mẽ lên, vệ sĩ của mẹ!"

Hay: "Thôi nào chàng trai, đừng ăn vạ giữa phố thế được không? Lẽ nào chàng trai của mẹ lại đòi một quý cô mặc váy xinh đẹp thế này phải bế?"

Khích lệ phẩm chất nam nhi thì không gì hiệu quả bằng hình ảnh tuyệt dẹp của một bà mẹ ngọt ngào và nũ tính.

Thế mới có câu chuyện thú vị thế này: Cậu bé học lớp 5 cứ khăng khăng không cho mẹ đón sau buối tan học. Cả tuần cứ diễn ra cảnh bác xe ôm thay mặt gia đình đón hộ vì bố thì công tác xa. Bà mẹ bực bội, bất an thổ lộ với tôi: "Tớ chịu không hiểu thằng Tũn nhà tớ tự nhiên lại dở chứng thế cơ chứ?"

Tôi nhìn cô bạn và loáng thoáng hiểu được vấn đề. Cô ấy vốn kinh doanh tạp hóa tại nhà nên cách ăn mặc của cô ấy khá xuề xòa, kém trau chuốt chứ chưa nói đến thời trang, kiểu cách. Tôi bèn tư vấn cho bạn: Chắc chắn là cu cậu nhà bạn không thích mẹ đến đón trong bộ đồ hoa thế này đâu, bạn phải sửa sang lại hình ảnh đi nhá.

Cuối cùng, cậu bé thủ thỉ mách với tôi rằng, cô bạn gái cùng lớp chê "Mẹ của Tũn ăn mặc lôi thôi" thế là Tũn xấu hổ với bạn và dứt khoát không muốn bạn chê mẹ thêm lần nữa!

Cuộc "điều tra" đã khép lại, phương án sửa sai thì quá đơn giản nhưng hiệu quả thì tuyệt vời. Bạn tôi, không những được con trai rất tự hào vì "Mẹ tớ cũng rất xinh và thời thượng", tôi còn được chồng của bạn cảm ơn vì đã "bắt trúng bệnh" nên giờ đây, vọ̣ anh nó thay đổi ăn mặc hoàn toàn, anh mừng lắm!".

Hơn thế, bạn tôi bây giờ luôn là "người bạn gái" am tường, thân thiết, gần gũi bên cậu con trai đã trưởng thành lành mạnh và nam tính.

## Con đương của tự nhièn chủ đọng hiéu biêt và lành mạnh

## Một cuộc sát hạch không dễ vượt qua

Con gái: Thưa mé, vì sao trong dân gian có câu "Nam nũ thụ thu bất thân?"

Mẹ: Câu thành ngữ ãy nên hiểu toàn vẹn như thế này "Con gái, con trai bất kể trong truờng hợp nào, cũng không được phép gần gũi nhau khi chưa phải là vọ chồng".

Tuy nhiên, câu này chỉ là chỉ dẫn cho chúng ta về một thời đại đã xa - thời phong kiến, gần nhất cũng là trước cách mạng Tháng 8 năm 1945, tức là cách nay đã 70 năm rồi. Ngược về thời đó, trai gái chỉ chờ đến dậy thì "Gái thập tam, nam thập lục" (con gái 13 tuổi, con trai 16 tuổi) là đã lập gia đình, do đó, câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" có yếu tỗ hợp lý để tôn tại.

Dưới thời phong kiễn, người con gái, nguời đàn bà bị coi là hạng "tiểu nhân", họ phải quy thuận một hình luật hà khắc nếu để xảy ra quan hệ tinh dục trước hôn nhân, mất trinh tiết, nghiêm trọng hon là chửa hoang, thì họ phải nhận sự trừng phạt khủng khiếp: cô gái bị gọt đầu bôi vôi, thả trôi sông, còn gia đình thì tủi hổ, bị khinh rẻ trong cộng đồng, trong khi đỗi ngẫu của cô gái là người đàn ông thì vô can.

Do tập quán hà khắc, tàn nhẫn ấy, nên những gia đình sinh con gái đều nơm nớp lo sợ, các cô gái luôn bị đe nẹt, hăm dọa, cảnh cáo không được gần gũi, động chạm với thân thể nguời khác giới, và dù chưa qua tuổi cập kê (13 tuổi) người con gái đã bị cha mẹ vội vã
gả cho nhà khác để được an toàn danh tiếng cho người con gái đó và cho cả gia đình cô ấy.

Ông ngoại của con, cũng đã từng "có" một người vợ theo hình thức gả bán như thế ở quê nhà, dù khi ông đang du học xa, ngay sau khi biết tin, ông đã xin cho người con gái ấy được về nhà cha mẹ họ.

Câu thành ngữ ấy, giờ không còn ý nghĩa nữa!
Con gái: Có thật câu thành ngũ "Nam nũ thụ thụ bất thân" hiện không còn ý nghĩa như mẹ nói không?

Mẹ: Quan điểm pháp luật và quan điểm của mẹ là đồng thuận. Tuy nhiên, ảnh hưởng của câu thành ngữ này lớn hơn bản thân nó, những sợ hãi từ tư tưởng phong kiến vẫn còn đâu đó như chiếc vòng kim cô lợ lửng trên tâm trí xã hội Việt Nam hiện đại.

Trong tâm thức, ý thức, nhận thức và hiểu biết của số đông người Việt thì câu này đang được hiểu "chại" đi như sau: "Con gái phải giữ trinh tiết cho đến đêm tân hôn, nếu khác đi, cô ấy sẽ bị đánh giá thấp về phẩm hạnh, lối sống thậm chí có thể khó lấy chồng!".

Con gái: Ngày xưa, khi chưa qua tuổi cập kê các cô gái aã bị gả bán về nhà chồng. Bây giờ, các cô gái phải học hành, phải lâp nghiệp, kiếm việc làm, ổn định tài chính cá nhân, đê̂n 25 thậm chí 30 tuổi mới kết hôn, do đó quan niệm vè̀ "trinh tiết" rằng, chỉ sau hôn nhân mới bắt đầu hoạt động tình dục là không đúng với quy luât tư nhiên.

Mẹ: Rất đúng! Do đó nó luôn bị quy luật tự nhiên phủ nhận.
Con gái: Ý mẹ là sự "vuợt rào" trong quan hệ tình duc của các cô gái trước hôn nhân?

Mẹ: Thực ra thì không nên dùng từ "vượt rào", vì pháp luật không cấm điều đó. Tuy nhiên, cảm thức xã hội đôi khi lấn át quyền lực tối thượng của luật pháp. Tinh thần xã hội hiện tại vẫn khá nặng nề tư tưởng Khổng giáo, vẫn tồn tại quan niệm hà khắc về quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Do đó, tâm lý - tình cảm xã hội xung đột gay gắt: Một bên là quy luật tự nhiên cần được nhìn nhận và cho phép trong sự hiểu biết,
tỉnh táo và tự quản lý; một bên là những giáo lý, mặc cảm, định kiến phi tự nhiên, phi nhân đạo nhưng dai dẳng và được sự cổ súy của số đông thuộc giới đàn ông, vốn luôn vô can trong nhưng "kỳ án" ái tình, lạ thay, nhiều người đàn bà cũng rất hăng hái, kích động trong cùng thái độ ây.

Hệ lụy của xung đột ấy: quan hệ tình dục trước hôn nhân diễn ra phổ biến, nhưng không được công khai thừa nhận, nên không ai công khai xác nhận tình trạng bản thân. Quan hệ tình dục trước hôn nhân vì thế không được trang bị chủ động về kiến thức để tự quản lý và không dược coi là hành vi quan hệ xã hội bình thường, cân tôn trọng dẫn đến hành vi này diễn ra lén lút.

Hành vi tình dục - một bản năng trung tâm, quan trọng như bản năng sinh tồn - khi nó buộc phải diễn ra lén lút, vụng trộm, sợ hãi, bất an, thì nó sẽ bị lệch lạc, bị biến thái. Do đó, nó lại là nguyên nhân gây ra muôn vàn nỗi đau và nước mắt!

Tình trạng nạo hút thai vị thành niên tại nhiều vùng nông thôn hiện nay tràn lan, "chui lủi" trong nhiều cơ sở không được cấp phép, vì các cô gái đã lỡ có thai trước hôn nhân không dám đến các co sở y tế công cộng, nhằm trốn tránh bị người quen nhận ra.

Không tự kiểm soát được bản năng tính dưc; không làm chủ được hành vi sex, dẫn đến nạo phá thai bừa bãi, là một trong những nguyên nhân gia tăng tình trạng vô sinh hiện nay.

Một tâm lý "méo mó" khá phổ biến ở các vùng nông thôn thể hiện trong nguyên táćc chọn "con dâu" của các bậc cha mẹ như sau: Lấy dâu "hu" còn hơn dâu "hỏng", cứ chửa rồi mới cưới cho chắc, chứ cưới rồi mà xịt (không chửa được) lấy tiền đâu mà đi chữa!

Hay, người anh trai chỉ mặt thằng em làm việc ở phố, về choi mẫy ngày nghi lễ, vừa quen một em gái trong xóm: "Đùng có dây vào con bé ây, mớ học lớp 11 mà nó nạo thai mấy lần rồi đấy!"

Một vòng luẩn quẩn đang diễn biễn như thế này ở nhiều vùng nông thôn: tinh trạng sex ở giới trẻ bị kìm nén dẫn đến quan hệ sex vụng trộm, không hiểu biết dẫn đến nạo phá thai lén lút, dẫn đến
vô sinh, dẫn đến tâm lý lo sợ không có người nối dõi tông đường, dẫn đến thả nổi cho giới trẻ (vị thành niên) quan hệ tình dục bừa bãi, không hiểu biết, không kiểm soát, dẫn đến luẩn quẩn và bế tắc triền miên.

Thế đấy, giờ đây ai còn nghĩ "làng quê yên bình thuần hậu" chắc hẳn sẽ chạnh lòng, nghĩ lại.

Lối ứng xử thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng quy luật tự nhiên, khư khư bám giữ những giáo lý giáo điều thủ cựu, tàn nhẫn, dẫn tới tình trạng Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia có tỷ lệ nạo hút thai tuổi vị thành niên và nạo hút thai trước hôn nhân cao nhất thế giới.

## Con gái: Thế hệ mẹ và các cô dì có khác bây giờ không?

Mẹ: Về bản chất của vấn đề thì không khác gì. Rất nhiều nỗi đau dai dẳng, ám ảnh của tình trạng "vượt rào". Nói chung, sự xung đột giữa quy luật tự nhiên bị đè nén với những rào cản luân lý giáo điều đã khiến cho phần lớn phụ nữ Việt đến giờ vẫn sống trong bức màn âm $u$, lo âu, sợ hãi, dẫn đến họ đành thiễu thành thật, nói dối, thiếu cởi mở với những thế hệ sau. Vẫn dai dẳng tâm lý này: Chuyện riêng của bản thân là bí mật đáng xẫu hổ, cho nên sống để dạ chết mang theo".

Không ít khi, sự nói dối đó đã khiến con cái kém tôn trọng đối với cha mẹ!

Vì quan niêm tình dục bị kìm nén, không công khai cởi mở và từ ái nên từ thời bà, đến mẹ, cô dì v.v... đều bước qua thời yêu đương với không ít nỗi tê tái, đắng cay không đáng có, tuy nhiên, nhiều phần là do chính họ tự hù dọa, và không thể vượt lên cầm tù cuộc đời trong nỗi sợ mơ hồ. Đến một ngày, khi đã bước qua tuổi yêu đương, hormone giảm dần, thì chính họ lại trở thành người treo cao những luân lý giáo điều trên đầu thế hệ hậu sinh!

Đàn bà đi trước, ai cũng bất bình với mớ giáo lý giả dỡi, nhưng ai cũng chỉ giữ thái độ "im lặng". Do cha mẹ luôn "giữ im lặng" và "sống để bụng chết mang theo" mọi hiểu biết từ trải nghiệm
của chính cuộc đời họ, không chia sẻ, không cởi mở, phổ biến kinh nghiệm cho con cái, thế nên lứa hậu sinh lại bước đii trong mê muội và sai lầm.

Đó là một lãng phí lớn. Đó là một nỗi đau lớn của xã hội. Đó là một lỗi lớn trong cách yêu thương con cái của bao thế hệ! Lẽ ra, sai lầm sẽ được sửa, lẽ ra nỗi đau sẽ có co hội chữa lành, lẽ ra dòng chảy cuộc sống sẽ an nhiên hơn, nếu như các thế hệ đi trước can đảm xả bỏ cái tôi trong vai trò cha mẹ với những giáo lý giáo điều!

Con gái: Xin mẹ hãy nói cu thể hơn đi, cá nhân mẹ thì sao?
Mẹ: Mẹ đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân vào năm 23 tuổi và nó là nỗi buồn đi theo mãi.

Con gái: Nhu thế là mẹ vẫn bị ám ảnh bởi nhũng luân lý và giáo điều?

Mẹ: Ồ, bây giờ thì không! Tuy nhiên, môi trường xã hội lúc đó và nhưng hiểu biết của mẹ còn non nớt, nhận thức về lòng tự tin, tự tôn chưa cao, hành vi sex diễn ra trong tâm trạng lo âu, sợ sệt, không chủ động, không có chút am hiểu nào về bản thân và cơ chế của sex, không có chuẩn bị về tinh thần và phương pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản, tâm trạng bất an và đặc biệt là thái độ hành xử thiếu ân cần trân trọng của đối tác, do đó nó mãi là dấu ấn buồn.

Bài học quý giá mẹ rút ra từ trải nghiệm và chứng ngộ về tình dục đó là:

Nhân cách cá nhân và nền tảng văn hóa, lòng từ ái, v.v..., của một cá nhân sẽ bộc lộ trọn vẹn nhất, bản chất nhất trong cách mà nguời đó ưng xủ với đồ tác tình dục như thếnào! Nhu vậy thái độ ưng xủ̉ với sex chính là một yếu tố quan trọng, một bài thi quan trọng để nhận ra giá trị đích thực không thể dối trá của một con người. Bài thi này đặc biệt chính xác đôi với đàn ông!

Con gái: Khi lấy chồng, lại không phải là nguời mà me đã có quan hệ tình dục lần đầu, điều đó có ảnh hưởng đến hạh phúc của me?

Mẹ: Ảnh hưởng hay không nó còn do thái độ của mình trước điều ấy và quan niệm của mình "thế nào là hạnh phúc?"! Tuy nhiên,
đến giờ mẹ vẫn cảm nhận được niềm tự tôn bản thân vì là người chân thật, không dối trá. Ngay cả lúc này, mẹ cũng raŕt chân thật trước những câu hôi của con gái.

Con gái: Thếhệ mẹ, mẹ có phải là truờng hợp cá biệt và có bị coi là hu hơng không?

Mẹ: Mẹ tin rằng mẹ không phải là trường hợp cá biệt, rã́t nhiều nữa là khác.

Con gái: Vì sao nhũng nguời đàn bà đã trải qua phần tuổi trẻ giông bão với bản án "vượt rào" trước hôn nhân lại không lên tiếng, lại không ủng hộ một cách công khai một tập quán tư duy lành mạnh hơn, đó là hãy tôn trọng quy luật tự nhiên trong kiểm soát, trong tỉnh táo, trong hiểu biết và lòng tù ái?

Mẹ: Vi họ chưa đủ can đảm để vượt qua rào cản tâm lý, vì e ngại điều đó có thật sự đúng hay không? Vî như vậy có phải là vẽ đường cho hươu chạy không? Do đó, các thế hệ vẫn mãi cùng đau một nỗi đau, cùng mang một nỗi chật vật để vượt thoát lên các luân lý, giáo lý giáo điều về tự do tình dục trước hôn nhân. Họ vẫn mơ hồ về tính đúng đắn và cần thiết của điều cần công khai đàng hoàng, cởi mở cho vấn đề này.

Ở Âu - Mỹ, khi thành niên bước sang tuổi 20 mà chưa có khám phá nào về bản thân liên quan đến tình dục thì có thể bị "chê" là kém trưởng thành, kém hiểu biết và có khi còn bị bạn bè "đề nghị xem lại vấn đề giới tính của bạn!". Điều này, mẹ cho là rất đáng cân nhắc và thấu đáo, vì bất kể một lĩnh vực nào, nếu bạn chưa có trải nghiệm nào, hoặc bạn chưa cảm nhận nào để có sự hiểu biết toàn vẹn, bạn vẫn mãi trong mơ hồ với những câu hỏi không lời đáp kiểu như "Ta là ai?", "Ta như thế nào?", "Sex xảy ra như thế nào?", "Sex có thực sự vô cùng quan trọng không, hay nó cũng nên được coi là một yếu tố cần thiết mà thôi?", "Thuốc tránh thai có mấy loại, tác dụng phụ ra sao?", "Bao cao su có ý nghĩa gì trong việc tránh thai và bảo hiểm an toàn sức khỏe sinh sản?", "Tại sao bạn gái nên có sẵn bao cao su trong ví xắc cá nhân?", v.v...

Khi bạn chưa thực sự có sự trưởng thành về tình dục, khi bạn chưa khám phá bản thân, chưa có trải nghiệm bản thân nào về tình dục, thế thì bạn làm sao hiểu được bạn là ai? Và bạn muốn gì? Do đó, việc đi tới quyết định hôn nhân trong tình trạng đó là một mạo hiểm lớn. Dù muốn hay không, tình dục chiếm một vị trí quan trọng để duy trì mối quan hệ hôn nhân bền vững, nếu bạn và đối tác không có hiểu biết gì thì bạn dựa trên cơ sở nào để tin rằng, quyết định hôn nhân của bạn là đúng đắn? Lối đi ngược đời này, theo mẹ, cần được thay đổi lại cho thuận với tự nhiên!

Trải nghiệm tình dục đồng thời với nhận thức ngày một đầy đủ cần là một hành trình chủ động, bình an, cởi mở, không định kiến, kỳ thị, không buông thả, thì như thế sẽ mang đến sự yên tĩnh, vững tin, mạch lạc trong tâm hồn, sáng suốt và tự chịu trách nhiệm cao cho mọi quyết định của cá nhân lành mạnh!

Con gái: Trong câu trả lời trên, mẹ có nhắc đến thuốc tránh thai và bao cao su. Đây có phải là hai chiếc bùa "hộ mang" an toàn tuyệt đối, khiến cho việc quan hệ tình duc trước hôn nhân trở nên thoải mái?

Mẹ: Con đã nhận thấy mẹ nhấn mạnh "thuốc tránh thai có tác dụng phụ ra sao?"

Đây là câu hỏi quan trọng, mấu chốt mà các cô gái trẻ trước khi bước vào hành trình tình yêu, khám phá bản thân nên dành thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng, nghiêm túc.

Theo những tìm hiểu và nhận thức của mẹ, không có bất cứ loại thuốc tránh thai nào, không để lại tác dụng phụ. Cơ chế của viên thuốc tránh thai theo chu kỳ 28 ngày, đặc biệt là thuốc tránh thai khẩn cấp, đều tác dụng theo cơ chế tác động của hormone, khiến dạ con bị "đánh lừa", nó "từ chối" không cấp tấm "visa" cho phép trứng đã được con tinh trùng khỏe nhất xuyên thủng, đi vào dạ con. Nói cách khác, đó là mặc dù quá trình thụ tinh diễn ra tốt đẹp ở vòi trứng, nhưng trứng đã thụ tinh bị chối bỏ, không được làm tổ trong dạ con và bị tống ra ngoài theo lớp nội mạc tử cung bong ra, tạo nên chu kỳ kinh nguyệt.

Về cơ bản, thuốc tránh thai 28 ngày và thuốc tránh khẩn cấp khiến cho cơ thể bạn gái phải chịu sự "gây rối" thường xuyên của hormone, nếu bạn gái dùng lâu dài, có thể dẫn đễn thay đổi giọng nói; lông và tóc cứng và đen hơn, v.v... Sự tác động lên cơ thể bạn gái bằng hormone đểngù̀a thai, cần cẩn trọng và tránh sử dụng hoàn toàn với nhũng bạn gái đã từng có tiên sủ̉ u buồng trứng.

Đôi khi, một tác dụng "vui vẻ" của viên thuốc tránh thai, đó là giúp cho nhiều bạn gái bị trứng cá do rối loạn nội tiết, khi uống viên thuốc này, đã lấy lại được vẻ đẹp của làn da! Do đó, nhiều bạn trẻ vì thế mà rất "khoái chí" với những viên thuốc tránh thai này; đã lạm dụng viên thuốc tránh thai mà không hay biết rằng, nó là một trong những thủ phạm chính, nghi can giấu mặt làm tăng nguy cơ rõ rệt gây nên tình trạng vô sinh ở nhiều bạn gái trẻ.

Những hiểu biết về tác dụng phụ của viên thuốc tránh thai 28 ngày và viên tránh thai khẩn cấp sẽ giúp các bạn gái biết sống cẩn trọng, hiểu biết và tỉnh táo trong các hành vi trải nghiệm tình yêu tình dục của bản thân.

Con gái: Thật lòng, con nhận ra rằng, xung quanh có rất nhiều các bạn gái đang sử dưng viên thuốc tránh thai 28 ngày một cách khá thoải mái và vui vé. Nhung nhũng gơi ý này tù mẹ đã giúp con rút ra điều quan trọng: "Hãy luôn thận trọng với nhũng biện pháp dễ dàng, thoải mái". Mẹ nói đúng, trong cuộc sống, không có việc gì là dễ dàng, kể cả quá trình khám phá bán thân và trải nghiệm tình yêu - tình dục! Nếu thực sự có trách nhiệm với bản thân và một tình yêu cuộc sống sâu sắc, cần phải có thái độ cẩn trọng và hiểu biết trước mỗi hành vi cá nhân.

Mẹ: Đúng thế, đó là điều mẹ tha thiết muốn nói với con gái của mẹ.

Theo mẹ, phương pháp tránh thai an toàn và hiệu quả nhất, đó chính là một thái độ sống lành mạnh và chia sẻ trách nhiệm của hai người trong cuộc.

Phương pháp tính ngày rụng trứng theo chu kỳ vòng kinh nguyệt, theo kịch bản điển hùnh như sau:

Dù bạn gái có chu kỳ kinh nguyệt là 28 , hay 30 , hay 35 hoặc 40 ngày, thì ngày rụng trứng sẽ là ngày thứ 14 , kể từ ngày hành kinh đầu tiên của chu kỳ sau.

Nghĩa là: nếu chu kỳ kinh nguyệt là 28 ngày, thì ngày rụng trứng dự kiến là ngày thứ 14 của vòng chu kỳ.

Nếu chu kỳ kinh nguyệt là 30 ngày, thì ngày rụng trứng dự kiến là ngày thứ 16 của vòng chu kỳ.

Nễu chu kỳ kinh nguyệt là 35 ngày, thì ngày rụng trứng dự kiễn là ngày thứ 21 của vòng chu kỳ.
V.v...

Tuy nhiên, ngày rụng trứng thực tế có thể xảy ra trước hoặc sau ngày "dự kiến" 4 ngày do nhiều nguyên nhân tác động, như sự kích thích quá mức hay do thay đổi môi truờng... Do đó, những ngày có khả năng lớn để thụ thai, trong vòng chu kỳ kinh nguyệt sẽ là $1+4+4=9$ ngày. Để phương pháp tính ngày rung trứng theo chu kỳ kinh nguyệt có hiệu quả, bạn gái cần rèn luyện thói quen chăm sóc bản thân mình, đó là thói quen ghi chép ngày kinh nguyệt theo chu kỳ, ghi chép một cách thường xuyên, để tìm ra quy luật và vòng chu kỳ của bản thân.

Mặt khác, dựa vào ghi chép thời gian của chu kỳ kinh nguyệt, trong những ngày dự kiến rụng trứng, bạn gái trẻ nên có thói quen đo thân nhiệt để nhận diện khá chính xác ngày nào là ngày rụng trứng, tưong đồng với ngày thân nhiệt của bạn gái tăng lên 0,5 $1^{\circ} \mathrm{C}$, trong điều kiện cơ thể nghỉ ngoi bình thường. Trứng chín rụng xuống ỗng dẫn trứng và "nằm phục" ở đó hon 24 giờ đồng hồ để có thể giao hoan cùng tinh trùng. Do đó, trước và sau ngày rụng trứng đều là thờ gian bạn gái có khả năng thụ thai nếu có quan hệ tình dục.

Lựa chọn phương pháp tính ngày rụng trứng theo chu kỳ kinh nguyệt có mấy tác dụng tốt như sau:

- Giúp bạn gái hình thành thói quen biết chăm sóc sức khỏe bản thân và hiểu vè̀ bản thân sâu sắc hơn.
- Khi đã thấu hiểu và lựa chọn phong cách sống thong dong, có nhận thức thì tự nhiên, trải nghiệm tình yêu tình dục của bạn gái sẽ đến một cách an hòa và an toàn hơn, do bạn gái không còn mơ hồ về cơ thể mình, không mơ hồ về sự "kỳ diệu, an toàn" của viên thuốc tránh thai.
- Khi bạn gái có phong thái sống an hòa với thái độ chủ động nhận thức về tình yêu - tình dục, bạn gái sẽ có xu hướng tìm kiếm và kết bạn với người bạn trai có hiểu biết, có bản lĩnh, có chung trách nhiệm và có lối sống lành mạnh, từ ái.

Đây là lý do vì sao, mẹ nỗ lực cởi mở và dẫn dắt con gái chủ động tìm hiểu về tình yêu - tình dục, khi con vào tuối thành niên đẹp đẽ của mùnh.

Con gái: Con trân trọng và hàm ơn vì mẹ aã chân thành chia sẻ cùng con nhũng hiểu biết sâu sắc này!

Mẹ: Mẹ đã chờ đợi cuộc trò chuyện này của con. Đúng như mẹ dự đoán, mẹ tin là sau khi con vào đại học, mẹ sẽ có cơ hội đối diện và trả lời trước con những câu hỏi này.

Mẹ vui mừng vì đã làm con thỏa mãn những thắc mắc.
Con gái ạ! Không chỉ những thành công, thành tựu lớn lao mà ngay cả những vấp váp và sai lầm của cha mẹ sẽ là tài sản quý giá dành tặng con cái. Khi những sai lầm của cha mẹ được tự nguyện mang ra mổ xẻ, phân tích là giáo cụ trực quan sinh động thuyết phục để con cái rút ra những bài học sâu sắc, thấm thía, từ đó chúng có được cơ hội bước đi chủ động, an nhiên hoan hỉ, trong ánh sáng, trong sự dẫn dắt trần đầy tuệ giác và từ ái của cha mẹ.


Kitchen still-life / Tïnh vật nhà bếp
Tác giả: Lâ Hồ Thị Minh Khuê
Chất liệu: Sơn dầu trên vải
Kích thước: $50 \times 70 \mathrm{~cm}$
Năm sáng tác: 2013


THƯCC DƯỠNG Vì CÂU CHUYẸN U'ÓC MƠ BAY XA


Theo thư tự đư tien về mức đọ quan trọng, ăn uống co 4 ý nghĩa như sau:

- Ăn là bán năng sinh tôn thiêng liêng
- Ăn đẻ̉ đảm bảo sức khỏe thân - tâm - linh
- Ǎn đé thưởng thức nghệ thuật ăm thực
- Ăn đê kêt nơi tình thân, bạn bè và vui vé


## Mở rộng á̉m thực là

 nang cánh uớc mơ cho con bay xa!Khi Minh Khuê 11 tuổi và lên đường sang Anh Quốc dự trại hè Anh ngữ, trong hành trang của cô bé không có đồ ăn dự trữ nào, ngoài vài gói bánh ngọt để ăn tạm trên hành trình, nếu đói.

Có câu nói quen thuộc rằng, trên thế giới có hai cuốn sách mỏng nhất, đó là cuốn các món ăn của người Anh và cuốn lịch sử nước Mỹ. Một ngụ ý trong câu nói đó, là ẩm thực của người Anh rất đơn điệu nghèo nàn. Chính vì định kiến đó, mà nhiều bạn trẻ khi sang Anh, đều chuẩn bị rất nhiều thức ăn dự trữ, hợp khẩu vị của mình đưa từ Việt Nam theo, nên hành trang rất lỉnh kỉnh mà vẫn không thoát khỏi nỗi lo lắng: không biết có trụ nổi ở Anh 2 tháng với một thói quen ẩm thực đơn điệu của người bản xứ?

Đây là một thực tế rất phổ biến và nhận được phần lớn sự đồng thuận của cộng đồng người Việt. Rất nhiều người đã có những dấu ấn mệt mỏi, buồn chán khi đến nước Anh, chỉ vì lý do không quen món ăn nhạt nhẽo của người Anh!?

Riêng tôi có những suy nghĩ hơi khác. Tôi và Minh Khuê lên kễ hoạch cho chuyến trải nghiệm Anh ngữ của Minh Khuê tại Anh Quốc, bắt đầu từ một năm trước đó. Trong rất nhiều đầu mục phải chuẩn bị dài hơi như thế, trong đó, mục tôi đưa lên ưu tiên thứ ba, đó là rèn luyện thói quen cởi mở trong ẩm thực; lý trí trong dinh dưỡng ẩm thực và một tâm thế thoải mái, hiểu biết trong ăn uống của cá nhân. Mục $1 /$ tìm hiểu những nguyên tắc ứng xử xã giao, phong tục tập quán của người Anh; mục 2 / rèn luyện tập tính
chủ động "nhập gia tùy tục", chủ động cởi mở và chăm bắt chuyện, chịu khó lắng nghe người khác.

Tuần đầu tiên, Minh Khuê ở homestay và ăn uống theo cách rất đơn giản của người Anh đó là, bánh sandwich, mứt, cà chua sống, sup-lơ luộc, táo, sữa tươi. Tôi gọi điện, hỏi Minh Khuê có ổn không, cô bé bảo: Con ổn mẹ ạ, vì con hiểu nhiều khi mình ăn để tồn tại, để làm những việc mình thích. Vả lại, nếu thức ăn của người Anh khiến họ cao lớn, thông minh và đẹp đẽ thế, cớ sao con phải chống lại, dù con thấy không giống bữa cơm của mẹ!

Cuối tuần đó, bác Ann chủ nhà đã làm bữa cơm kiểu Việt Nam cho Minh Khuê ăn, cô bé ăn rất ngon miệng và khi bữa ăn kết thúc, cô bé nói với bác chủ nhà:

- Con cảm on bác vì bữa cơm ngon bác nấu cho con. Vì điều đó, làm con đỡ nhớ mẹ hơn nhiều ạ!

Bác Ann hỏi: Sao bữa cơm này lại khiến con đỡ nhớ mẹ?
Minh Khuê thật thà nói: Tại ở nhà, ngày nào con cũng được ăn cơm do mẹ nấu, sang ở với bác thì con ăn thức ăn kiểu của bác, thật sự nó rất tốt, nhưng thỉnh thoảng con vẫn thấy nhớ mẹ đã nấu cơm thế nào.

Nghe Minh Khuê nói, bác Ann lặng đi một hồi, rồi nói:

- Vậy từ mai, ngày nào bác cũng nấu cơm và dành phần để hôm sau con mang đi ăn bữa trưa nhé, bác cũng rất thích ăn cơm kiểu Việt Nam!

Thế là từ đấy, tuy sống trong một gia đình người Anh truyền thống, nhưng Minh Khuê được chăm sóc như sống ở nhà với mẹ, được ăn cơm, được uốn nắn nghi lễ, nguyên tắc cư xử, tập quán giao tế, thói quen tiết kiệm, lao động chuyên cần. Bác Ann thường hay nói với Minh Khuê, "Bác thích hướng dẫn con, vì bác nhận thấy con háo hức để hiểu, con đã truyền cảm hứng sư phạm cho bác, con đã khiến bác thêm yêu những phong tục tập quán nước Anh... vì một cô bé 11 tuổi đã đi hơn 15 nghìn km để tìm hiểu, thì bác thấy bác phải có trách nhiệm gìn giữ nó..."

Như vậy, để dạy kỹ năng sống cho con, nói theo cách của các bố mẹ tré, thì chúng ta không nên chỉ quan tâm huấn luyện cho đứa trẻ các kỹ năng cơ học chi tiết, cụ thể một cách quá mức. Nếu bạn quán chiếu một hạnh phúc vui vẻ chính là sự thoải mái trong kết nối với xung quanh, thì bạn sẽ nhận biết điều cơ bản và cốt lõi để giúp trẻ thành công trong hành trình trải nghiệm sống. Kỹ năng chỉ là một thành quả tất yếu sẽ đến, khi bạn hướng dẫn con hiểu và thực hành một triết lý sống thân thiện, cởi mở và tháo gỡ cái tôi bảo thủ.

Nhiều bà mẹ thường tự hào kể rằng, con cái họ rất mê món họ nấu, rất thèm món họ nấu và chỉ ăn món họ nấu mà thôi (ngay cả khi đi lấy chồng rồi, vẫn chỉ thèm và thích món ăn mẹ nấu!). Sâu bên trong niềm tự hào ấy, là sợi dây vô hình nhưng đủ mạnh để trói chân đứa trẻ ấy mãi mãi trong căn bếp của người mẹ, mà không thể bay bổng bay xa.

Tôi có khả năng biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đạt điểm $8+$, tuy nhiên, tôi luôn hướng dẫn con gái mở rộng thói quen ẩm thực, ăn được nhiều món ăn đa dạng, phong phú của các vùng miền, quốc gia. Không dính mắc vào căn bếp truyền thống, dù biết nấu và thưởng thức. Làm như vậy, chính là bạn đang cho con bạn cơ hội để là một công dân toàn cầu và hạnh phúc.

Để con bạn tự lập, nghĩa là hãy chuẩn bị cho con một hành trang phong phú nhưng nhẹ nhàng, một tâm hồn cởi mở, đủ tự tin và hiểu biết để kết nối với rộng lớn.

Khi con cái chúng ta được cộng đồng đón nhận với thiện cảm, sự yêu mến và khích lệ, thù đó là khi đứa trẻ được bảo vệ, an toàn và hạnh phúc nhất!

## Cuọc cách mạng ăn uóng mang tớ nhiéu lọi lạc!

## Có thực mới vực được đạo

Hiểu một cách nôm na thì để có một tâm hồn lành mạnh, một trí tuệ sáng láng, thông minh và bay xa thì cần phải có một cơ thể khỏe mạnh và được chăm sóc đúng cách. Điều này, dường như các bà mẹ Việt đều quán triệt một cách sâu sắc, đặc biệt là trong thời đại dồi dào vật chất như thế này. Quả thực, chưa bao giờ vấn đề ăn uống của tré được bàn bạc nhiều như hiện nay, đồng thời cũng chưa bao giờ việc ăn của những đứa trẻ trở thành vấn đề "nan giải" như bây giờ.

Cổ nhân nói: Công sinh không bằng công dưỡng dục. Cho thấy rằng việc nuôi dưỡng một đứa trẻ quả thực cần nhiều công phu và trí tuệ. Tôi cũng không ngoài quỹ đạo tâm lý đó.

Ngay khi bắt đầu làm mẹ, tôi cũng dành rất nhiều thời gian công sức để tìm hiểu và thực hành nhiều món ăn áp dụng trong sự nghiệp nuôi con, mong sao đứa trẻ luôn khỏe mạnh. Đương nhiên, khởi đầu tôi cũng hoàn toàn đi theo quán tính và thói quen, tập quán của xã hội với những món ăn phức tạp nhiêu khê, bữa ăn nào cũng có ít nhất là 4 đĩa 2 bát: đĩa xào, đĩa mặn, đĩa rau luộc, đĩa rán, bát canh, bát nước chấm, v.v... Cuối cùng, thì tôi nhận ra rằng, đôi khi một tập quán ăn theo truyền thống chưa hẳn đã thực sự hợp lý và khoa học.

Nhận thức là như thế, song tôi vẫn mơ hồ một thời gian. Tôi tự đặt ra câu hỏi: "Tại sao, khi đời sống vật chất dồi dào hơn, thì sự ăn và vẫn đề bữa ăn của trẻ lại trở nên mệt mỏi và rườm rà đến vậy?"

Và câu trả lời chính là: Chúng ta đang bị bối rối về giá trị đích thực của việc "ăn uống". Tôi hiểu rằng, tôi cần phải mạch lạc được những mục đích của hành động ăn uống, có vậy tôi mới có cách để lý giải, dẫn dắt và thuyết phục con gái mình, sao cho việc ăn uống trở nên khoa học, mang một triết lý nhân sinh lớn, tôi cần giải mã căn cội để việc ăn uống trở nên thiết thực, nhẹ nhõm và hoan hỉ thực sự!

## Triết lý của việc ăn uống!

Theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng, ăn uống có mấy ý nghĩa như sau:

- Ăn là bản năng sinh tồn thiêng liêng - đây là ý nghĩa nòng cốt thiêng liêng và mấu chốt nhất.
- Ăn để đảm bảo sức khỏe thân - tâm - linh: thân thể - tâm hồn và đức tin đều cần "dinh dưỡng" có nguồn gốc từ thức ăn!
- Ăn để thưởng thức nghệ thuật ẩm thực: Trong mọi nghệ thuật của cuộc sống, thì nghệ thuật ẩm thực có sự tác động sâu sắc đến tâm hồn mỗi người.
- Ăn để kết nối tình thân, bạn bè và vui vẻ, ăn vì khoái khẩu: ăn uống cũng là một cơ hội để kết nối và chia sẻ với mọi người.

Thực tế, 4 mục tiêu ăn uống này có sự đan xen và giao thoa lẫn nhau, tuy nhiên, tùy từng lúc và thời điểm, từng mục tiêu cụ thể sẽ lấn át và mang tính chủ đạo.

Theo quan sát của tôi, hiện tại, mục tiêu 4 đang lấn át và trở thành chủ đạo trong hầu hết câu chuyện về ăn uống của phần đông người Việt, do đó, việc ăn uống bị giảm đi tính quan trọng, thiêng liêng và kỷ luật mà đề cao sự khoái khẩu và những bữa ăn đông vui, nhậu nhẹt, chém gió.

Hiểu biết này đã giúp tôi có được sự quyết tâm đi tới một thay đổi mang tính cách mạng trong quan điểm về ăn uống, kỷ luật ăn uống và triết lý về thực dưỡng, sao cho phù hợp với cuộc sống của bản thân cũng như đảm bảo cho con gái một quá trình, một khởi đầu lành mạnh về sức khỏe.

Nhiều bà mẹ trẻ đã thắc mắc, hỏi tôi hai câu hỏi lớn:
Câu hỏi 1: "Chị đã làm thế nào để cô bé Minh Khuê có một sức khỏe tốt, dẻo dai, nên đáp ứng với áp lực học hành căng thẳng mà vẫn đạt hiệu suất cao, đặc biệt là cô bé luôn vui vẻ và cởi mở thoái mái, không có dấu hiệu mệt mỏi và căng thẳng?"

Câu hỏi 2: "Chị làm cách nào để giúp Minh Khuê có được sự thu xếp thời gian trong ngày hợp lý, có được sức khỏe bền bỉ để cô bé duy trì được nhiều hoạt động bổ ích và học tập cường độ cao như vậy?"

Câu trả lời của tôi thực ra không có gì mới mẻ, rằng: Bên cạnh những yếu tố hợp thành quan trọng khác, thì để thỏa mãn cả hai câu hỏi khó ấy, tôi đã kiên trì thực hành quan điểm "khoa học - đon giản - đa dạng" về ăn uống và điều này đã giúp chúng tôi đạt tới sự lợi lạc về sức khỏe, tự do và hoan hỉ từng ngày trên hành trình cuộc sống.

## Ãn uống là bản năng sinh tồn thiêng liêng!

Đây là câu nói hàng ngày, hàng bữa, tôi thường nói một cách đầy xúc cảm với cô con gái yêu của mình, ngay từ khi cô bé bắt đầu biết lắng nghe và hiểu tiếng mẹ, hiểu qua thái độ truyền cảm của mẹ.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, khi bản năng sinh tồn được đặt vào trung tâm của sự khám phá cuộc sống hết sức mới mẻ của đứa trẻ, tôi đã giúp cô con gái yêu dần hiểu về tình yêu cuộc sống bắt đầu từ việc ăn uống, làm tăng thêm, mạnh thêm năng lượng sống và thôi thúc sự nỗ lực sống của đứa trẻ một cách lành mạnh.

- Mẹ ợ! Vì sao con chim ấy lại bị chết?
- Vì nó bị bệnh
- Vì sao nó bị bệnh?
- Vì nó không cố gắng ăn uống đúng và không nỗ lực ăn uỗng những thức lành mạnh, nên cơ thể nó suy yếu dần và nó bị chết!

Khát vọng sống - cách gọi khác của bản năng sinh tồn - là một phẩm chất thiêng liêng mà tôi đã luôn nỗ lực giúp con nhận diện, hiểu biết và trân trọng nó. Đây là bài toán tưởng dễ mà trở nên khó khăn với các bậc cha mẹ thời đại, khi mà đời sống vật chất dư thừa, thức ăn trở nên quá thừa thãi, quá nhiều lựa chọn và đây chính là nguyên nhân của nỗi khổ.

Khi đứa trẻ đứng trước một bữa ăn quá tḥ̣nh soạn, nhiều món, hàng ngày đều như thế, nó trở nên bị bối rỗi. Luôn luôn "đượ" thúc bách ăn uỗng quá nhiều, nó không có cảm giác bị đói bụng, không có cảm giác ngon miệng và câu hỏi đặt ra trước nó là: "Tại sao phải ăn khi mà ăn uống thật chán ngắt?"

Tôi được nghe một người bà, dỗ dành cháu ngoại khoảng 9-10 tuổi, thế này: "Ăn đi cháu, các cháu bây giờ sướng thật, có bao nhiêu thức ngon để ăn. Ngày xưa, thời của bà nghèo khổ lắm, chẳng có gì mà ăn". Lặng đi một hồi lâu, đứa trẻ thủng thẳng nói: "Bà oi, cháu ước sao được trở lại thời của bà!" Bà cuời: "Thế à, vì sao thế?" Đứa cháu nói: "Vī như thế, cháu không bị ép phải ăn!"

Đứa trẻ bị mất đi sự kết nối giữa bản năng sinh tồn, khát vọng sỗng với việc ăn uống - việc mà lẽ ra các bậc cha mẹ nên có chủ ý làm trỗi dậy, khoi gọi ở đứa trẻ. Ngược lại, chúng ta tìm mọi cách mua chuộc đứa trẻ để nó ăn, để hối thúc nó ăn, nói một cách thậm xưng, cứ như thể nó ăn vì quyền lọi bố mẹ, vì danh dự, vì sĩ diện của bố mẹ vậy!

Với những lời dụ dỗ như sau: "Ăn đi, ăn xong mẹ cho chơi iPad"; "Ăn đi bố cho đi chơi phố"; "Ăn đi rồi bố cho xem hoạt hình", v.v...; hay dọa dẫm kiểu: "Không ăn, tao gọi chú công an bắt lên đồn!" hay "Có ăn không, tao đổ hết xuống cống!" v.v... Không ai giơi bắt vía bố mẹ bằng đứa trè, nó hiểu rằng nó ăn không vì lọi lạc cho chính nó, nó ăn vì bố mẹ nó muốn thế, vì bố mẹ ép nó... và nó bắt đầu biết mặc cả: Cho con cái này cái kia thì con mới ăn cơ! Nó nhận ra, bố mẹ đang mua chuộc nó, và nó hành động cầm chừng
để đạt tới mục tiêu nó muốn; hoặc nó càng hiểu sâu sắc rằng, bố mẹ dọa thế mà không bao giờ làm thế, do đó, nó không biết sợ là gì. Lâu dần, mọi lời dụ dỗ, mua chuộc, hay dọa dẫm đều không còn tác dụng với đứa trẻ.

Đứa trẻ vẫn không thấy việc ăn uống là quan trọng, là cần thiết, do đó, các cơ quan chức năng sống trong cơ thể nó, một cách bản năng, do không được thần kinh trung ương chỉ đạo để tiết ra dịch vị, men tiêu hóa, các chất sinh hóa có lợi để tiêu hóa thức ăn, do đó, bữa ăn thực sự là công việc nặng nề với trẻ và với cả cha mẹ hoặc người chăm sóc chúng.

Đức tin là yếu tố quan trọng để con người hành động bền bỉ và có kỷ luật nội tâm. Đức tin chân chính và đúng đắn, điều mà cha mẹ nên bồi đắp cho con trẻ từ sớm, nó có tác dụng định hướng tư duy lên hệ thần kinh trung ương, từ đó, các cơ quan chức năng trong cơ thể cũng được vận hành theo sự điều hành sáng suốt của não bộ và thần kinh trung ương.

Làm khơi dậy bản năng sinh tồn thiêng liêng trong tâm và trí tuệ đứa trẻ, rằng "ăn không vì thích hay không thích mà đó là việc quan trọng và cần thiết để đảm bảo được sống!" Theo cách đó, bạn sẽ làm cho đứa trẻ trở nên sinh động, lành mạnh tới từng tế bào sống, giúp trẻ dần xác lập cho bản thân một kỷ luật nội tâm vững vàng, khi chính nó tự thuyết phục nó rằng "ăn uống là một việc làm quan trọng trong ngày để được sống, được chạy nhảy và được yêu thương". Do trẻ tự thuyết phục bản thân nên cơ thể nó cũng thuận theo sự chỉ dẫn của thần kinh trung ương, khiến cho các cơ quan chức năng sống như gan, mật, tụy, dạ dày vận hành tích cực, chủ động, tự đưa cơ thể vào kỷ luật trong ăn uống, lành mạnh và có lợi cho sức khỏe bền vững.

## © TÌNH HUỐNG

Một buổi tối, người bác thân thiết qua nhà tôi chơi, nhìn thã́y Minh Khuê đang ngồi ăn bát súp "ghẹ biển chế biến với các loại rau củ", người bác buột miệng nói: "Ôi dào, mẹ mày suốt ngày thực dưỡng, ăn toàn cà rốt thế này, ngán chết, bỏ đi!"

Minh Khuê: - Bác đừng nói thế, cháu không nghe bác đâu. Mẹ cháu bảo ăn thế này tốt cho sức khỏe, nên cháu ăn hết!

Ấy là mùa đông năm 2001.
Mẩu đối thoại của hai bác cháu, đến giờ vẫn lưu truyền trong gia đình tôi như một minh chứng về sự đồng lòng của hai mẹ con trong từng việc lớn - nhỏ. Tuy nhiên, tôi cần nhấn mạnh thêm rằng, đó thực sự là một nỗ lực sáng suốt của tôi, là một thành công của tôi, khi tôi đã khoi dậy bản năng sinh tồn mạnh mẽ của Minh Khuê, giúp con gái bé bỏng của tôi có được kỷ luật nội tâm sâu sắc trong việc ăn uống, coi việc ăn uống là một hành động quan trọng, thiêng liêng, cần có nỗ lực, cần có kỷ luật, để đảm bảo quyền được sống khỏe mạnh.

Tôi chưa bao giờ phải mệt mỏi với những bữa ăn kéo dài lê thê, tôi không phải mua chuộc hay dọa dẫm con gái trong các bữa ăn. Dù bị mắc chứng nhạy cảm van thực quản, dễ gây nên nôn trớ, bữa ăn của chúng tôi thường diễn ra nghiêm túc, đầy nỗ lực, vui vẻ và hiệu quả. Tất nhiên, vì tôi luôn làm gương cho con gái về tình yêu cuộc sống và một kỷ luật nội tâm vững vàng: hành xử nghiêm túc, quan trọng và thiêng liêng với bữa ăn trong ngày!

## "Thức ăn là thứ quý giá nhất mà Thượng Đế ban cho chúng ta!"

Điều gì, vật gì quá dư thừa sẽ khiến bạn không quý giá và nỗ lực để gìn giữ! Thức ăn cũng thế! Đây là một lỗ hổng tâm linh trong đời sống xã hội hiện tại.

Ngay khi tôi còn nhỏ xíu, tôi được mẹ cho vào học tại một lớp vỡ lòng trong khu nhà thờ xứ Nghi Phú. Tại đây, tôi được nghe giảng những bài kinh cầu trước mỗi bữa ăn, đến giờ tôi vẫn nhớ:
"Con xin cảm tạ Chúa Trời đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ. Xin Chúa ban phước cho lương thực này, dùng nó bồi bổ thân thể chúng con, cho chúng con sống vui để phục vụ Người!"

Dù không là người Công giáo, tôi luôn luôn cung kính những giáo lý đưa con người hướng thiện, hướng an. Những bài học
sơ khai về sự tôn kính thức ăn và hàm ơn những người mang đến thức ăn đã in đậm trong tiềm thức của tôi, khắc ghi thành nhân cách và triết lý sống của tôi mãi mãi trong cuộc đời.

Bây giờ, không ít khi, tôi chứng kiến những câu chuyện khá buồn cười thế này:

Mẹ: Con ăn đi, món này ngon lắm, tôm hùm đấy!
Con: Con ghét món này!
Mẹ: Thế con ăn món súp nhé, hay cơm rang hải sản thập cẩm, hay cá sốt chua ngọt nào?

Đứa trẻ vẫn phụng phịu, lắc đầu quầy quậy trước một bàn tiệc thịnh soạn và quá nhiều món. Nó không thấy hào hứng, nó hoàn toàn thờ 0 , còn mẹ nó thì vô cùng khổ sở.

Mẹ sẵng giọng: Vậy con thích ăn gì?
Con: Con thích ăn rau muống xào kiểu của bố cơ!
Đứa trẻ đưa ra một phương án oái oăm không thể thực thi trong thời điểm đó, trước sự ngỡ ngàng của bao người xung quanh, như là một sự trêu ngươi cho người mẹ, cô ấy bị chính đứa trẻ của mình "làm khó", cô ấy càng trở nên khốn khổ. Nhưng, đó chính là hệ lụy của một lối sống và lối hành xử "xem nhẹ" và đánh mất ý nghĩa thiêng liêng cao cả của thức ăn đối với bản năng sinh tồn.

Tôi nhớ một kỷ niệm ấu thơ không bao giờ phai nhạt: Trưa đó, mẹ tôi nấu món canh cá quả với dọc mùng muối. Đó là món ăn "đặc sản" mà mẹ tôi rất khéo nấu, thỉnh thoảng chúng tôi mới có được. Nhưng bữa đó, thì khác, món canh bị đắng nghét. Tôi nhăn mặt và dứt khoát không ăn. Mẹ tôi buông bát đũa, nhìn vào mắt tôi, nói nghiêm nghị:
"Con ạ, đây là món canh mẹ đã làm bằng tất cả cố gắng, mong cho các con có bữa ăn tốt cho sức khỏe, nhưng không may khi làm cá, mẹ đã lỡ làm túi mật bị vỡ, cho nên, món canh có vị đắng. Nó đắng thật, nhưng nó vẫn rẫt bổ và cần thiết. Nếu con không ăn, mẹ rất muộn phiền vì chúng ta chỉ có một món trên mâm thôi..."

Tôi nhớ rằng, tôi nhận ra những giọt nước mắt trên khóe mắt của mẹ, dù mẹ tôi là người đàn bà nổi tiếng cương nghị. Từ lần đó, tôi luôn tin tưởng vào nhưng thức ăn mẹ đặt lên bàn và không bao giờ đòi hỏi vô lới. Đó là cách tôi thực hành tình yêu thương dành cho mẹ mình. Sau này, nhớ lại món canh cá quả nấu dọc mùng, tôi đã nuôi và dạy con gái của tôi, thực hành cách thể hiện tinnh yêu thương thông qua kỷ luật ăn uống như thế.

Bằng cách phoi bày và nghĩ ra nhiều món ăn trong cuộc sống hàng ngày, trong nhiều gia đình, ăn uống đang bị mất đi ý nghũa cao quý của nó, mà nặng về hưởng thụ, thích thì ăn không thích thì vứt bỏ... Người lớn dang ưng xử như vậy, sao tránh khỏi sự thờ o, coi nhẹ thức ăn trong hiểu biết non nớt của đứa trẻ, dẫn đễn thái độ "kén cá chọn canh", khó ăn khó uống, gây nhiều phiền nhiễu và không khí nặng nề trong cuộc sống chỉ vì "món ăn này, món ăn kia không vừa ý". Có lẽ, sửa chữa điều này, bắt đầu từ nhận thức của các bậc cha mẹ và người lớn.

Gần đây, một lần tôi chứng kiễn Minh Khuê góp ý vói một cô bạn của tồ:
"Cô nên giúp em bé không bỏ thừa thức ăn trong bát như thế, việc ẫy tuy nhỏ, nhưng sẽ góp phần tạo nên tính cách "không chịu trách nhiệm đến cùng" của em ây. Cháu rất nhớ lời mẹ dặn cháu từ khi còn rã́t nhỏ: Đùng bỏ thừa thức ăn trong bát của con, vì như thế là thiếu trách nhiệm và thiếu yêu thương. Con phải biết quý giá nhũng thức ăn mà trời đất ban cho, bằng như con đổ đi, ngày mai Thượng đế sẽ lấy lại phần con đã đổ bob! Từ đó, cháu luôn cố gắng ăn hết suất của mình, nếu không vì nhưng lý do đặc biệt!"

Khi nghe con gái nói vậy, tôi xúc động lắm, quả là không có cách dẫn dụ con cái nào hiệu quả cho bằng cha mẹ hãy thực hành trong cuộc sống của mình, giản dị, thường hằng, bền bỉ. Thế rồi, chuyện ăn uống không chỉ là chuyện ăn uống mà thôi, nó trở thành những hiểu biết lớn hon, trở thành kỷ luật nội tâm của trẻ, giúp đứa tré sống an hòa và hạnh phúc trong sự hiểu thấu đáo, không mơ hồ về ăn uống.

# Mở rông ám thực là mở rơng tâm hôn con bay xa 

## Mở rộng ẩm thực là mở rộng năng lực kêt nối <br> và năng lực vui vé hân hoan

## Vui vẻ dù bị chê mát là "không sành ăn uống"!

Đợt về nước vừa rồi, Minh Khuê và tôi có một chuyến đi chooi ngắn ngày cùng một nhóm bạn của tôi và con cái họ. Sau những ngày chung vui bên nhau, sinh hoạt cùng nhau, ăn uống cùng nhau, mãy cô bé và cậu bé tầm tuổi con gái tôi, đều là thành viên của các gia đình dành nhiều công sức để chăm sóc con cái, đã rất đồng tình với nhau trong nhận xét về Minh Khuê như sau: "Bạn Khuê ăn uống rất dễ tính và luôn tìm mọi lý do để cảm thấy niềm vui trong thức ăn địa phương!".

Chẳng hạn như khi thưởng thức món tào phớ nóng ở Đà Lạt, mọi người trong đoàn đều nhận xét nó không ngon và tinh tế như món tào phớ ở Hà Nội, riêng Minh Khuê lại bình luận rằng: " $A$, hương vị tào phớ ở đây rất đặc biệt, mình thấy ngon, và mọi nguời có tin rằng, nếu một nguời Đà Lạt ra Hà Nội và ăn tào phớ ở Hà Nội, có thể người đó thấy nó không thể đạm đà và chất lương như ở Đà Lạt. Hi hi".

Bữa ăn trở nên vui vẻ, nhờ thái độ của bạn vè̀ món ăn mà người khác mang đến cho bạn. Điều đó nói lên nhiều hơn là bản thân việc ăn uống.

Tháng 8 năm 2008, Minh Khuê gọi điện cho tôi từ Scotland. Và đây là nội dung cuộc điện thoại quốc tế đó:
"Mẹ ơi, chúng con đang ở trong một lâu đài cổ ở một khu rừng Scotland và "thảm họa" đã xảy ra: Các bạn trong đoàn không ai chịu ăn món ăn truyền thống của người Scotland mà người đầu bếp của lâu đài mang ra, đó là món khoai tây nghiền trộn với cá hồi và sữa! Mặc dù, chị phụ trách đoàn, người Anh, đã giải thích rằng đây là món ăn truyền thống đặc trưng của lâu đài và họ muốn chúng ta thưởng thức. Dù chị ấy đã gân cổ lên giải thích, nhưng tất cả các anh chị và các bạn trong đoàn đến từ Việt Nam đều bịt mũi kêu tanh và nhất định không ăn.

Con nhớ lại lời mẹ dặn trước ngày con đi trại hè Anh Quốc, "Ớ xa mẹ hàng chục ngàn dặm, mẹ không thể chăm sóc con từng bữa, nhưng hãy nhớ một điều quan trọng: Nhũng thức ăn mà nhũng người bạn Anh đều ăn một cách thoải mái, thì con cũng có thể ăn được. Thức ăn của người Anh giúp họ có vóc dáng cao ráo, trí tuệ thông minh, thì không có cớ gì để chúng ta bỏ qua, hay tệ hơn là kỳ thị nó, vì như vậy là chúng ta khiếm nhã và bất lịch sự!"

Nhớ lời mẹ, con đã nếm thử món ăn đó và thực sự nó không dễ ăn, nhưng con vẫn ăn vì con cần sức khỏe tốt cho buổi chiều với bao nhiêu hoạt động thú vị. Cuối cùng thì con cũng nhận thấy, đó là một món ăn không quá tệ như mọi người tưởng tượng, mẹ ạ.

Mẹ ooi, mẹ đã nhiều lần nhắc con rằng: Nhiều khi, ăn uống là việc cần thiết, nhiều khi ăn uống là kỷ luật chứ không ăn vì thích hay không thích. Lần này, con thấy lời mẹ dặn thật đúng lắm, mẹ ạ!

Quả thật, buổi chiều hôm đó, con là đứa hào hứng tham gia được nhiều trò chơi, nhiều hoạt động thú vị nhất, con còn được chị phụ trách người Anh yêu mễn gọi là "Cô nhóc Scotland chính hiệu! Cảm ơn em vì em đã không làm khó chị!"

Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng, trong nhiều khía cạnh cuộc sống, đặc biệt là trong ăn uống và ẩm thực, bạn cần giúp con trẻ hiểu rõ 4 ý nghĩa của việc ăn. Chỉ trong lĩnh vực ăn uống và cách bạn hướng dẫn, huấn luyện con cái ăn uống có kỷ luật, có khoa học, tinh tế và nhẹ nhàng, không cầu kỳ vô lối, không nhiêu khê sách nhiễu vụn vặt... ấy là bạn đã giúp con học tập, rèn luyện được
vô vàn những giá trị nhân văn và thẩm mỹ, giá trị về nhân cách và bản lĩnh để làm người trưởng thành lành mạnh trong tương lai.

## - TÌNH HUỐNG

Tôi từng nghe những lời phân trần như thế này: Anh (mình/ $\mathrm{em} / \mathrm{cháu}$ ) ăn uống đơn giản lắm mà, chỉ cần bát canh riêu cua, quả cà muối hay cá đồng kho khế là xong bữa, có cần cao lương mỹ vị gì đâu?

Nghe qua, thì thấy giản dị "hương đồng gió nội" - hệt như trong sách phong vị của các nhà văn xưa! Tuy nhiên, đó chính là sự cầu kỳ oái oăm, nếu quanh bạn lúc đó chỉ có món cá biển, canh khoai tây mà thôi và thật vô vọng, hoặc mất rất nhiều thời gian, công sức để tìm những sản vật để chế biến món cá kho khế, canh riêu cua kiểu nông thôn Bắc Bộ. Thế mới hay, hiểu cho đúng chữ giản dị là một bước lớn trong nhận thức mở rộng ẩm thực - cao hơn là nhận thức mở rộng tấm lòng cởi mở, đón nhận, trân quý và từ ái với xung quanh.

Hoặc như, tôi thường xuyên được nghe nhũng chia sẻ hết sức tế nhị thế này: "Nấu ăn cho gia đình, rồi mọi người hào hứng ăn món mới, còn mình thì ăn những món cũ dư thừa từ bữa trước, vì chẳng ai muốn ăn món cũ, bỏ đi thì tiếc và sợ mắc tội với trời đất... thành ra, suốt đời mình chỉ ăn món cũ!"

Tôi cảm thấy chạnh lòng và thương cảm sâu sắc với những tâm sự na ná như thế của những người mẹ, người vợ... nhưng tôi cũng nhận thấy một lỗ hổng trong triết lý giáo dục gia đình, ngay trong cách họ không hướng dẫn con trẻ, làm gương cho con tré, ngay từ bé biết chia sẻ, đồng lòng, tế nhị, cùng ăn món cũ, để mẹ cũng được thưởng thức món mới - đó chính là thực hành tình yêu một cách cụ thể và giản dị, ngay trong bữa ăn với người thân, người mẹ - người phục vụ tự nguyện, tràn đầy thương yêu của họ.

Nhân cách và bản lĩnh không đâu xa - nó cần được bồi đắp và nuôi lớn từ những hành xử nho nhỏ trong môi trường gia đình, điều này không một lớp giáo dục sớm nào có thế dẫn dắt đứa trẻ hiệu quả và bền vững, bằng chính lối sống hàng ngày của bạn!

## Đây là triết lý của tôi về thực duỡng:

Ăn uống không chỉ đon thuần để nuôi sống co thể, thông qua cách hướng dẫn con trẻ ăn uống, nghĩa là bạn đã bồi bổ " món thực duỡng" cho tâm hồn con trẻ. Nhũng giá trị lón lao của tâm hồn như đức vị tha, không ích kỷ, biết chia sẻ, cần được ân cần dạy trẻ một cách chu đáo, thông qua việc ăn uống thường hằng!

Nâng cao hiểu biế để đứa trẻ dần hiểu thức ăn như một nghệ thuật, và rồi, bạn lại cần giúp con trẻ nhận thấy việc đơn giản hóa thức ăn, đơn giản hóa bữa ăn, ấy là chúng ta đang về đúng quy luật của Mẹ Thiên Nhiên. Áp dụng những bữa ăn đon món, đơn giản là chúng ta biết yêu chiếc dạ dày. Ăn nhưng gì mà Mẹ Thiên Nhiên cung cấp ở quanh đó, nơi bạn đang ở, không vọng về nơi xa ngái... là để tâm hồn và trí tuệ không bị lệ thuộc quá nhiều vào việc ăn, không lệ thuộc vào căn bếp của mẹ. Có như vậy, tâm hồn và trí tuệ đứa trẻ dễ bay bổng với những khám phá, hiểu biết, vui vẻ khác trong đời sống.

Cuối cùng, Hạnh Phúc dễ đạt tới, khi con trẻ mở rộng khả năng ẩm thực của mình và đơn giản trong cách ăn uống hàng ngày. Niềm vui kết nối, gắn bó với bè bạn năm châu bốn biển, trở nên dễ dàng, khi năng lực ẩm thực của đưa trẻ được mở rộng đến tự do vô cùng!

Trong những lần về và lưu lại Việt Nam, Minh Khuê và tôi cũng có những dịp đi ăn phở ở nhưng quán phở cổ truyền nổi tiếng Hà Nội, bún thang và bún mắm tôm v.v... Cô ấy thích thú khi thưởng thức những món ăn đó. Tuy nhiên, khi ở xa Tổ quốc, cô ấy lại hoàn toàn không mang một nỗi nhớ quay quắt về nhũng món ăn Việt Nam.

Trong hành trang của cô ấy khi ra nước ngoài, chưa lần nào tôi phải chuẩn bị những thức ăn dự trữ yêu thích ở Việt Nam cho cô ấy, bởi vì, điều đó là không cần thiết với Minh Khuê, cô ấy còn mải khám phá ẩm thực tại nơi cô ây ở, nào là ẩm thực Mỹ, Mexico, Ý, vói những nguời bạn Mỹ, Mexico, Ý v.v... cùng với nhưng sản vật tại nơi đó. Đó là vui vẻ từng ngày của cô ấy với bạn bè năm châu!

Một ngày, Thượng Đế cho chúng ta lượng thời gian như nhau, công bằng và không thiên vị: 24 giờ.

Tuy nhiên, đối xử và sử dụng quỹ thời gian ấy hiệu quả thế nào là tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Người mẹ Việt Nam hiện giờ, có nhiều người đang bị trở nên quá tải và căng thẳng vì phải đối phó với yêu sách "ngày ba bữa" khá nhiêu khê.

Bữa ăn thực dưỡng, cần được diễn ra nhẹ nhàng trong khoảng thời gian 20 phút, nơi thoáng mát, yên tĩnh, riêng tư, không ồn ào, xô bồ. Và, để chuẩn bị cho bữa ăn đó, người mẹ phải mất thêm ít nhất từ 20-40 phút/ mỗi bữa; như vậy, mỗi ngày, người mẹ đã phải dành khoảng 2-3 tiếng đồng hồ cho các bữa ăn gia đình.

Nếu biết tiết kiệm thời gian vào việc chọ̣ búa với những bữa ăn phức tạp, nhiêu khê, người mẹ có thể ở bên con mình nhiều hơn, thư thái hơn, chia sẻ nhiều hiểu biết với con hon, như: giúp con tìm kiếm tài liệu cho môn sinh vật, hay cùng con nghe một bài thuyết trình bằng tiễng Anh của bà luật sư - phu nhân Tổng thống Barack Obama, v.v..., hay đơn giản là cùng xem và bình phẩm về xu hướng thời trang mùa này... Đó chính là cơ hội để bạn bồi đắp những giá trị sống cho đứa trẻ và đó là bí quyết để hành trình bên con luôn vui vẻ và nhẹ nhõm, bớt đi những gánh nặng nhiêu khê, vô bổ.

Muốn vậy, bạn và gia đình cần có sự đồng lòng để phong cách ăn uống của gia đình trở nên mạch lạc, thực dưỡng, không nhiêu khê. Tất nhiên, người mẹ nên gợi ý và duy trì nhưng ngày cuối tuần với "lễ hội thức ăn" thú vị cho cả gia đình, mà ở đó vai trò người đầu bếp tài khéo, tâm lý của cô ấy, khiến con cái thêm tin cậy và bị thuyết phục bởi những điều cô ấy nói với con mình.

## Thụ̂c duỡng - lắng nghe co thẻ giúp bạn thực hành cùng đúa tré trong niêm tin sâu sác!

Bạn sẽ thất vọng, nếu mong chờ tôi đưa ra những món ăn cụ thể nào đó trong quan điểm ăn uống của tôi.

Trên thực tế, quá nhiều phương pháp, quá nhiều cuốn sách hướng dẫn bạn về ăn uống sao cho khoa học, bạn không khó khăn để có được những tàng thư đồ sộ về thực dưỡng đó. Nhưng, vì sao bạn vẫn bối rối, vì bạn chưa trang bị cho mình những kiến thức nền tảng, để vững tin rằng, mỗi chúng ta là một cơ địa khác nhau, năng lực hấp thụ dinh dưỡng cũng không hoàn toàn giống nhau, do đó, việc hiểu và lắng nghe cơ thể là một điều quan trọng!

## Thực dưỡng là nguồn nước sạch và thực phẩm hữu cơ, thực phẩm ít chế biến và giàu chất xơ

Nền đại công nghiệp phát triển ở mức độ cao đã mang tới sự phồn vinh cho xã hội, tuy nhiên, điều đó lại buộc chúng ta đành chia tay với nguồn nước trong sạch và phải chung sống với một bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề.

Do đó, một việc làm, theo tôi, có thể rốt ráo giúp cải thiện chất lượng bữa ăn thực dưỡng, đó là nguồn nước sạch. Tôi lắp đặt hệ thống lọc nước chất lượng cao để đảm bảo nguồn nước được lọc hết các loại chất bẩn, trong đó, có các loại chất bẩn kim loại nặng bị nhiễm vào nguồn nước ngầm, sông hồ, hệ lụy từ sự phát triển nóng nền công nghiệp và sử dụng tràn lan hóa chất trong sản xuất.

Chất bột: Tôi lựa chọn hàng ngày là gạo lứt, ngô, khoai... những thức ăn cung cấp chất bột thô sẽ lưu giữ nhiều enzyme và chất sinh hóa quý giá trong phần vỏ lụa, cám và phôi hạt.

Rau củ quả: Tôi cố gắng lựa chọn những sản phẩm được sản xuất hữu cơ, chẳng hạn như rau trồng hữu cơ tuy cứng hơn, dai hơn vì nó được trồng dưới ánh nắng mặt trời do đó nó lưu giữ nhiều chất sinh hóa có lợi cho cơ thể hơn.

Chất đạm có nguồn gốc động vật, nếu phải lựa chọn tôi cố gắng chọn cá biển, cá nhỏ, tép v.v... Những loài có vòng đời ngắn như cá nhỏ, cá trích, tôm, tép... thì nguy cơ bị tồn lưu kim loại nặng trong tế bào sẽ thấp hơn, mặt khác, điều này giúp giảm bớt việc sát sinh những động vật cao cấp, có hệ thần kinh trung ương gần với cấu trúc não loài người.

Chúng ta đang sống ở thế kỷ XXI, thế kỷ mà các nhà khoa học đã định nghĩa là thế kỷ của "công nghệ sinh học và thực phẩm chức năng". Trong khi, môi trường ô nhiễm và một thực trạng khó kiểm soát về sản phẩm sản xuất hữu cơ, thì một cách thận trọng, đôi khi tôi lựa chọn thêm thực phẩm chức năng để bù đắp thiếu hụt các chất vi lượng cần thiết trong cẫu trúc bữa ăn hàng ngày. Sản phẩm từ những nền sản xuất nghiêm ngặt, có giám sát quy trình chặt chẽ, dù sao, đã mang tới cho tôi sự an tâm hơn trong lựa chọn hàng ngày, giúp tôi chăm sóc chu toàn sức khỏe lành mạnh cho cô con gái yêu quý của mình.

## Thực dưỡng là biết nâng niu cơ thể vào thời điểm thoái trào của nhịp sinh học

Nền giáo dục học đường hiện nay đã giúp cho nhiều thế hệ có được tương lai được trang bị trình độ, kiến thức cao, tuy nhiên lại lấy đi của tuổi thơ những khoảng thời gian cần thiết của nhịp sinh học, đó là giấc ngủ sâu của trẻ vào lúc 6-7 giờ sáng chưa trọn, hoặc bữa ăn sáng phải diễn ra quá sớm khi mà cơ thể chưa sã̃n sàng.

Theo quan điểm của y lý phương đông, từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng là thời điểm cơ thể nghỉ ngơi và các cơ quan chức năng sống, hệ miễn dịch cơ thể tiến hành bù đắp, chữa lành, sửa sang những khiếm khuyết của cơ thể sau một ngày hoạt động và làm việc.

Từ 4 giờ sáng đến 10 giờ sáng: là thời gian suy thoái của nhịp sinh học của cơ thể, nó trùng với thời điểm mà âm - dương tranh lấn, còn gọi là quãng thời gian ô nhiễm bụi vũ trụ. Do đó, khoảng thời gian từ 4-10 giờ sáng là thời gian cơ thể cần được nâng niu và chăm sóc nhiều nhất. Oái ăm thay, với lịch học và lịch làm việc ở Việt Nam, thì những đứa trẻ sẽ phải dậy cưỡng bức từ 6 giờ sáng.

Để chung sống với nhịp chuyển động của xã hội thì nhụ̣ sinh học của cơ thể đương nhiên gặp những rắc rối nhất định, do đó, trong vai trò người mẹ và "bác sĩ dinh dưỡng gia đình" bạn cần biết cách để giảm áp lực lên thân - tâm - linh của đứa trẻ và của chính bạn.

Việc này sẽ gợi ý để chúng ta không ép trẻ tham gia các hoạt động mạnh, tập thể thao vào buổi sáng, nếu trẻ không có hứng thú. Tại trường đại học Harvard, giờ học buổi sáng bắt đầu từ 10 giờ.

Đây cũng là một gợi ý để bạn thấu hiểu, vì sao những người già và những người có vấn đề về sức khỏe (căng thẳng, trầm cảm, hô hấp, v.v...) lại trở nên suy kiệt vào thời khắc sáng sớm, khi sự giao tranh giữa ánh dương và đêm tàn chưa rõ ràng, mức độ ô nhiễm vũ trụ nặng nhất, phương Đông gọi đó là thời điểm nhiều tà khí. Cổ nhân có câu: "Nhất chập choạng, nhì rạng đông" - đó là hai thời điểm cơ thể cần được nâng niu do nhị̣ sinh học rơi vào khoảng suy thoái trong ngày.

Thời gian từ 6-9 giờ sáng: Về mặt bản năng, cơ thể không muốn hấp thu một lượng thức ăn nào vì đó là thời gian đào thải và làm sạch thân thể.

Tuy nhiên, 6 h sáng là thời điểm đứa trẻ của bạn buộc phải thức giấc. Sự khởi động vì thế cần được diễn ra một cách từ từ, nhẹ nhàng, ân cần và trìu mến của người mẹ với sự hỗ trợ của âm nhạc,
vì bạn hiểu rằng, việc phải trở dậy vào lúc 6 h sáng là một gánh nặng đối với tuổi thơ.

Như tôi đã trình bày, bữa ăn sáng phải được điều chỉnh nhẹ nhõm với những thức ăn đã được lên men, đã được ion hóa và dễ hấp thụ như pho mai, đường mật (hạn chế đường tinh chế) và tinh bột để giúp cho cơ thể không chịu tải quá sức khi nó chưa sẵn sàng làm việc ở cường độ cao.

Người mẹ nào cũng rất yêu con, nếu chúng ta có thêm những hiểu biết về nhịp sinh học và thời điểm thoái trào của cơ thể, thì chúng ta sẽ học được cách giúp con trẻ nâng niu cơ thể trong giai đoạn thoái trào của nhị̣ sinh học trong ngày, khiến mọi thời khắc trong ngày đều là thời khắc vui vẻ, lành mạnh và tràn đầy năng lượng của con trẻ - người mà bạn dành cả đời để yêu thương.

Từ 12h trưa, cơ thể có nhu cầu hấp thụ dinh dưỡng cao nhất. Do đó, tôi "đầu tư" tâm sức vào bữa trưa, coi đó là bữa ăn chính, trọng điểm trong ngày, cung cấp những thức ăn giàu năng lượng và nghiêng về chất đạm mà tôi dành cho con gái, như: cá hồi tươi, trứng cá hồi, cá ngừ, cá trích, tôm, nhộng tằm, v.v...

Chất bột thô như cơm lứt, hoặc ngô bắp tươi
Rau củ hoặc trái cây tùy chọn, như chuối, táo, na theo mùa
Theo đồng hồ sinh học, từ $17-19 h$ vẫn là khoảng thời gian tré sung sức, thích hoạt động. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, nhiều cháu đến thời điểm này cảm thấy mệt, hụt hơi vì cơ thể thiếu dưỡng chất tạm thời sau khoảng thời gian học tập hoặc rèn luyện cường độ cao suốt buổi chiều. Vì sao vậy? Nguyên nhân có một phần do quan niệm của người lớn "bữa trưa ăn tạm, tối về mẹ nẫu bữa chính", vì vậy, dinh dưỡng cung cấp cho trẻ vào bữa trưa không dồi dào, dẫn đến con mệt vào thời điểm 17-18h, thời điểm lẽ ra tré làm việc, học tập, vui chơi, hoạt động thể chất rất hiệu quả.

Thời điểm 17-18h là thời gian tôi bổ sung thêm bữa phụ giàu dinh dưỡng, đạm cho con trẻ, như sữa chua, hoặc chè mè đen,
miếng pho-mai v.v... và viên vitamin thiên nhiên, tiếp thêm "nhiên liệu" tốt cho khoảng thời gian hứng khởi từ 17-22h của con gái.

Bữa tối, nên diễn ra nhẹ nhàng, thức ăn nghiêng về tươi sống, nhiều rau và nước trái cây như súp tảo biển, rong biển v.v...

Có một câu chuyện cảm động thế này:
Mùa hè năm 2013, Minh Khuê với sự dẫn dắt tận tụy của Thầy giáo - nghệ sĩ piano Nguyễn Huy Phương trong nhiều tháng, đã có được một đêm trình diễn xúc động "Giai điệu mùa hè" với bản concerto Beethoven No. 3 dành cho dàn nhạc, mà Minh Khuê là pianist, với độ dài 45 phút.

Trong đêm tổng duyệt, bởi yêu cầu khắt khe của vị nhạc trưởng người Anh, Minh Khuê đã ghép nhạc đến lần thứ 3 với dàn nhạc gồm hơn 50 nghệ sĩ. Dường như, đến lần cuối thì các nghệ sĩ violon đã thấm mệt, nhưng Minh Khuê vẫn hồ hởi nói với các cô chú: "Các cô chú cứ yên tâm ạ, nếu cần, cháu có thể ghép thêm hai lần nữa!"

Câu trả lời của cô bé 16 tuổi, khiến các nghệ sĩ cười ồ. Ai cũng trìu mến bởi thái độ nỗ lực làm việc của cô ẫy, nhưng đồng thời, cũng nhiều người thốt lên: "Ôi, cháu gái, mẹ cháu nuôi cháu bằng gì mà cháu dẻo dai sức đến vậy?"

Tôi sẽ còn nhớ mãi, giọt nước mắt chân thành của Thầy Huy Phương trước thành công của cô trò nhỏ, khi thầy nắm tay tôi rất chặt: "Em hiểu rằng, đằng sau thành công của cháu là sự nỗ lực của chị, bền bỉ và cụ thể đến thế nào!"

Bạn thấy đấy, muốn đứa trẻ có thành tựu trong rèn luyện và học tập thù điều mấu chốt là bồi đắp để đứa trẻ có sức khỏe lành mạnh, mà một phần quan trọng là thông qua kỷ luật ăn uống thường hằng.

## Biết lắng nghe dòng máu đang chảy để ăn uống thuận theo cơ thể

Rất nhiều bạn hỏi tôi về quan điểm thực dưỡng ra sao? Và mong muốn tôi viết tỉ mỉ về những món ăn thực dưỡng! Tuy nhiên, bạn hãy
bình tâm, nếu đi vào cụ thể từng món ăn, điều này sẽ rất thừa mà vẫn rất thiếu.

Thực dưỡng - bên cạnh hài hòa ăn uống với nhịp sinh học, còn là việc chúng ta hiểu biết về nhóm máu của bản thân để sao cho thực dưỡng không phải là hành động theo phong trào, bởi vì huyết dịch của bạn sẽ quyết định bạn ăn cái gì để tốt nhất cho co thể.

Chúng ta nên có những nhận thức căn bản liên quan đến việc ăn uống và nhóm máu để thấy rằng tôi và bạn nếu có sự khác nhau về ăn uống, điều đó là hoàn toàn bình thường và không mâu thuẫn.

Theo một số nghiên cứu khoa học mà tôi được tiếp cận, các nhà khoa học cho rằng, nhóm máu có tác động lên nhịp sinh học của mỗi cá nhân. Những người có nhóm máu khác nhau, có thể có nhịp sinh học không trùng nhau. Từ đó, các nhà khoa học cũng có gợi ý rằng, nhóm máu của bạn cũng có ảnh hưởng lên khả năng hấp thu thức ăn, xu hướng mắc bệnh và năng lực hấp thu thuốc trị bệnh của từng người là không hoàn toàn giống nhau.

Theo lý thuyết này, chẳng hạn như: Người thuộc nhóm máu A thường thiên về thức ăn thực vật và họ có sự hạn chế trong việc hấp thụ các sản phẩm từ sữa, thịt cá (họ sẽ thấy mệt nếu ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc động vật, liên tục). Đồng thời, những người thuộc nhóm máu A cũng có thể không hoàn toàn thích hợp với các vận động mạnh và mang tính đối kháng, mà họ thường tự nhiên lựa chọn sự tĩnh tọa suy tưởng, tĩnh tâm an hòa. Do đó, người nhóm máu A thường có thiên hướng ăn chay mà không cần phải có sự nỗ lực nhiều.

Những người nhóm máu $O$ là những người thuộc nhóm cần ăn thức ăn nguồn gốc động vật đều đặn và không nên ăn chay thường xuyên vì cơ thể sẽ gặp khó khăn để có thể hấp thụ dinh dưỡng hoàn chỉnh với những thức ăn có nguồn gốc thực vật. Những người nhóm máu này rất thích hoạt động sôi nổi, phù hợp với kiểu vận động mang tính đối kháng mạnh mẽ.

Những người thuộc nhóm máu B và AB là hai nhóm máu có thể cân bằng và ăn uống cả thức ăn nguồn gốc thực vật và động vật.

Tuy nhiên, ở hai nhóm máu này vẫn nên sử dụng thức ăn có nguồn gốc thực vật nhiều hơn từ 55-75\% thực phẩm, về mặt vận động học nên áp dụng những vận động vừa phải không quá đối kháng.

Ngày nay, khoa học toàn vẹn đưa con người đến một hiểu biết từ ái hơn, đó là tự nhận ra bản thân trong quy luật chung, đồng thời, cũng có khả năng nhận thấy sự riệng biệt của bản thân, bởi những lý giải khoa học tường minh và thuyết phục. Lý thuyết về nhóm máu và sự tác động lên khả năng hấp thụ thức ăn có cơ sở khiến tôi quan tâm, học tập, áp dụng hữu ích và gợi ý cho bạn để bạn có thêm nguồn tham khảo.

Hiểu được lý thuyết nhóm máu để điều chỉnh nhóm thức ăn, ấy là bạn đang nắm vững quan điểm thực dưỡng, để thức ăn thực sự bồi đắp sức khỏe cho đứa trẻ của bạn

## Thực dưỡng - là đức tin không hiếu sát, nếu buộc phải sát sinh hãy làm điều đó một cách tế nhị vì tâm hồn trẻ cẩn lành mạnh và vui vẻ từ ái

Nhớ lại kỷ niệm năm 2001:
Tôi đã mất một thời gian khá dài để "phá" vụ án: "Con không về quê chơi đâu!" mà thủ phạm câu tuyên bố xanh rờn ấy là cô con gái bé bỏng Minh Khuê, cùng với lời buộc tội của mọi người: "Mẹ Âu xem lại cách dạy con thế nào nhé, Minh Khuê thiếu kết nối với đời sống dân dã!". Cuối cùng thì tôi nhận được lời tự bào chữa rất shock của cô con gái nhỏ:

- Con không thích về quê chơi, vì con vừa âu yếm vui đùa với em vịt nâu, thì hồi sau nó đã thành thức ăn trên bàn của mọi người rồi!

Con gái tôi, lúc đó mới 5 tuổi đã nói một cách hùng hồn, biểu cảm mãnh liệt, phẫn nộ thành thực với đôi mắt long lanh nước, khiến mọi người xung quanh chợt sững lại, suy ngẫm!

Nếu chúng ta phơi bày việc sát sinh hàng ngày bằng sự vô cảm với những sinh linh khác, một cách âm thầm, chúng ta đang tích tụ
trong tâm hồn trẻ thơ sự vô cảm và thái độ nhẫn tâm, coi thường mạng sống khác. Đó là độc tố của tâm hồn.

Bạn thử nghĩ xem, nếu đứa trẻ coi con cún, con mèo, con vịt là bạn bè thân thiết của nó - nó sẽ học được bài học gì đẹp đẽ về tình bạn, về lòng nhân ái nếu chúng ta giết những người bạn ấy của nó? Điều này thật cần suy ngẫm, khi "nghệ thuật ẩm thực" trình diễn những trò ăn tươ giết sống những con vật, hiện vẫn là thói quen, thậm chí được quảng bá nhằm gây ấn tượng và khoái cảm ăn uống!

## Thực dưỡng - là bữa ăn đơn món nhưng luôn nỗ lực thay đổi thực đơn đa dạng

Quan điểm thực dưỡng của tôi, đó là ăn uống gần với tự nhiên. Mô phỏng những thức ăn cơ bản của loài khỉ - tổ tiên loài người - đó là trái cây và hạt trái cây, hoa lá.

Tôi không tuân thủ và rập khuôn bất cứ một phương pháp và nhóm thức ăn nào cứng nhắc, "thực dưỡng" - đơn giản là làm sao cho bữa ăn nhẹ nhàng khoa học, không gây áp lực về thời gian chuẩn bị, cách nấu nướng quá nhiêu khê cầu kỳ.

Việc nhiêu khê và cầu kỳ trong chế biến có thể mang tới cho bạn sự khoái khẩu bởi hương vị của nó, nhưng tiếc thay trên cái nhùn khoa học, thù một quá trình chế biến quá nhiêu khê, đã làm mất đi rất nhiều giá trị dinh dưỡng của thức ăn!

Điều này đặc biệt đúng với các món được chế biến bằng cách nướng, rán và ninh nhừ trong thời gian lâu.

Do đó ăn uống thực dưỡng là lựa chọn những món ăn được chế biến đơn giản nhất, chẳng hạn như món tươi sống, hấp, luộc, áp chảo.

Bữa ăn thực dưỡng là những bữa ăn đơn món, giúp cho dạ dày không bị áp lực quá tải trong việc buộc phải tiết ra cùng lúc các enzyme, các loại men tiêu hóa khác nhau để cùng lúc tiêu hóa một lượng thức ăn hỗn hợp, nhiều món khác nhau.

Những bữa ăn của nhiều gia đình Việt mà trên mâm phải cấu trúc ít nhất 4 đĩa và 2 bát: chẳng hạn 1 đĩa rau luộc, 1 đĩa thịt kho, một đĩa cá và 1 đĩa rau xào, một bát canh và một bát nước mắm. Và bữa nào cũng diễn ra như vậy.

Những bữa ăn như thế, người mẹ đã mất rất nhiều thời gian và công sức chuẩn bị, do đó nó tiêu tốn quá nhiều thời gian vào các bữa ăn, khiến cho áp lực về thời gian trở nên căng thẳng và khó lòng dung hòa để làm được nhiều việc khác hữu ích và thú vị hơn.

Điều quan trọng hơn, cơ cấu bữa ăn phức hợp như vậy khiến cho cơ thể phải chịu tải thường xuyên và có lẽ đó cũng là một nguyên nhân gây nên những uể oải, lười biếng sau mỗi bữa ăn. Thời gian uể oải này kéo dài không dưới 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Đây là một lãng phí về mặt thời gian để làm việc và tận hưởng cuộc sống.

# Thực đơn bưa sáng <br> "cưng chiều não bọ! " 

## Bí quyết để bắt đầu ngày mới sảng khoái hứng khởi và học tập tốt

Giải mã bí ẩn của con buồn ngủ học đường lúc $9-10 \mathrm{~h}$ sáng!
Gần 20 năm quan sát, đồng thời tìm lại ký ức của bản thân và nhiều cuộc phỏng vấn các đối tượng thuộc nhiều lứa tuổi học đường khác nhau (từ 6-18 tuối), tôi nhận ra một "rắc rối" mang tính quy luật, đó là những cơn buồn ngủ rũ thường ập đến với nhiều học trò vào khoảng từ $9-10 \mathrm{~h}$ sáng, dù đang trong tiết học. Điều này xảy ra thường xuyên hơn ở những trẻ trai và tần suất buồn ngủ nhiều hơn khi trẻ bước vào tuổi dậy thì, giai đoạn cơ thể trẻ lớn nhanh, khiến ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất học tập và làm giảm sút cảm giác tự tôn bản thân của các bạn nhỏ ấy.

## Di tìm nguyen nhân

Nhiều lần, trong những buổi họp phụ huynh cuối học kỳ, tôi nhận được những chia sẻ rất "tâm trạng" của các bậc cha mẹ, sau khi nghe thầy cô nhắc nhở về tật hay ngủ gật, mất khả năng tập trung của con cái họ, dẫn đến kết quả học tập bị ảnh hưởng, thậm chí bị giảm sút đáng kể, như sau: "Chả biết làm thế nào nữa, mình cũng hối thúc nó ngủ đủ giấc, sáng dậy cho ăn uống đầy đủ, có hôm nó ăn hết một tô xôi đầy và nửa con gà đấy... sao mà cứ ngủ gật trong lớp thế cơ chứ?"

Những lời chia sẻ na ná như vậy cũng phổ biến như những bữa ăn sáng "đồ sộ" với thực đơn: bánh mì kẹp trứng, kẹp thịt + sưa;
tô phở bò hay phở gà; hộp xôi + thịt; bún bò, bún riêu; trứng vịt lộn + tô cháo sườn, v.v... - đây là cách khá phổ biến mà các bậc cha mẹ dành cho con cái theo tập quán bữa sáng của người Việt. Dù rằng, những thực đơn ấy được coi là đủ dinh dưỡng đạm (axit amin), chất béo (lipid), rau, ngũ cốc như cách tuyên truyền đại chúng, thực sự đã không cho thấy một buổi sáng hào hứng, năng động và sảng khoái cho đứa trẻ như chúng ta trông đợi.

Cổ nhân đã có câu: "Căng da bụng chùng da mắt!" - nghĩa là khi ăn no thì cơ thể buồn ngủ. Điều này đặc biệt đúng với tập quán ăn sáng của người Việt.

Hiểu một cách đại cương, bữa sáng là bữa ăn quan trọng, nhằm cung cấp bù đắp, và "tái đầu tư" nhiên liệu, năng lượng cho cơ thể khởi động một ngày hoạt động năng động, sau một đêm 8-10 giờ đồng hồ cơ thể không nạp năng lượng. Vì hiểu "bữa sáng đặc biệt quan trọng" nên các bậc cha mẹ dành cho đứa trẻ một thực đơn bữa sáng "đồ sộ" giàu calorie và dinh dưỡng là đúng hướng, nhưng, việc lựa chọn thực đơn nặng về chất thô như vậy, rõ ràng là chúng ta chưa giải mã được bí ẩn của cơ thế.

Về cơ bản, sau 8-10 giờ đồng hồ không nạp thêm nhiên liệu, vào thời điểm 6-7h sáng, khi mới tỉnh dậy, sau giấc ngủ đêm, cơ thể trong tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng tạm thời, do đó, các cơ quan đảm bảo duy trì chức năng sống như: tim, gan, phối, các cơ quan chuyển hóa, cơ quan bài tiết được ưu tiên cung cấp dưỡng chất.

Ngược lại, các cơ quan tư duy, cơ quan vận động như não bộ, cơ bắp, bằng bản năng sinh tồn, cơ thể sẽ không ưu tiên cung ứng "nhiên liệu" (thông qua việc cung ứng máu dưỡng chất) khi cơ thể nhận biết "nhiên liệu" đã hao hụt nhiều, sau một đêm tiêu hao trong quá trình tự vận hành để duy trì sự sống của cơ thể.

Như vậy, nói "buổi sáng trí não minh mẫn" là một cách nói "cửa miệng", nhưng nếu hiểu cơ chế "ưu tiên phân phới" nhiên liệu của cơ thể, thì điều này cần lưu y ye để có sự hiểu biết đúng và chăm sóc cơ thể đúng cách.

Một mặt, cơ thể đang thiếu hụt tạm thời "nhiên liệu" vào thời điểm ban mai, các bộ phận như não, cơ bắp, là những cơ quan không phải là ưu tiên số một để duy trì chức năng sống, dưới sự chỉ đạo của thần kinh trung ương, sẽ được cung cấp "nhiên liệu" ở mức tối thiểu, cộng hưởng với quán tính hoạt động cầm chừng về đêm của các bộ phận này, nên thời khắc sáng sớm là thời điểm khá uể oải và lười biếng của tư duy não bộ và trương lực cơ.

Bạn thường nhận thấy sự ủ dột, lười hoạt động, chậm chạp của đứa trẻ vào thời điểm này và đây là nguyên nhân khiến bạn bắt đầu cáu kỉnh với đứa trẻ. Tiếc thay, đó không phải lỗi của đứa trẻ, nó đơn giản đang lắng nghe cơ thể mà không cần nỗ lực của ý chí như bạn!

Nếu bạn đã hiểu điều này, bạn sẽ ứng xử khác đi với thực đơn bữa sáng dành cho đứa trẻ. Đó là một bữa sáng khoa học, đơn giản, diễn ra trong không gian thoáng sạch với giai điệu nhè nhẹ những bản nhạc của Tchaikovsky, Wolfgang Mozart, v.v..., hay âm nhạc đơn giản, tươi vui theo trường phái Semi-classical (âm nhạc bán cổ điển) của Richard Clayderman, thì chính là bạn đang dành tặng đứa trẻ quá trình khởi động hoàn hảo cho một ngày mới tươi vui.

Về cơ bản, thời điểm sáng mai này, nếu các bậc cha mẹ yêu cầu trẻ phải ăn những bữa ăn "đồ sộ" nhiều dinh dưỡng nhưng thô, sẽ khiến trẻ không hào hứng, vì cơ thể chưa sẵn sàng để vận hành các cơ quan sản xuất "chuyển hóa" dinh dưỡng như dạ dày, gan, tụy, mật làm việc ở cường độ cao!

Do đó, khi bạn ép đứa trẻ ăn một tô phở bò, hay phở gà lớn, một chiếc bánh mì kẹp thịt kèm một hộp sữa tươi... nôm na là một khối lượng thức ăn thô được đưa vào co thể trẻ vào lúc $6-7 \mathrm{~h}$ sáng, buộc cơ thể đứa trẻ, thuận theo quy luật sinh lý, sẽ phải tiếp tục giảm thiểu nhiên liệu cho não, huy động tối đa "đội quân tinh nhuệ" kéo về dạ dày để làm việc, để chuyển hóa khối thức ăn thô thành dinh dưỡng nuôi cơ thể. Chính vì sự điều hành nhạy bén và "thông minh" này của hệ thần kinh trung ương, khiến cho não bộ bị rơi vào
tình trạng thiếu máu dưỡng chất tạm thời, do máu cần được dồn về dạ dày làm việc. Đây chính là nguyên nhân khiến đứa trẻ bị cơn buồn ngủ "đốn gục" vào khoảng thời gian từ $9-10 \mathrm{~h}$ sáng, khi mà giờ học đang ở thời điểm quan trọng nhất, hóc búa nhất: tiết toán học hay tiết vật lý đòi hỏi sự tập trung tư duy cao độ!

## Đôi điểu hiểu biết đại cương về nhu cầu dinh dưỡng của não!

Các chất dẫn truyền mang tín hiệu từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác - bí ẩn của sức mạnh tư duy não bộ!

- Đạm: Hay còn gọi là axit amin để tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh và cung cấp năng lượng. Hai loại axit amin quan trọng cho hoạt động của não là tryptophan và tyroxine. Tryptophan là tiền thân của chất làm dịu thần kinh, cân bằng thần kinh serotonin. Cơ thể không tạo ra tryptophan được nên phải cần thực phẩm cung cấp. Còn tyroxine cần để tạo ra các chất dẫn truyền hưng phấn trí não là dopamine, epinephrine và norepinephrine. Cơ thế tạo ra được tyroxine nếu trong thực phẩm không có đầy đủ.
- Chất béo: Là thành phần quan trọng của màng tế bào não và màng bao quanh sợi thần kinh. Chất béo có cả trong thực phẩm động vật lẫn thực vật và bạn cần cấu trúc hợp lý, tránh kỳ thị chất béo trong tập quán thực dưỡng, vì đây là "thức ăn" cần thiết, quan trọng dành cho não bộ. Đặc biệt là chất béo chưa no, chưa bão hòa như omega 3 - omega 6 có nhiều trong các loại hạt thực vật.
v Chất bột: Bạn cũng từ nên bỏ thái độ kỳ thị với chất bột, vì nó chính là thức ăn cung cấp axit folic, tiền tố để tạo nên vi chất quan trọng có chức năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh, có tác dụng làm cân bằng, dịu thần kinh, chống căng thẳng, do đó, khi thiếu chất này, tinh thần sẽ bị chùng xuống, gây cảm giác chán nản, buồn bã, trầm uất, trầm cảm, thiếu tập trung, giảm sức chú ý.

Chất này có nhiều trong các loại rau lá xanh thẫm, vỏ xanh trái cây, hạt đậu, cám lúa mì.

- Vitamin và khoáng chất vi lương: Não cần hầu hết các loại vitamin và chất khoáng để duy trì và khởi động các chức năng của mình.

Đặc biệt là nhóm vitamin B: Vitamin B6 cần cho sự duy trì các chức năng bình thường của não, giúp điều hòa sự sản sinh chất dẫn truyền thần kinh, kiểm soát giấc ngủ, sự tỉnh táo, kiểm soát cảm xúc. Vitamin B6 có nhiều trong thịt, cá, gan, quả hạch, đậu, chuối, quả bơ, lúa mì. Vitamin B12 giúp duy trì hoạt động của tế bào thần kinh, cần thiết cho vỏ bọc các sợi thần kinh. Vitamin B12 có nhiều trong thịt bò, thịt gà, cá, lòng đỏ trứng, phô mai. Vitamin B1 có nhiều trong vỏ cám, gạo lức...

Vitamin C giúp não sản xuất chất dẫn truyền thần kinh. Não cũng có một cơ chễ để rút vitamin $C$ về não nhiều hơn khi có nhu cầu.

Sắt cần thiết cho sức khỏe tế bào thần kinh và cho sự dẫn truyền tín hiệu thần kinh. Thiếu sắt thì tính tình thường trở nên cáu giận, kém linh lợi. Sắt có nhiều trong phô mai, gan, bầu dục, thịt lợn, thịt bò, gà, cá và rau lá xanh thẫm...

Selen là một chất chống ôxy hóa giúp cơ thể ngăn ngừa nguy cơ dẫn tới hội chứng chậm phát triển trí não (đặc biệt lưu ý với thai nhi, vì thiếu selen làm tăng nguy cơ hội chứng down). Selen có nhiều trong cá, sò, hến, thịt động vật, ngũ cốc, trứng, tỏi, gan động vật...

Canxi cần thiết cho sự thu nhận, dẫn truyền các tín hiệu thần kinh. Canxi có nhiều trong sữa, sữa chua, phô mai, cá, tôm, trứng, đậu nành, hạt ngũ cốc. Kali cần cho sự dẫn truyền tín hiệu thần kinh và có nhiều trong cam, chuối, khoai tây, quả khô, sữa...

Từ mục (1) và mục (2), bạn đã nhận ra một "đề bài" không đơn giản để "thỏa mãn" thực đơn bữa sáng sao cho: Đảm bảo cung cấp dưỡng chất tốt nhất, hoàn hảo cho não bộ và cơ thể giúp hoạt động và học tập đạt hiệu suất cao không mệt mỏi và buồn ngủ, trong khi cơ thể chưa sẵn sàng đáp ứng làm việc cường độ cao.

- Thỏa mãn não bộ:

Tăng cường tiêu thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho não bằng cách ăn xen kẽ các thực phẩm mà não cần. Không kỳ thị đường và chất bột, cân bằng giữa ba chất dinh dưỡng chính là carbohydrates (chất bột), chất béo và chất đạm để não có thể làm việc hiệu quả ban ngày và nghỉ ngơi thoải mái khi về đêm. Giúp cho đứa trẻ luôn trong trạng thái vui vé, xả bỏ căng thẳng và giúp trẻ duy trì trạng thái phúc lạc thường hằng:

- Các axit amin tiền chất quan trong để tạo nên các chất dẫn truyền thần kinh.
- Chất bột cung cấp axit folic làm dịu, cân bằng thần kinh, có tác dụng chống căng thẳng.
- Chất béo chưa bão hòa có chức năng làm "chiếc thuyền rỗng" chuyên chở vitamin và khoáng chất vi lượng đến não, tạo nên sức khỏe và sự hưng phấn, hào hứng cho não bộ.


## - Thấu hiểu da dày:

Thức ăn bữa sáng cho đứa trẻ (và cả bạn), nên giảm tối đa áp lực làm việc cho dạ dày, giúp dạ dày không cần sử dụng nhiều "nhiên liệu" để chuyển hóa thức ăn thành dinh dưỡng $\Rightarrow$ máu không bị dồn về dạ dày nhiều, gây nên thiếu máu não tạm thời, gây nên cơn buồn ngủ => Do đó, nên lựa chọn nhóm thức ăn dễ tiêu hóa, đã lên men, nhanh chóng đốt cháy thành năng lượng cho cơ thể như: đường mật, phô mai (đạm sữa đã lên men, có nhiều men vi sinh, enzyme) sữa chua, đạm thực vật như sữa đậu nành, tào phớ, bột đạm đậu nành, bột ngũ cốc nguyên cám, nước trái cây tươi ép, bánh ngọt và viên bổ sung vitamin thiên nhiên.

## Những thực đơnn bữa sáng "Cưng chiều não bộ" - Bí quyết để có một ngày tỉnh táo, thông minh hứng khởi, sảng khoái và học tập hiệu suất cao:

Tôi tìm thấy sự kỳ diệu trong thực đơn của những vị tu hành Tây Tạng khi họ sử dụng nhiều các loại hạt cây tự nhiên, sau khi trao đổi
với một vị Thiền sư cởi mở, tôi tự chế ra một thực đơn bữa sáng cho gia đình như sau:

- Năm loại đậu đỗ gồm: đỗ trắng + đỗ đen + đỗ xanh + đỗ đỏ + thêm một hạt đỗ bất kỳ tùy mùa để nguyên vỏ lụa (cung cấp dồi dào chất đạm thực vật + chất dẫn truyền chống căng thẳng thần kinh + chất xơ hòa tan + các vitamin nhóm B rất cần thiết cho não bộ + các chất vi lượng và khoáng tố tự nhiên như sắt, kẽm, magie v.v...).
- Hạt gạo đỏ lứt còn nguyên vỏ cám (cung cấp năng lượng calorie + chất dẫn truyền thần kinh giúp chống căng thẳng và cân bằng thần kinh + các vitamin nhóm $B$ tự nhiên hòa $\tan$ ).
- Hạt óc chó (hạt hồ đào) hoặc hạt lanh (cung cấp chất béo omega 3 - omega 6 thực vật, tự nhiên hoàn hảo).

Mỗi loại hạt 100 gram
Các loại hạt riêng từng loại, mang rửa sạch, để ráo nước, lần lượt rang riêng từng loại hạt trên bếp lửa liu riu, đến khi có mùi thơm bùi, tinh khiết của đậu đỗ thì đổ chung vào một chiếc vò sành có nắp đậy, mang ra phơi sương một đêm theo nguyên tắc thực dưỡng cân bằng âm - dương của phương Đông: "Rang vàng - hạ thổ - phơi sương".

Cách dùng như sau:
Mang 7 loại hạt (trong triết học phuoong Đông, số 7 là một con số rất huyền diệu và tràn đây súc manh) gồm 5 loại đậu đỗ + gạo lứt + hạt óc chó (hạt hồ đào) đã rang vàng hạ thổ, phơi suoong, đem xay thành bột mịn, trút vào lọ thủy tinh và dùng dân hàng ngày vào bũa sáng.

Pha chế: Một ly nước ép trái cây (như nước dưa hấu, dưa vàng, cà rốt, dưa leo, trái bí đao (bí xanh) v.v..., các loại trái này nên để nguyên vỏ đã rửa sạch, đem ép lấy nước cốt, nước ép hạt lựu (trái lựu)... có thể sau đó pha loãng bằng nước tinh khiết, tùy thích).

Thêm hai thìa cà phê bột đậu đỗ + hai thìa canh bột Pediasure sau đó dùng dụng cụ đánh bọt cà phê để quấy tan dung dịch, tạo thành một cốc bột dinh dưỡng hoàn hảo, đầy đủ, dễ hấp thụ vào bữa sáng cho tré.

## Thực đơn cơ bản bửa sáng: Mô phỏng công thức "bí truyền Tây Tạng"

- Một cốc dinh dưỡng đậu đỗ + Pediasure (bột ngũ cốc dinh dưỡng đã bổ sung đường dễ hấp thu, men tiêu hóa, enzime và men vi sinh có lợi. Chú ý: đừng nhầm Pediasure là bột sữa bò; sữa bò chưa lên men, sữa bò nước đóng hộp không bao giờ là thức ăn dễ hấp thụ).
- Một miếng nhỏ loại phô mai toàn nguyên

Ghi chú: Phô mai là đạm sữa đã lên men; trong sản phẩm thương mại, có nhiều loại mang nhãn mác phô mai nhưng không hoàn toàn $100 \%$ đạm sữa đã được lên men, dồi dào enzyme; chẳng hạn nhiều loại có tỷ lệ lipid sữa cao hoặc thêm các thành phần khác như ca cao v.v..., cho nên bài viết nhấn mạnh "toàn nguyên" là vì thế.

- Một viên thực phẩm bổ sung vitamin thiên nhiên và khoáng chất hàng ngày.

Công thức thực đơn "Cưng chiều não bộ và giảm áp lực làm việc cho dạ dày" được chúng tôi kiên trì thực hành hàng ngày gần 18 năm nay, vì nhận thấy tính khoa học và hiệu quả rõ rệt của nó.

Thực ra, thực đơn này không phải là một khám phá mới mẻ của chúng tôi, đơn giản là chúng tôi mở rộng tìm hiểu, khiêm nhường và cầu thị để thừa nhận sự "thông minh" trong thực đơn bữa sáng của người châu Âu: Bánh ngọt + cà phế + phô mai sử dụng hàng ngày, giúp họ khởi động một ban mai khoa học, đúng đắn nhất. Gỡ bỏ thói quen ăn sáng nặng chất thô, đơn giản hóa bữa sáng với một ly dinh dưỡng, vài chiếc bánh quy dinh dưỡng, một miếng
phô mai toàn nguyên nhỏ... chúng tôi luôn khởi động một ngày mới nhẹ nhõm và tỉnh táo để tận hưởng cuộc sống.

Thưc đon số 1:

- Một miếng phô mai toàn nguyên
- Một cốc nước ép dưa hấu
- 3 chiếc bánh quy ngọt có bổ sung chất xơ hòa tan
- Một viên thực phẩm bổ sung vitamin thiên nhiên và khoáng chất hàng ngày

Thực đơ sốhai:

- Một miếng phô mai toàn nguyên
- Một tách dinh dưỡng: gồm nước ép cà-rốt pha với Pediasure
- 3 chiếc bánh quy ngọt có bổ sung chất xơ hòa tan
- Một viên thực phẩm bổ sung vitamin thiên nhiên và khoáng chất hàng ngày

Thự đơn số 3 :

- Một miếng phô mai toàn nguyên
- Một tách ca-cao ấm
- Một miếng bánh ngọt tươi nhỏ, hoặc ba chiếc bánh quy có bổ sung chất xơ hòa tan.
- Một viên thực phẩm bổ sung vitamin thiên nhiên và khoáng chất hàng ngày.

Thưc đơn số4:

- Một miếng phô mai toàn nguyên
- Một tách dinh dưỡng: gồm $1 / 2$ thìa cà phê bột tinh trà xanh tinh khiết (hoặc một thìa nước cà phê nguyên chất không lẫn tạp) tạo sự hứng khởi của thần kinh trung ương, pha với bột dinh dưỡng Pediasure
- Một miếng nhỏ bánh ngọt tươi
- Một viên thực phẩm bổ sung vitamin thiên nhiên và khoáng chất hàng ngày.

Đây là "bí quyết" đơn giản để chúng tôi có nhiều thời gian hoạt động trong ngày. Là bí quyết để con gái Minh Khuê cảm nhận và tận hưởng hân hoan ở mọi vùng miền trên Trái đất mà cô bé có cơ hội đặt chân đến.


Mother and child / Mẹ và con
Tác giả: Lä Hồ Thị Minh Khuê
Chất liệu: Sơn dầu trên vải
Kích thước: $50 \times 70 \mathrm{~cm}$
Năm sáng tác: 2013


"Ngày Chủ nhật của mẹ.
Suốt 18 năm nay, hai mẹ con luôn đồng hành cùng nhau, vui có buồn có, cười có mà cãi nhau cũng có... he he, nên ngày nào cãng là ngày của me, ngày nào cãng là ngày để con biét ơn mẹ, ngày nào cũng là ngày để con yêu mẹ mặc dù chảng mấy khi con nói ra.

Cảm ơn mẹ vì đã dạy con rà̀ng lý trí mạnh mẽ sẽ luôn cho con phương hướng đúng đắn trong cuộc đời.

Nhưng con cảm ơn mẹ hơn nửa vì đã dạy con rà̀ng tình yêu nồng hậu sẽ làm đây lên mọi khuyết thiéu và rung động mọi trái tim.

Con cảm ơn mẹ vì đã luôn là nguồn cảm hứng cho mọi lý trí và tình thương trong con. Và chính vì vậy mẹ sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho cuộc sống của con. Yêu mẹ nhiều và còn thương mẹ hơn nửa. "

[^5]
## Người thầy đầu tiên

## không có quyền miễn nhiệm!

## Bí quyết chọn thầy cho con!

Bạn có thể không tác động được ngoại cảnh, nhưng bạn có thể thay đổi thái độ ứng xử để chuyển hóa bản thân và từ đó ngoại cảnh sẽ chuyển biến khi bạn không ngờ tới!

## Người thầy vĩ đại

Tôi nhớ, hồi ấy Minh Khuê 4 tuổi, và cũng như bao bé gái khác, Minh Khuê rất thích chơi đồ hàng, diễn kịch. Điều tôi quan sát là cô bé rất thích đóng vai người bán bánh mỳ dạo. Với một chiếc rổ tre của mẹ, Minh Khuê cũng đội nón, rồi đội cái rổ lên đầu vừa đi vừa rao "Ai bánh mỳ nào, ai bánh mỳ đooi..." Rất ngộ nghĩnh, thích thú và bắt chước khá giống.

Minh Khuê còn rất thích đóng vai chú công nhân môi trường, hàng ngày đẩy chiếc xe rác qua cổng nhà và gõ cái kẻng leng keng báo hiệu các gia đình mang rác ra xe đổ. Minh Khuê đã thủ thỉ với bác trai của cô bé rằng, bác có thể tặng cháu một bộ đồ hót rác không a? Và đương nhiên, nhân dịp ngày $1 / 6$ năm đó, Minh Khuê đã được bác trai tặng cho một bộ đồ chơi, gồm xe kút kít, xẻng, chổi quét rác bằng nhựa.

Tất nhiên, bằng nhạy cảm của một người mẹ, bằng chỉ dẫn từ xu hướng trò chơi của con, tôi hiểu rằng, đồ chơi đang nói lên điều gì trong tâm thức đứa trẻ.

Những đứa trẻ gái thích được mặc đẹp thì hay đóng vai công chúa, hoàng hậu. Những đứa trẻ có xu hướng kết nối quan hệ và thích được đánh giá quan trọng trong xu hướng kết nối đó, thường đóng vai bố mẹ, vợ chồng.

Những trẻ trai thích quyền lực thường thích "bốc phét" về khả năng siêu phàm nào đó, còn cậu bé nào yêu thích ô tô, máy móc là giai đoạn cậu bé thích tìm tòi khám phá chi tiết, vùng đại não tư duy logic được thúc đẩy nhanh hơn các bé gái.

Trong tập quán tư duy mặc định, thì chúng ta luôn đưa ra những dấu hiệu chung, rồi khái quát rằng, trẻ gái thích chơi đồ hàng, còn trẻ trai thích khám phá máy móc là không thật chính xác và không đầy đủ về xu hướng tâm lý từng cá thể, nếu chúng ta quan sát kỹ, sẽ nhận thấy sự chỉ dẫn về tâm lý, mong muốn của trẻ thông qua đồ chơi.

Chẳng hạn như, đứa trẻ chịu ảnh hưởng và đặc biệt ấn tượng với ai thì thường đóng vai người đó. Tôi đã từng nghe một bé gái, vênh vênh cái mặt, cong cớn nói: "Ăn nhanh lên, tọng nhanh lên, không tao cho một cái tát bây giờ, con ranh con, mày không thấy tao đang bận thế này à?"

Hỏi ra, mới hay, đó là ngôn ngữ hàng ngày của mẹ bé nói với bé. Cô ây quá bận rộn với công việc bán hàng, nên chẳng có thời gian dành cho con, cô bé chỉ mong được mẹ đút cho bé ăn như một dịp để được mẹ chơi cùng và chăm sóc, nhưng kết quả là những lời khẩu ngữ rất ấn tượng đã hằn vào trí nhớ cô bé.

Trở lại chuyện bé Minh Khuê thích làm người bán bánh mỳ rong và chú công nhân môi trường, bé đã trả lời khi mẹ hỏi vì sao lại thích hai người đó: "Mẹ ạ, chị bánh bánh mỳ và chú đẩy xe rác hay đi qua nhà mình rất sướng nhé, chẳng phải ngủ trưa, chẳng phải giữ quần áo luôn sạch sẽ, đi đâu cũng được, chẳng bị ai kèm, mẹ nhỉ?"

À, thì ra là như thế, bé Minh Khuê thích cảm giác tự do lang thang vào giờ trưa, không bị buộc phải nằm im, nhắm mắt, dù không muốn ngủ; bé cũng thích được nghịch ngợm, mó tay vào
những thứ mà người lớn cứ nhăn mặt như: đất cát, bùn, đi chân đất; bé cũng khoái cảm giác được mặc quần áo bị bẩn mà không bị la lối, trách móc "sao làm bẩn áo quần..."

Đọc được suy nghĩ của bé, tôi nhanh chóng lựa theo dòng của quy luật "Tự nhiên như nhi" (Bản thể trẻ thơ là như tự nhiên) để điều chủnh các "nguyên tắc" và tạo cho con gái tâm lý dấn thân thoải mái hơn. Chẳng hạn: ngày thứ Bảy, Chủ nhật nghỉ học, tôi cho phép cô bé được chơi qua trưa theo ý thích với cam kết: các ngày khác phải thực hành ngủ trưa nghiêm túc. Tôi cho phép bạn ấy chơi "bẩn" vầy cát, vầy bùn và không bao giờ la lối con vì quần áo bị bẩn do chơi đùa, nghịch ngơm.

Hơn thế nữa, tôi làm quen với cô bé bán dạo bánh mỳ và đề nghị cô bé kết bạn với Minh Khuê, có khi, tôi còn đề nghị cô bé ây đến chơi với Minh Khuê, dạy Minh Khuê đội rổ bánh mỳ trên đầu sao cho không bị rơi đổ.

Quá trình vui chơi, cô bé bán bánh mỳ dạo 14 tuổi, tên là Thơm đã kể cho Minh Khuê nghe về cuộc sống của cô bé ấy. Sự vất vả trong những sáng sớm đi lấy bánh mỳ, rồi bán dạo trong phố, rằng cô bé ấy mỏi chân ra sao, bị kẻ xấu lấy mất bánh mỳ như thế nào khi đi vào ngõ vắng, rằng cô bé ấy rất thích được đi học nhưng bố mẹ nghèo nên ước mơ đó đã dừng lại ra sao, rằng, có những buổi trưa, cô bé Thơm đã gục đầu ngủ gà gật dưới một chái nhà trên phố, khi tỉnh dậy thì đã bị lấy hết mất bánh rồi, v.v...

Những câu chuyện của Thơm khiến Minh Khuê rất ấn tượng, rất xúc động và rất thương chị Thơm.

Từ đó, bé không mơ làm người bán bánh mỳ dạo nữa, mà mo thành cô giáo để dạy miễn phí cho những người "bán bánh mỳ dạo mà thích học". Tương tự, khi tôi cho bé Minh Khuê làm quen với chú công nhân môi trường, được nghe chú kể chuyện làm việc vất vả ra sao, mùi xú uế độc hại thế nào, lập tức, cô bé ước mơ sẽ trở thành nhà sáng chế để mỗi khu phố có một nhà máy sản xuất phân bằng rác thải, để làm đẹp thành phố mà không ai phải làm việc trong môi trường độc hại nữa!

Quê tôi, người trong họ tộc tôi, ai cũng yêu Minh Khuê và khen cô bé rất hòa đồng, dễ mến, không ngạo mạn mà gần gũi, thân thiện ngay cả với các em nhỏ ở nông thôn. Điều đó là đúng, nhưng chưa thật đúng lắm, vì thực ra, Minh Khuê không chỉ hòa đồng dễ mến mà cô bé còn trân trọng những con người bình dị ấy, coi họ là những Người Thầy vĩ đại cho sự hiểu biết của cô bé.

Ngay cả khi đã trở thành cô sinh viên Harvard, khi trở về Việt Nam và có chuyến đi khám phá đất nước cùng mẹ, Minh Khuê vẫn luôn hồ hởi, cầu thị, chân thành học hỏi, lắng nghe, thẫu hiểu mọi thứ mà cô ấy muốn biết từ những người bình dị thoáng gặp qua đường. Vi thế, nhận thức về cuộc sống, về con người của Minh Khuê luôn tràn trề, mới mé, thấu hiểu vì với Minh Khuê, nguyên tắc mà tôi dạy "Bất kể là ai con gặp, đêu xứng đáng là nguời thầy vĩ đại, cho con nhũng thấu hiểu có giá trị trải nghiệm thấm thía nhất, hơn mọi lời văn và sách giáo trình lý thuyêt. Hãy trân trọng và tôn kính mọi nguời con gặp, dù là em bé chăn trâu hay cu già giũ đên, dù là một doanh nhân thành đạt hay kẻ ăn mày bê tha... Họ đ̂êu là thầy của con đấy".

Nguời Thầy Cuộc Sống luôn sẵn có, chỉ có điều bạn có muốn học hỏi, bạn có tha thiết học hỏi để khơi nguồn cảm hứng cho họ hay không mà thôi!

## Cơ chế hoàn hảo để hấp thụ kiến thức: đó là sự hứng thú và niềm tin cậy giữa thầy và trò

## Đi tìm gia su làm bạn học cùng con

Có hai bạn trẻ mà tôi luôn nhớ đến trong quá trình đồng hành cùng con gái suốt 18 năm đó là hai anh chị sinh viên, là gia sư đồng thời là bạn của Minh Khuê. Họ thực sự là những người tôi rất yêu quý, gắn bó nhiều kỷ niệm và để lại trong lòng tôi nhiều tình cảm trìu mến, hàm ơn.

Ngay khi Minh Khuê chuẩn bị vào lớp 1, tôi đã quyết định chọn gia sư để hỗ trợ tôi giúp Minh Khuê nhũng kỹ năng cần thiết, trước khi gia nhập vào một hình thức tổ chức xã hội cao hơn.

Trong quan niệm của nhiều người, môn gì cha mẹ không đủ trình độ dạy con, hoặc do thời gian không thể dành cho con, hoặc đứa trẻ bị coi là cá biệt thù mới cần tìm đến gia sư. Đây là thái độ lựa chọn mang tính thụ động.

Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Người mẹ luôn là người thầy đầu tiên, Nguời Thằy không có cơ hội miễn nhiệm cho đến khi đứa trẻ thành niên. Tuy nhiên, việc cần có gia sư để hỗ trợ dạy con tại gia đình có một ý nghĩa rất quan trọng trong giá trị tâm lý bền vững.

Trong khi người mẹ phải kiêm nhiệm quá nhiều nghĩa vụ trong cùng một thời điểm, như hướng dẫn con học, rèn con những phẩm chất, nhưng đồng thời, cô ấy vẫn phải lo làm bếp, giặt giũ, đối nội, đối ngoại, công việc dang dở ở nhiệm sở, mưu sinh v.v...

Do đó, muốn hay không, cô ấy bị phân tán trầm trọng, cô ấy bị bối rối và nôn nóng. Sự nôn nóng còn có lý do: vì cô ấy luôn đặt kỳ vọng vào con cái mãnh liệt. Mặt khác, trí nhớ cô ấy dường như đã "mất dấu" những cảm thức ấu thơ, tâm thế ấu thơ, do đó, cô ấy đã vô tình áp đặt cái nhìn, góc nhìn, nhận thức của cô ấy lên đứa trẻ, vốn non nớt hơn cô ấy đến hơn 20 tuổi.

Những áp lực ấy, dù cô ấy đủ tỉnh táo để kiểm soát, hay cô ấy bộc lộ sự nôn nóng một cách căng thẳng. Dẫu thế nào, nó cũng tạo nên luồng năng lượng xấu, một xung điện mà tâm trí toàn nguyên của đứa trẻ dễ dàng cảm nhận.

Dù vô thức, đứa trẻ trở nên bồn chồn, bất an, lo lắng khi được chính người mẹ ngồi kèm dạy và hướng dẫn; sự gồng cứng về tâm lý, khiến trí tuệ bị kìm hãm, đôi khi được cha mẹ ngồi cạnh kèm cặp mà kết quả nhận thức kiến thức của đứa trẻ trở nên tồi hơn so với chính khả năng vốn có của nó.

Hiệu ứng tâm lý này rất cần nhìn nhận nghiêm túc, bởi chính nó đã lấy đi gần như phần lớn sự hứng thú của đứa trẻ đới với việc học. Điều này khiến bạn trở nên lo âu hơn, bồn chồn hơn, nôn nóng hơn, ánh mắt bạn thúc bách hơn, kỳ vọng hơn, thái độ của bạn cực đoan hơn, ngôn ngữ và ngữ điệu của bạn gay gắt hơn. Bạn chỉ muốn
đứa trẻ hiểu rằng, bạn đã hết kiên nhẫn, rằng bạn có sự thất vọng về nó, rằng bạn thấy nó không thật đáng yêu và đáng tin tưởng, tự hào.

Và tất nhiên, đứa trẻ hiểu thông điệp phát ra từ bạn theo góc nhìn của nó, nó thấy chán nản, nó thấy bức bối, nó sợ sệt, nó đới phó, nó nói dối để che khuất bản thân nó, để bạn bớt thất vọng về nó.

Tất cả chỉ là vòng xoáy những ý nghĩ tiêu cực, của bạn, của đứa trẻ cộng hưởng lên nhau, làm mạnh thêm năng lượng tiêu cực, khiến cho chất lượng buổi học mà bạn là người hướng dẫn trở nên nặng nề, kém hiệu quả.

Điều nghiêm trọng hơn, chính là những buổi đôi đầu căng thẳng giữa bạn và con bạn, cứ thế, dần khoét sâu vực thẳm ngăn cách giữa bạn và con cái, khiến cho mối quan hệ đó ngày càng trở nên thiếu lay động, đẹp đẽ, chân thành theo cùng tháng năm tuối lớn của con cái bạn!

Tôi quyết định có gia sư ngay từ đầu để hỗ trọ̣ tôi dạy Minh Khuê, coi đó là một giải pháp mang tính bền vững, chiến lược - là bộ đệm làm êm mối quan hệ cha mẹ và con cái, hóa giải mọi nôn nóng, căng thẳng trong quá trình hỗ trợ con học hành, tạo nên bầu không khí bình an, dân chủ, thân thiện, tin cậy giữa hai mẹ con một cách bền vững.

## Tìm thấy cơ chế của "hứng thư" - Bí quyết của thành tựu trong học tập của trẻ

Một bầu không khí thư thái, tự nhiên, không khiên cưỡng như thế, khiễn các dòng nhân điện không xung đột, không khởi lên sự bồn chồn, nôn nóng ở người mẹ, không khiến nỗi lo lắng, sợ sệt, mưu mẹo che đậy, nói dối choán hết tâm trí đứa trẻ, đó chính là yếu tố rất quan trọng tạo nên sự hứng thú vô cùng cần thiết để đứa trẻ hấp thụ kiến thức một cách tự nhiên, nhu thuận và an hòa.
"Hứng thú" là một yếu tố không có cách nào để định lượng và định tính, không có cách nào để đo đếm mức độ ảnh hưởng của nó
lên thành quả, nên nó có vẻ mơ hồ và thường bị bỏ qua một cách oan uổng, đáng tiếc. Giống như dung môi - là môi trường hoàn hảo cho phản ứng xảy ra, thì "hứng thú" là một trạng thái hoàn hảo để trẻ hấp thụ kiến thức một cách nhẹ nhàng, thoải mái và hoan hỉ nhất.

Do không có công thức "chế biến" để tạo nên hứng thú, nên phần lớn cha mẹ không biết hứng thú từ đâu mà có được, siêu thị nào bán để mua về cho con tôi? Và vì nhận thức về tầm quan trọng của hứng thú đã thấp, lại không có biển chỉ dẫn, nên chúng ta đã tự tước đoạt, làm mất mát, triệt tiêu hứng thú của đứa trẻ trên hành trình học tập một cách rất "lãng xẹt" và uổng phí!

## - TìNH HUỐNG

Tại một trung tâm dạy piano, nơi hội tụ nhiều nghệ sỹ, thầy cô gạo cội của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam góp mặt giảng dạy, hướng dẫn. Một bà mẹ, nét mặt căng thẳng tiến đến gặp thầy giáo của cậu con trai chừng 7-8 tuổi, bắt đầu cuộc chất vấn: Thưa thầy, vì sao trong quy định tiết học của cháu nhà chị là 45 phút mà mấy hôm nay, chị thấy cháu chỉ được học có 30 phút, chị luôn đóng đủ học phí cơ mà?

Thầy giáo của cậu bé là một giảng viên giỏi, một nghệ sỹ từng du học nước ngoài về, chợt sựng nụ cười trên môi, anh bình tĩnh, nỗ lực giải thích: Chị ạ, cháu nhà mình mấy tuần nay không thuộc bài, không trả được bài luyện ngón, do đó, nếu em yêu cầu cháu tập thêm bài mới, chắc chắn sẽ khiến cháu thêm chán nản, thêm áp lực và bế tắc trong việc học đàn. Em muốn chị hiểu rằng, để cháu học tiến bộ, gia đình phải quan tâm và tạo cho cháu sự hứng thú nếu không em rất khó để dẫn dắt cháu tiến bộ!

Gương mặt người mẹ có chút ngượng ngùng, nhưng rõ ràng hơn cả, đó là vẻ bối rối vì chị không hiểu phải làm thế nào để con mình có được hứng thú, khi mà bản thân chị vừa làm tổn thương và mất mát sự hứng thú truyền thụ đối với người thầy của con, bởi cách chị tiếp cận vấn đề rất cứng nhắc. Chị không hiểu rằng, thầy giáo - người nghệ sỹ ây không "ăn bớt" 15 phút thời gian được
chi trả bằng tiền của chị, mà vì thầy rất thấu hiểu sự nguy hại của việc ép uổng, cưỡng bức trẻ học, khi mà nó không có chút hứng thú và động lực đẹp đẽ nào để thúc đẩy việc học.

Chứng kiến từ đầu cuộc trao đổi, lại có những thấu hiểu người thầy và người mẹ, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác mắc lỗi với người thầy, mặc dù không phải do bản thân gây ra, song sự ấu trĩ trong hiểu biết về giá trị người thầy mang lại cho đứa trẻ, nhưng tri thức, nguồn hứng thú, niềm khát khao đích thực, chân thành cũng như nền tảng phẩm giá của người nghệ sĩ trí thức ấy có thể cứ tự nhiên lan tỏa, có thể tự nhiên mà thăng hoa, có thể tự nhiên tác động, ảnh hưởng đến đứa trẻ, mang tới cho đứa trẻ những giá trị tuyệt vời. Tiếc thay, điều đó đã không được người mẹ thấu đạt, cảm nhận, trân trọng, nâng niu, chị dường như có nguy co chặn tất cả nhũng giá trị vô hình mà vô giá ấy bởi một thắc mắc liên quan đến 15 phút mà con chị không ngồi trên cây đàn, tương đương với số tiền chị đã đóng học phí.

Tôi thì luôn đánh giá rất cao yếu tố hứng thú, không những nó tạo ra tâm lý tốt cho đứa trẻ, mà thái độ tích cực ấy, thúc đẩy những chuyển hóa các chất sinh hóa, các truyền dẫn thần kinh có lợi khiến cho cơ thể sảng khoái, tích cực, hứng thú nội lực; khiến cho bản thể đứa trẻ như một khối thẩm thấu toàn bích, sẵn sàng thâu nhận những giá trị tri thức được truyền thụ đúng lúc và đúng cách.

Ở Mỹ, người ta có thể mô tả và cung cấp những yếu tố để tạo ra hứng thú, đó thực sự là sự nỗ lực toàn vẹn, từ hiểu biết và tinh thần xã hội, từ môi trường gia đình, đến môi trường xã hội, đến môi trường trường học.

Ở Việt Nam, yễu tố hứng thú chưa từng thấy ai đặt vấn đề mang tính trách nhiệm xã hội, tinh thần xã hội. Do đó, để tạo ra trạng thái hứng thú cho đứa trẻ của mình, người mẹ phải nỗ lực rất lớn, lao động nhiều hơn, quan sát sâu sắc hơn, yêu con với tinh thần quả cảm và năng lực tự trỗi dậy, tự sáng tạo, không dựa dẫm và không kỳ vọng vào những kết quả cụ thể từ việc mình làm.

Khi bạn có đức tin sâu sắc, khi bạn hành động bền bỉ, khi bạn không nôn nóng, bạn hành động, vì bạn tin điều đó là tốt, là cần thiết cho con bạn, tự nhiên như thế, và bạn sẽ ngạc nhiên vì con bạn đã được tưới trong cơn mưa mát lành của tình mẹ với triệu triệu giọt mưa có tên là hứng thú - kết quả của sự nỗ lực yêu thương tràn trề tình mẫu.

## Người thầy quan trọng nhất: Sự khiêm nhường và tinh thần cầu thị thành thật!

Nếu bạn không đủ khiêm nhường và cầu thị, bạn nuông chiều ngã chấp và luôn thấy mình cao hơn, có quyền đòi hỏi, phán xét đầy định kiến, khắt khe với thầy cô trong lời đánh giá, thì làm sao bạn nhìn ra được phẩm chất ở những người thầy cô bình dị? Họ như bạn, và họ cũng có những mặt được và chưa được như bạn?

Khi bạn đang phán xét ngoại cảnh - bạn có biết rằng, bạn chính là một phần làm nên ngoại cảnh đối với người khác. Do đó, hãy tập thôi đổ lỗi cho ngoại cảnh và xắn tay vào hành động vì những yêu thương mà bạn cần nâng niu. Khi bạn tràn đầy tình yêu thương với con của bạn, một tình yêu của tuệ giác và thông thái, bạn sẽ trở nên biết yêu thương tha nhân, biết cảm thông và kết nối.

Do đó, với các thầy cô giáo cũng như với anh chị gia sư, nỗ lực của tôi là truyền tới những con người ấy niềm tin mãnh liệt, lòng tôn trọng chân thành và sự khiêm nhường, cảm hứng cầu thị nhiệt thành. Tôi luôn gợi ý đến các thầy cô và các anh chị gia sư một giải pháp nghỉ ngơi, giải lao thích đáng.

Do đó, những tiết học được biến thành cuộc tỉ thí cờ vua, cờ tướng giữa Minh Khuê và các anh chị gia sư, hay cuộc dạo chơi la cà trà chanh chém gió - dường như là một phần giáo trình cần phải có. Những tiết học với các thầy cô mà tôi gợ ý Minh Khuê hãy hỏi thầy, cô, về ngày xưa, những kỷ niệm ký ức của thầy cô. Đôi khi, cao hứng thầy cô còn kể chuyện mối tình đầu, chuyện bị mẹ đọc
trộm thư người yêu, v.v..., khiến cả thầy trò cười ngặt nghẽo, sung sướng, thả lỏng và phởn chí thực sự.

Tạo sự kết nối thầy - trò hết sức tôn kính nhưng lại cởi mở, dân chủ, tôn trọng yêu mến trẻ, đã khiến niêm tin cậy được xây dưng. Đứa trẻ được khuyến khích, đứa trẻ được đặt vào trung tâm tình thương yêu của thầy cô, cha mẹ, được dân chủ và nhìn nhận, đã thúc đẩy trẻ chủ động trong trang thái học một cách thuận thành, thoải mái.

Tôi luôn nói với con gái rằng, mỗi một người đến bên con, đều có phẩm chất Người Thầy, họ đứng trước con là một thực thể toàn vẹn với hai chữ "con người" nên đều có điều gì đó khiến con có thể học hỏi: về kiến thức, về thái độ làm việc, về khát vọng, về nhân cách, về tâm hồn, thậm chí về những thất bại của họ.

Thái độ khiêm nhường và cảm hứng cầu thị nhiệt thành của tôi là thường hằng, nên đã ảnh hưởng đến Minh Khuê ngay khi cô bé còn nhó.

Không bao giờ tự cao tự đại, dù được mẹ chăm sóc nâng niu; dù mẹ là nhà văn, dù bản thân luôn đạt kết quả cao trong những môn cô bé theo học, nhưng tính khiêm nhường và cầu thị đã luôn luôn giúp Minh Khuê nhìn ra những phẩm chất quý báu của ai đó, những bài học hay của bất kể ai đó đến bên cô bé, chứ chưa nói là những người trên cương vị Người Thầy.

Cộng với sự quan sát tinh tế được mẹ dẫn dắt rèn luyện từ bé, những câu hỏi gợi tò mò để đại não luôn hứng thú làm việc tích cực, tư duy liên tục Minh Khuê thường khiến thầy cô, các anh chị gia sư, cảm thấy được khích lệ, được truyền cảm hứng cho buổi dạy, buối giảng của họ, giúp họ có động lực, có nhiệt thành truyền thụ kiễn thức một cách hoan hỉ, thông thái và thăng hoa.

Sự hứng thú với môn học, tiết học được lan tỏa, tương tác, cộng hưởng giữa người thụ hưởng giáo dục với người truyền thụ là một giá trị vô song, vô giá, hoan hỉ, thông thái. Đến đây, hẳn bạn đã nhận ra "quyền lực trí tuệ" của sự hứng thú trong học tập?

Bởi nỗ lực của bạn, nỗ lực không ngừng, bền bỉ và tràn đầy đức tin, nhưng không mắc dính vào những kỳ vọng cụ thể, cơ học đối với đứa trẻ kiểu như cố cho con học cô này, thầy này mấy buổi để đi thi họ̣ sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố, v.v..., nghĩa là bạn đang sống tràn đầy tích cực với sự khiêm nhường, cầu thị, sáng tạo và chan chứa yêu thương.

Một lọ hoa loa kèn tươ trên bàn cô giáo vì bạn biết cô giáo rất yêu loài hoa này; một cuốn sách đè̛ tặng thầy giáo về nhân vật mà ông ấy kính trọng, một ly kem mời chị gia sư hay ly cà phê thom cho anh gia sư, trong khi bạn trao đổi cùng họ về giáo án trước buổi học của con bạn, v.v..., tất cả điều đó, là việc bạn nên làm bằng tâm và tuệ của mình, chủ động, tràn đầy như một cách thể hiện sự "tôn sư trọng đạo", như một thông điệp ngọt ngào nhắc nhở mọi người về tinh thần làm việc đầy cống hiến trong tin cậy, cộng huởng, của những người biết trân quý, tạo hưng thú toàn vẹn cho nhau.

## Thẩy cô - những cá nhân xã hội

Điều thú vị là, có rất rẫt nhiều lời đề nghị tôi hãy chia sẻ quan điểm và cách tôi tìm thầy cho con nhu thế nào?

Dường như, trong câu hỏi ẫy đã ngầm một thông điệp "Dã là thầy cô thù phải khác chứ?" Có một mâu thuẫn sâu sắc trong chính tập quán suy nghĩ của số đông cha mẹ rằng, thầy cô chắc chắn phải có phẩm chất đạo đức, mô phạm, hiểu biết hơn cha mẹ! Bên cạnh đó, họ luôn bị va đập bởi những thông tin, những hiện tượng không đẹp, không như ý về hình ảnh thầy cô.

Sự mất mát niềm tin trở thành căn bệnh xã hội trầm kha ở Việt Nam, không ai tin ai, càng ở vào những công việc nhạy cảm, liên quan đến con người như: giáo dục, y tế, cảnh sát, v.v..., càng bị đưa vào lăng kính soi chiếu. Soi chiễu theo cảm quan, soi chiễu rồi bức bỡi, nổi giận rồi rooi tõm vào vô nghĩa, thế nên tâm lý xã hội đang hết sức luẩn quẩn, lo âu, xung đột, nghi ky và bế tắc.

Chung quy, chúng ta không vô can. Cơ chế tạo ra con người và con người quay lại tác động vào cơ chế. Bạn đang tìm một mắt xích nào đó đệ tháo gõ̃ bế tắc trong việc tìm kiếm môi trường giáo dục cho con, bạn loay hoay với một tâm thế chối bỏ, phủ nhận cái đang là, đang tồn tại, trong khi con bạn đang khôn lớn từng ngày, không thể đợi một mô hình nào đó tốt đẹp hơn trong kỳ vọng gần.

Bạn có thể lựa chọn cho con bạn vào trường quốc tế. Bạn có thể lựa chọn cho con bạn vào trường liên kết, liên doanh, dân lập hay du học phổ thông?

Dường như, bạn cảm giác có gì đó an tâm và dễ thở hơn hệ thống công lập đầy nhiêu khê và bộc lộ nhiều điều bất ưng. Nhưng nếu bạn suy ngẫm sâu hơn, bạn sẽ không nghĩ hoàn toàt! như thế! Vì sản phẩm của giáo dục là con người, nên đánh giá cao thấp, tốt xấu cần có độ trễ thời gian tương đối lớn và điều đó không dễ với số đông, không dễ thừa nhận sự sai lầm hay hệ lụy không mong muốn.

Môi trường và triết lý giáo dục ở Việt Nam thật sự đang rất nan giải, lộn xộn như chính tư duy của những người làm chính sách giáo dục, do đó, hon bất cứ lúc nào, vai trò nhà sư phạm đầu tiên không có quyền miễn nhiệm của cha mẹ và vai trò nền tảng của giáo dục gia đình như John Dewey đã khẳng định, phải được đề cao với sự tỉnh táo của cảm xúc, sự thông thái của tuệ giác và một tình yêu con đầy hiểu biết và trách nhiệm.

Từ gợi ý này, bạn sẽ nhận ra, ngay bây giờ và không ai khác, bạn là người đồng hành cùng con, hướng dẫn con cái trưởng thành một cách lành mạnh, khỏe khoắn.

Hãy tạm dừng cảm hứng trách móc và đổ lỗi cho khách quan ngoại cảnh! Bởi với cá nhân khác, bạn là một phần, dự phần vào toàn bộ ngoại cảnh mà họ đang không ngừng than vãn.

## Đường đến Niết bàn bắt đầu từ dưới chân bạn!

Câu nói đầy biểu dụ trong hàm ý của triết học Phật giáo đã cho tôi một gợi ý: nếu Phật đã cho bạn manh mối về một Niết bàn mà chính
bạn sẽ đi tới, chứng ngộ, gặp gõ̃, sao bạn không nghĩ tiếp, trong mỗi con người đều có một Đức Phật - chỉ có điều, bạn có dành cái phần mang phẩm chất Phật tâm của bạn để ứng xử, để làm hiển hiện Đức Phật trong người khác không?

Đây chính là cơ sở để tôi tin rằng, còn có rất nhiều thầy cô giáo tâm huyết, yêu nghề, yêu trẻ chung quanh bạn, là Người Thầy quan trọng của con bạn, chỉ có điều, bạn đã khiến những phẩm chất tuyệt vời ấy có cơ hội phát lộ, thể hiện hay không?

Dừng than vãn và bắt đầu hành động một cách cá nhân, tích cực, chuyển hóa thái độ, cách nhìn, cách nghĩ từ bạn đến những cá nhân, con người cụ thể như thầy giáo, cô giáo của con bạn.

Đừng mặc định, ấn định những thành kiến, định kiến nào cả, hãy quan tâm, hãy lắng nghe, hãy thấu hiểu với tư cách hoàn toàn cá nhân, bạn sẽ nhận ra, cha mẹ và thầy cô đều có khao khát giống nhau, nỗi đau đáu khắc khoải giống nhau, những lo toan giống nhau. Và vì thế, bạn và thầy cô giáo của con cái có co hội chia sé, thấu hiểu, cảm thông và hỗ trợ cho nhau, trong quá trình nuôi và dạy đứa trẻ nên người.

## © TİNH HUỐNG

Quy định cỡ chũ viết cho trẻ tập viêt là một quy định có chiêu hướng bao hành tâm lý và súc khỏe trẻ!

Khi Minh Khuê học lớp 1, tôi là người luyện chữ cho con. Quy định bắt buộc của bộ Giáo Dục về mẫu chữ như sau: Chữ viết thẳng, không có râu, chữ $h, b, k, 1$.. kéo lên 2,5 ly, chữ $g$ y $q, p$ đưa xuống $1,5 \mathrm{ly}$, các chữ cái o 0 a ă... phải nằm trọn trong một ô vuông. Như vậy, nghĩa là con gái tôi sẽ viết tiếng Việt khác với tiếng Việt mà tôi được học thuở bé.

Và, tôi đã dành một buối ngồi tập chép theo mẫu chữ của Bộ yêu cầu. Do chữ cái theo mẫu cải tiến không có râu và các nét rời rạc, nên khi viết, năng lượng cổ tay, cánh tay, ngón tay bị gồng cứng vì luôn luôn trong tình trạng phải kìm hãm, không có quán tính. Chữ viết yêu cầu thẳng đứng, lại càng làm cho năng lượng bị nén,
bức bối. Nét kéo lên 2,5 ly, nét kéo xuống 1,5 ly khiến cho mắt và trí não luôn phải trong tình trạng căng thẳng để điều chỉnh, căn chỉnh, áng chừng, sao cho đúng cái khoảng 0,5 vô duyên, tốn kém sức lực, mệt mỏi trí não và tổn hại thần kinh.

Sau khi thực hành viết 1 trang tập chép theo yêu cầu mẫu chữ tiếng Việt chuẩn của Bộ Giáo dục, tôi cảm thấy mất quá nhiều năng lượng. Toàn thân gồng cứng, cánh tay, bàn tay, ngón tay mỏi, tê cứng, mắt mỏi vì căng thẳng để căn chỉnh dòng liên tục.

Một cảm xúc nối giận, phẫn uất trào lên! Quả là vô nhân đạo, khi những người không từng thực hành ngồi viết chính tả, tập chép như các cháu nhỏ, lại nghĩ ra một "cải tiến" tăm tối, thụt lùi... vừa làm xấu chữ Việt, vừa mắc tội bạo hành tàn nhẫn với trẻ nhỏ.

Nghĩ là làm, tôi quyết định dạy con viết chữ Việt theo mẫu chữ La tin cổ điển, chữ có râu, các nét phẩy có nét thanh có nét đậm, đầy cảm hứng, sáng tạo, ngẫu hứng và có độ nghiêng vừa. Tôi cho phép con gái kéo lên 3 ly và kéo xuống 2 ly với những nét cần như thế. Với kiểu chữ nghiêng liền nét, kết nối, nên tay viết được buông lỏng, cử động viết được liên tục, uyển chuyển theo đà, hơn thế, năng lượng không bị kìm hãm đột ngột, tạo nên nét chữ mềm mại, đẹp cân đối, hài hòa và đặc biệt, giúp cho học sinh viết được nhanh mà không bị run, mỏi tay.

Đến bây giờ, chữ của Minh Khuê vẫn rất đẹp, cổ điển, mềm mại.
Việc viết chữ đẹp, rõ ràng và nhanh có tác dụng làm tăng cao hiệu suất học tập của học trò, nhất là vào giai đoạn phổ thông từ lớp 9-12. Tuy nhiên, để có được năng lực viết chữ nhanh mà đẹp cho Minh Khuê, ngay khi vào lớp 1, tôi đã phải nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với cô giáo, thuyết phục cô vè̀ những bất cập của mẫu chữ quy định mà Bộ Giáo dục lúc ấy đưa ra.

Tôi thuyết phục cô bằng cả thực hành, chứng minh khoa học và cả tấm lòng thương yêu tré.

Cuối cùng, cô giáo cũng thú thật rằng, bản thân các cô cũng bất bình lắm, cũng mệt mỏi lắm trước những quy định như rơi từ trên
trời xuống, nhưng không thể làm trái quy định vì cô là giáo chức, là công chức nhà nước!

Như vậy là tôi đã tìm được sự đồng lòng, đồng thuận của cô giáo, tuy không thể chính thức. Nhưng sự thấu hiểu đã giúp cô và tôi có được một giải pháp hiệu quả, đảm bảo cho đứa trẻ được phát triển tốt nhất, khoa học và nhân ái.

Trong mỗi người thầy, người cô đều có những phần cha mẹ, vì thế, tôi luôn nỗ lực biểu đạt, cởi mở bằng một tấm lòng khiêm nhường chân thật, sự cầu thị. Do đó, từ khi Minh Khuê học mẫu giáo, lớp 1 đến hết lớp 12, bao giờ tôi cũng rất cố gắng nỗ lực kết nối với các thầy cô, biểu đạt tấm lòng tôn kính nhất mực, không gọn sự đánh giá, phán xét đầy màu sắc đổ lỗi nào.

Chính tinh thần đó khiến cho Minh Khuê luôn có cái nhìn công bằng, tôn kính và thấu hiểu với các thầy cô của mình, luôn tìm thấy điều đáng học ở bất cứ thầy cô nào và để lại tình cảm trìu mến với tất cả những thầy cô đã từng dạy dỗ Minh Khuê.

Thế đấy, cuộc sỗng vẫn trôi, dù bạn có thái độ thế nào! Buồn vui, yêu ghét, bực bội, thì thái độ ấy chỉ ảnh hưởng đến chính chất lượng cuộc sống của bạn mà thôi.

Muốn chuyển hóa điều tiêu cực, hãy bắt đầu từ chính trái tim mình, hãy nhìn theo cách nhìn chủ động, dấn thân, nỗ lực, thì tâm bạn có Phật, và bạn sẽ nhận ra Phật hiển hiện trước mặt trong hình tướng những con người bình dị, những Người Thầy của đứa trẻ mà bạn dành cả đời để yêu thương!

## Thầy cô + gia sư + Minh Khuê tạo nên vòng kết nối quyền biến

Dần dần, những người thầy cô đã từng, đang dạy Minh Khuê, những anh chị gia sư đáng mến, tạo thành một vòng kết nối quyền biến rất huyèn diệu.

Từng cá nhân thầy cô và Minh Khuê và người mẹ trở thành những mắt xích hùnh tam giác nối lại với nhau, lan tỏa đến cả những quan hệ sâu sắc hơn, như gia đình, những người cùng chí
hướng... tạo nên một vòng kết nôi những mối quan hệ bền vững, tin cậy, bồi đắp cho nhau sự hiểu biết, kiến thức, quan điểm, đầy cởi mở và tin cậy.

Sau này, tôi được con gái thuật lại lời Hiệu trưởng trường Harvard đã nói, ý rằng: Trường Harvard không chỉ là một vương quốc, cường quốc của tri thức nhân loại, mà nơi đây, còn tạo ra cho các bạn trẻ những vòng kết nôi quyền biến nhất thế giới.

Vòng kết nôit, yêu thuoong và quyền biến là điều tôi đã làm được cho con - là cách mà tôi đồng hành cùng Minh Khuê, thật thú vị vì có nhiều sự trùng hợp với triết lý về giáo dục và nhân lực của Đại học Harvard.

## Nguyên tắc chọn trường cho con gái

Cấp Một: Trẻ có xu hướng tôn kính cô giáo nhất mực, tin yêu cô giáo nhất mực, do đó có hai yếu tố bạn cần ưu tiên lựa chọn:

* Trường gần để đảm bảo đứa trẻ lúc này dưới 10 tuổi, sức đề kháng chưa thật bền vững, do đó không nên chọn trường quá xa cho trẻ, nhất là mùa đông lạnh rét;
* Trường nào cũng có cô giáo tâm huyết nên cố gắng chọn cô giáo chủ nhiệm, đồng thời người mẹ chủ động tạo lập một vòng kêt nôit, thấu hiểu, cảm thông, khiêm nhường, cầu thị để đứa trẻ có cảm giác an ổn và hứng thú học tập, vui chơi trong một vòng kết nối tin cậy.

Cấp Hai: Trẻ có xu hướng đặc biệt quan tâm đến quan hệ bạn bè, có nhu cầu được bạn bè thừa nhận, do đó về mặt tâm lý, chúng sẵn sàng làm tất cả để bênh vực, che chắn cho bạn bè, vì bản thân chúng không bao giờ muốn bị đẩy ra khỏi cộng đồng bạn bè, thậm chí rất sợ bạn bè cô lập. Do đó, cha mẹ phải thận trọng, nên ưu tiên chọn trường có môi trường bạn bè, quan hệ và nền tảng gia đình bạn bè tốt.

Chọn cô giáo chủ nhiệm yêu nghề, có kinh nghiệm và nhiệt tình. Bản thân cha mẹ nên chủ động tạo vòng kết nôî mạnh với cô giáo và
các phụ huynh cùng chí hướng để chia sé, thấu hiểu và luôn tỏ lòng tôn kính đúng mực, tôn trọng năng lực nghề nghiệp của cô, cũng như kinh nghiệm giảng dạy của cô, khiến cô giáo cảm nhận sự ấm áp, đồng thuận, không đối kháng, xung đột trong quan hệ thầy cô + học sinh + phụ huynh.

Cấp Ba: Trẻ đã vào tuổi vị thành niên, có chính kiến và thường bảo thủ với những hiểu biết mà trẻ nghĩ rằng đó là tất cả chân lý. Nên ở lứa tuổi này, chúng thường có nhưng biểu hiện của sự cực đoan bất tuân, như là một cách thể hiện sự trưởng thành về nhận thức. Tuy nhiên, chúng đặc biệt tôn kính những thầy cô có khả năng cảm hóa, khiến chúng tâm phục khẩu phục.

Do đó, cha mẹ cần hết sức quan tâm đến vòng kết nối mạnh với thầy cô giáo và với phụ huynh cùng chí hướng, tạo nên một môi trường đồng thuận không chia cắt, bất đồng giữa thầy cô và cha me, giúp cho đứa trẻ không bị bối rối vì trở thành kẻ đứng giữa các mối xung đột về quan điểm.

## * Kết luận:

Trong cuộc sống, chúng ta luôn có xu hướng "lựa chọn". Những lựa chọn mang yếu tố con người như là việc chọn nhân lực, thầy cô là những lựa chọn khó khăn, có tính phụ thuộc lẫn nhau, tương tác hỗ trọ̣ lẫn nhau và không đảm bảo chắc chắn tính hiệu quả như bạn kỳ vọng, nếu nó không được dựa trên một tinh thần khiêm nhường, cầu thị và tỉnh táo.

Do đó, điều quan trọng hơn cả là thay đổi tâm thế của cha mẹ, để chủ động nhận thấy những phẩm chất tốt đẹp từ những Người Thầy bình dị xung quanh.

Khi mà bạn chủ động mang đến mối quan hệ một tinh thần chân thành, khiêm nhường, cầu thị, thì có nghĩa là bạn đã khai mở một tiềm năng về sự hứng thú, cũng như một tinh thần hướng thượng cho tất cả những ai trong vòng kết nôit quyền biến của bạn, trong đó đặc biệt là vai trò của thầy cô và những anh chị gia sư của con bạn.

Bạn muốn tôi gọ̣i ý về quan điểm chọn thầy cô, cũng có thể bạn chưa thật hài lòng về câu trả lời. Tuy nhiên, nếu bạn suy ngẫm, bạn sẽ thấy đó là một thái độ khoa học và từ ái, khoan hòa.

Một khi, đứa tré của bạn được chăm sóc để nội lực và nội tâm đủ mạnh, thì con đường bạn ấy đi, chắc chắn sẽ gặp gã một cách tư nhiên nhũng Người Thằy tận tâm và bác ái. Đấy là nhân duyên của tuệ giác.

## Mẹo để bạn có thể chọn gia sư tốt cho con ở cấp Một và cấp Hai

Bạn có thể vào thẳng trường sư phạm và lựa chọn những sinh viên từ năm thứ hai đến hết năm ba tại các khoa có thế mạnh đặc biệt như: Khoa Tiểu học, khoa Toán. Đó là những sinh viên được đào tạo bài bản về năng lực sư phạm, trẻ trung, yêu nghề và có nhu cầu dấn thân. Do đó, cách các bạn tiếp cận những đứa trẻ dưới 15 tuổi là rất phù hợp.

Chọn gia sư cho con, không có nghĩa là bạn giao phó cho họ việc huớng dẫn và dạy con bạn, mà bạn luôn nắm quyền chủ động trong việc rà soát lại giáo trình hàng ngày, để hỗ trợ cho các bạn gia sư những hiểu biết về tình hình học tập tại lớp, cá tính, cũng như nhược điểm của con mình.

Gia sư vẫn chỉ là những bạn trẻ, chưa có kinh nghiệm, không dễ dàng có được sự tôn kính của đứa trẻ, nếu đứa trẻ không nhìn thấy sự chủ động kết nối chặt chẽ, tôn kính của bạn đối với gia sư.

Cấp Ba: Bạn có thể chọn gia sư tại các ngôi trường đại học khác nhau, cũng theo cách là bạn tự đến trường để tìm, vì lúc này, bên cạnh việc hướng dẫn cho đứa trẻ học, thì gia sư còn là một người bạn của đứa trẻ. Nếu bạn và gia sư tạo lập được mối quan hệ tốt, đồng thuận, tôn trọng, họ có thể giúp bạn trao những thông điệp về tuối đang lớn đến con bạn một cách tự nhiên, hiệu quả không ngờ.

## Mẹ cũng đang trưởng thành!

Bước sang tuổi 18, con đã cất cánh đúng như quy luật xã hội và đúng với nghĩa thực chất của từ "cất cánh". Ở một mức độ nào đó, con cái lúc này đã độc lập tương đối lớn với cha mẹ về tư tưởng, hiểu biết, tài chính cá nhân, những quan điểm về nhìn nhận xã hội và lối sống!

18 tuổi - các bạn trẻ háo hức gia nhập trọn vẹn vào đời sống xã hội với mọi thách thức và quyền bình đẳng "người lớn".

Xã hội và cha mẹ gọi đó là tuổi trưởng thành! Và, bạn trẻ nào trưởng thành đúng độ thì đó là thành công của cả cha mẹ và cá nhân bạn trẻ đó, là thành quả của suốt một hành trình dài 18 năm trau dồi và nỗ lực.

Điều lạ, là trong khi chúng ta nói đến sự trưởng thành của các bạn trẻ lại dường như quên nhắc đến việc cha mẹ cũng cần trưởng thành trong nhận thức, để việc con cái trưởng thành không để lại cú sốc hay tổn thương nào về tình cảm, xung đột gay gắt với con cái về lối sống và tư duy mà ngược lại.

Cha mẹ cần trưởng thành để mối quan hệ với con cái lúc này càng trở nên gắn bó và tin cậy trên một bình diện cao hơn, bình đẳng hơn, dân chủ hơn và mang tính hỗ trợ lẫn nhau.

Sự trưởng thành của cha mẹ khi con cất cánh là gì, với tôi đơn giản lắm, đó là sự nỗ lực giã từ "cái tôi trong vai trò người mẹ người dẫn dắt" để trở thành người bạn khiêm nhường thông thái, tập rèn tính nhẫn nại, biết lắng nghe, biết đón nhận cái khác biệt, trong một tinh thần cởi mở, bao dung cần thiết.

Sự trưởng thành của cha mẹ khi con cất cánh là phải nhận biết sâu sắc điều quan trọng rằng, hai giá trị "trải nghiệm" và "kinh nghiệm" không đối lập nhau mà có sự vun đắp cho nhau.

Tuổi trẻ tràn đầy trải nghiệm nên tươi mới, sinh động, háo hức, mạo hiểm và sáng tạo nhưng không tránh khỏi những non nớt, sai lầm nào đó. Đôi khi, trả giá cho sai lầm là cần thiết, bởi từ trải nghiệm sai lầm bạn trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn những giá trị của kinh nghiệm được truyền lại từ cha mẹ!

Cha mẹ là những pho sách sống về kinh nghiệm đã từng trải. Nỗ lực "kể lại" cho con cái nghe những kinh nghiệm được trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là xương máu đời mình, nhưng không nên theo cách áp đặt các bạn trẻ về một khuôn mẫu lý tưởng nào đó, mà chỉ đon thuần là một gọi ý quý báu mang tính quy luật đời sống, để bạn trẻ tham chiếu trong những trải nghiệm cuộc đời.

Dù bạn muốn hay không, thời gian vẫn trôi, tuổi sinh học tỷ lệ thuận với tháng năm. Với các bậc cha mẹ, khi con trưởng thành, nhiều người bỗng thấy - tệ hơn, đó là tự cho phép mình - già nua, lạc hậu, cũ kỹ, hoặc cảm giác mất vai trò. Điều này đúng, nếu bạn không tiếp tục trưởng thành! Được các bạn trẻ coi mình như một người bạn - ấy là bạn đang trưởng thành, cấp tiễn, trẻ trung. Vì tuổi trẻ luôn luôn là đại diện của thời đại và nếu bạn vẫn có khả năng đi cùng tuổi trẻ, bạn chưa bao giờ già cỗi, dù tuổi bạn là bao nhiêu!




[^0]:    ${ }^{1}$ Trong tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo, thú Sáu ngày 13 bị coi là ngày đen tối, không tốt lành!

    2 "Cá chép vượt vũ môn" - hình ảnh lấy cảm hứng từ tự nhiên về loài cá vượt ngược thác (từ chân thác nhảy lên đỉnh thác) để biểu dụ cho một cú nhảy vượt ngưỡng có ý nghĩa "chuyển lượng thành chất", cú nhảy mang tính quyết định một hướng đi trong cuộc đời. Trong tập quán người Việt, câu thành ngữ "cá chép vượt vũ môn" được dùng để diễn tả những thí sinh đoạt ngôi vị đại đăng khoa trong thi cử.

[^1]:    ${ }^{1}$ Hiện tượng mà hiện nay tại Việt Nam thường đánh đồng với hội chứng tự kỷ hiếm gặp.

[^2]:    ${ }^{1}$ IVY-League: nhóm tám trường đại học và viện đại học thành viên có triết lý giáo dục, chất lượng đào tạo và nguồn tài chính đóng góp hàng đầu nước Mỹ.

[^3]:    ${ }^{1}$ Khi cơ thể thành niên, hoạt động của tuyến yên mạnh mẽ hơn, theo đó hormone sinh sản, hormone giới tính tiết ra nhiều hơn, khiến các bộ phận này có màu sậm đặc trưng.

[^4]:    ${ }^{1}$ Những triệu chứng diễn ra ở cơ thể bé gái trong thời kỳ rụng trứng: Về thể trạng: co rút nhẹ (đặc biệt là những ngày trước khi chu kỳ và vài ngày đầu tiên của kỳ kinh); đau đầu nhẹ; tăng mụn trứng cá; căng ngực; khó ngủ; đầy hơi. Về tâm trạng: Thèm ăn; nhạy cảm về tình cảm, dễ thay đổi tâm trạng; cảm thấy bứt rứt khó chịu;

[^5]:    ${ }^{1}$ Đây là những dòng thư của Minh Khuê viết cho mẹ trong Ngày của Mẹ - Chủ nhật ngày 11 tháng 5, năm 2014.

