**12 TIỂU PHẨM PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CHO NGƯỜI DÂN Ở NÔNG THÔN**

***------***

***Tiểu phẩm 01:* HỢP TÌNH, HỢP LÝ**

Thấy ông Việt đang một mình loay hoay dựng xe tháo chậu mai vừa mua ở chợ Tết để bưng vào nhà. Anh Toàn (con trai ông Hồng, bà Ngọc) đôn đả chạy lại hỏi thăm:

- Tết này nhà mình chơi quất hả bác ? Chậu quất đẹp quá bác ạ, có quả to, quả nhỏ, có cả hoa, cả nụ thế này thì sang năm nhà mình nhiều lộc lắm đây ! Bác cứ vào nhà chọn chỗ đi, để đấy cháu bê vào cho.

Ông Việt thấy thế liền cười nói:

- Được thế thì còn gì bằng. Tôi đang định gọi bà nó với con Hiền ra phụ giúp, chứ chưa biết bê vào thế nào đây. May mà gặp cậu. Cậu giúp thôi nhé !

Anh Toàn thấy có cơ hội ghi điểm với ông Việt trong bụng mừng thầm:

- Vâng. Bác cứ để cháu. Khỏi phải phiền đến bác gái và em Hiền. Bác chỉ cần chỉ chỗ, chuyện này cánh thanh niên bọn cháu, nháy mắt là xong thôi mà bá.

Chả nhà ông Việt, bà Hoa có cô con gái tên là Hiền, xinh xắn, ngoan ngoãn, học hành đàng và hiện đang là giáo viên dạy ở trường cấp 2 của tỉnh. Mấy năm nay, làng trên xóm dưới cũng có vài đám đến hỏi, ông Việt, bà Hoa xem chừng cũng sốt ruột mong con gái lấy chồng nên thỉnh thoảng hỏi dò ý chị Hiền, nhưng thấy chị chẳng mặn mà và lấy lý do còn trẻ, lại vừa về nhận công tác nên chưa tiện lấy chồng, sinh con. Vì vậy, ông Việt, bà Hoa chỉ biết nén lòng chờ đợi, rồi thỉnh thoảng nhắc khéo con gái chuyện lập gia đình. Còn anh Toàn là hàng xóm với nhà ông Việt, bà Hoa và từ lâu cũng có để ý đến chị Hiền, con gái của ông bà.

 Lúc ông Việt đang loay hoay sắp xếp lại bộ bàn ghế thì anh Toàn kệ lệ bê chậu mai vào. Bà Hoa từ dưới nhà đi lên thấy thế liền nói:

- Toàn đấy à. Có nặng không, vất vả quá. May mà có cháu, chứ bác đã bảo bác trai rồi, Tết nhất phiên phiến thôi cứ mua cái cây to đùng về chơi có mấy ngày Tết rồi lại bỏ, uổng tiền lắm.

Ông Việt trong nhà nói vọng ra:

- Bà thì biết cái gì. Tết nhất nhà cửa nó phải có không khí chứ. Thời buổi này ăn uống không cần bày vẽ cầu kỳ, nhưng Tết thì kiểu gì cũng phải có cành đào, cây quất để khách khứa đến còn nhìn vào chứ lị.

Anh Toàn vừa đặt chậu quất xuống vừa hùa theo ông Việt để lấy lòng:

 - Bác trai nói phải đấy ạ. Cháu thấy ngày Tết nhà có cành đào, cây quất, nồi bánh chưng nó cũng ấm cúng hẳn lên đấy hai bác ạ.

Bà Hoa nói thì nói thế thôi, chứ bà cũng chẳng có ý gì nên cầm mấy món đồ đi xuống bếp, để mặc cho ông Việt và anh Toàn loay hoay với chậu quất.

Sau một hồi ngắm nghía các góc nhà, ông Việt kết luận chắc nịch:

- Toàn ơi! Bác cháu mình đẩy lùi cái bàn này ra một chút rồi để chậu quất vào góc đó.

Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào góc cài bàn uống nước tiếp khách của gia đình. Anh Toàn nhanh nhảu chạy tới, hai bác cháu mỗi người một bên kéo cái bàn xê ra một khoảng. Rồi anh Toàn lại nhanh nhẹn bưng chậu quất để vào khoảng trống mà ông Việt vừa chỉ. Ông Việt ngắm nghía tổng thể vị trí sau khi đặt chậu quất vào liền gật gù, ra điều ứng ý lắm. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, anh Toàn có chút mừng thầm trong bụng và đã lấy lòng được ông Việt.

Thấy cũng đã xong việc, ông Việt kéo ghế mời anh Toàn ngồi lại pha ấm trà nói chuyện. Anh Toàn chỉ chờ có thế liền nói:

- Tết nhất là phải có trà ngon. Bác chờ cháu một chút, hôm trước cháu vừa được anh bạn người Thái Nguyên tặng cân chè đặc sản, để cháu biếu bác uống Tết.

Ông Việt đặt phích nước xuống, chưa kịp nói gì thì anh Toàn đã đi nhanh ra cửa. Một lúc sau, trên tay anh Toàn không chỉ có cân chè mà còn có cả mấy gói thuốc lào và can rượu quê, anh vừa đặt vào tay ông Việt vừa nói:

- Cháu là cháu biết bác thích trà đặc và thuốc lào. Tết nhất cháu chả có gì, cháu có cân chè với ít thuốc để bác dùng, còn rượu thì để bác tiếp khách ạ !

Ông Việt cười lớn:

- Cậu đúng là…Thôi tôi xin. Anh chu đáo quá…Thế ý anh là thế nào đấy hả ?!!!

Anh Toàn nghe đến đây thì bất ngờ chột dạ, dường như những việc anh làm đã không qua khỏi mắt của ông Việt. Anh gãi đầu, lắp bắp:

- Dạ không có gì ạ. Cháu chỉ muốn gửi bác chút quà Tết thôi ạ.

Ông Việt tiếp lời:

- Nhát như cậu thì làm sao mà tán được con Hiền nhà tôi chứ.

Anh Toàn bị bắt trúng tim đen nên chỉ ngối đó ấp úng dạ vâng. Ông Việt nói tiếp:

- Bác và bố cháu ngày xưa từ nhỏ cũng là bạn học. Lớn lên đều nhập ngũ đi chiều trường cùng ngày, được phân vào cùng một đơn vị đi B. Hai thằng thân nhau lắm, nhận được thư ở nhà gửi đều đọc chung. Năm ấy khi biết bác gái sinh em Hiền là con gái, bố cháu đã bảo sau này nhất định bác và bố cháu phải làm thông gia. Nhưng chiến tranh quá tàn nhẫn, đại đội của bố cháu hy sinh trong một trận ném bom của địch 3 tháng sau đó.

Nói đến đây, ông Việt quay sang nhìn anh Toàn mắt như trùng xuống và nói tiếp:

- Bác biết cháu để ý cái Hiền nhà bác lâu rồi. Bác cũng có kể lại với bác gái mong muốn của bố cháu ngày xưa. Thấy cháu tư cách đàng hoàng, nhà cửa gần gũi, lại có tình cảm với em Hiền nên bác gái cũng không có gì phản đối cả.

Anh Toàn nghe thấy vậy trong bụng nghe chừng phấn khởi lắm. Ông Việt nói tiếp:

- Hai bác thì giờ cũng đã có tuổi, cũng sốt ruột việc của em nó nên vừa rồi, trước hôm giỗ bố cháu, bác và bác gái có qua nhà cháu thắp hương. Nhân tiện mẹ cháu chia sẻ lo lắng về chuyện lập gia đình của cháu, hai bác cũng kể lại mong muốn của bố cháu. Và quan điểm của hai bác là ủng hộ 2 đứa đến với nhau. Điều này vừa đúng theo tâm nguyện của bố cháu, cũng vừa là mong muốn của hai bác muốn em Hiền sớm ổn định chuyện gia đình. Mà các bác có mỗi mình Hiền nên cũng không muốn nó lấy chồng xa.

Anh Toàn nghe vậy liền hỏi:

- Vậy ý mẹ cháu thế nào ạ ?

Ông Việt nói tiếp:

- Mẹ cháu mặc dù rất mong Hiền về làm dâu nhà cháu. Nhưng cũng dặn 2 bác, nếu có giúp đỡ, tác động thì cũng phải tôn trọng quyết định của 2 đứa. Không thể để mong muốn của bố cháu và của các bác lại thành “gành nặng” để các cháu phải “trả nợ”. Vì dù sao, hạnh phúc sau này cũng là của 2 đứa, cả mẹ cháu và 2 bác đều nhất trí không thể dùng quyền làm cha làm mẹ mà ép buộc việc này được. Vì vậy, yên tâm rồi thì cố gắng nhiều lên nhé.

Nhận được sự động viên của “nhạc phụ”, anh Toàn cảm thấy phấn trấn hơn hẳn. Còn ông Toàn thì cười:

- Chúng tôi giờ chỉ giúp cậu được đến vậy thôi. Phần còn lại là ở cậu. Can thiệp hơn nữa là chúng tôi vi phạm pháp luật đấy cậu ạ ?

Anh Toàn ngạc nhiên hỏi:

* Tại sao lại vi phạm pháp luật ạ ?

Ông Toàn cười lớn:

- Chiểu theo pháp luật thì “việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định” (*điểm b, Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình*), chúng tôi mà can thiệp hơn nữa thì có đúng là vi phạm pháp luật không ?!

Anh Việt cũng cười lớn và xin phép ra về. Với những “đồng minh” như vậy, anh Toàn hoàn toàn tự tin là việc của anh và Hiền sẽ có kết thúc viên mãn.

***Tiểu phẩm 02:*** **CÁI KIM TRONG BỌC**

Chị Vân nước mắt lưng chòng, đẩy cửa nhà ông Bình, bà Ngọc (bố mẹ để của Vân) bước vào, thả va ly quần áo xuống đất rồi ôm mặt chạy vào phòng. Bà Ngọc (mẹ Vân) thấy vậy cũng liền theo Trong phòng, Vân ôm và bàn Ngọc và nói:

Mẹ ơi. Con bị lừa rồi mẹ ơi. Nhà mình bị lừa hết rồi em ơi !

Bà Ngọc chẳng hiểu gì ngơ ngác hỏi lại:

- Sao lại bị lừa. Ai lừa ? mà lừa cái gì?. Có gì cứ từ từ nói mẹ nghe nào ?

Chị Vân nói với giọng ẫm ức:

- Trông hiền lành, tử tế vậy chứ đàn ông toàn một lũ Sở Khanh. Lúc yêu thì thề nọ thể kia. Hóa ra cũng chỉ là lừa dối. Đúng là cái thứ tệ bạc.

 Bà Ngọc để cô Vân nức nở một lúc cho nguôi ngoai, rồi hỏi:

- Rồi, bây giờ làm sao nào, kể mẹ nghe xem có chuyện gì nào.

Chị Vân chậm dãi nói:

- Mẹ ạ. Chồng con dạo này chán quá, từ ngày làm ăm xa xút thì suốt ngày rượu chè bê tha ở ngoài rồi về nhà quát tháo, to tiếng với con. Mấy lần còn định “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với con nhưng may có mấy bác hàng xóm sang can nếu không cũng chưa biết thế nào !!!

Bà Ngọc hỏi lại:

- Sao lại thế được nhỉ ? Thằng Phúc (chồng cô Vân) trước đây có thế đâu. Cũng vì hiền lành, chịu thương chịu khó lại thương con thật lòng nên bố mẹ mới ưng và gả con cho nó. Ban đầu hai vợ chồng chúng mày mới cưới chưa có vốn làm ăn, bố mẹ cũng đã giúp đỡ để có cái cửa hàng nhỏ nhỏ kiếm đồng ra đồng vào. Mẹ thấy Phúc nó cũng chí thú lắm. Làm sao bây giờ lại đổ đốn như thế được chứ !!!

Chị Vân nói tiếp:

- Đấy vậy nên mới bị lừa. Giờ thì gia đình mình mặt mo rồi mẹ ạ.

Thấy bà Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì, nên cô Vân giải thích:

- Tuần trước con có nhận được một cuộc gọi điện thoại từ số lạ gọi tới, tự xung là Hoa, người cùng làng với anh Phúc. Chị Hoa và anh Phúc trước đây mạc dù chưa cưới nhưng đã sống với nhau như vợ chồng và hiện tại đã có một cô con gái. Mấy năm nay anh Phúc lên thành phố làm ăn thỉnh thoảng vẫn về thăm hai mẹ con. Gần đây có người nói anh Phúc đã cưới vợ trên thành phố và cho chị Hoa số điện thoại nơi còn làm việc. Chị ấy đã gọi đến đó và được cơ quan cho số điện thoại của con. Và chị ấy đã gọi cho con để xác minh thông tin về chồng con.

Bà Ngọc lúc này mới trợn tròn mắt:

- Thật không ? Làm sao có chuyện tày đình thế này được ? Con đã hỏi kỹ thưa ? Biết đâu kẻ xấu muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình con thì sao ?

Chị Vân điềm tĩnh đáp:

- Lúc đầu con cũng nghĩ như mẹ. Con không tin. Mặc dù con không nghe máy, nhưng ngày nào chị ấy cũng gọi cho con đến vài cuộc. Thậm chí, cách đây mấy hôm, chị ấy kết bạn zalo và gửi cho con một loạt hình ảnh chụp của chị với anh Phúc và con gái. Lúc đó thì con không thể nào không tin được nữa mẹ ạ.

Bà Ngọc liền hỏi:

Con biết vậy, tại sao bây giờ mới nói với mẹ ? Bây giờ còn định thế nào ?

Chị Vân vòng tay qua ôm bà Ngọc nói:

- Lúc biết chắc chắn anh Phúc đã có con ở quê. Con cũng đã chủ động gọi điện lại cho chị Hoa để tìm hiểu thì nhận thấy chị Hoa là người tốt, vì kinh tế nên mới để anh Phúc lên thành phố kiếm việc tốt hơn, trang trải kinh tế gia đình. Dạo gần đây, do làm ăn khó khăn, không thấy anh Phúc về thăm như trước, gọi điện thì anh Phúc cũng chỉ trả lời ậm ừ nên chị ấy mới sốt ruột hỏi dò thì chuyện này mới vỡ lở. Con cũng đã về tận quê để xác minh lại những gì chị Hoa nói. Hóa ra đúng là anh Phúc lừa con và cả nhà mình mẹ ạ. Và con quyết định rồi, con và anh Phúc sẽ chia tay mẹ ạ.

Ông Bình đứng ngoài cửa phòng cũng đã nghe thấy hết và bây giờ mới bước vào lên tiếng:

- Nãy giờ bố đứng ngoài nghe thấy hết rồi. Nếu đúng sự thật là như vậy và con đã về tận nơi tìm hiểu ngọn ngành thì bố ủng hộ quyết định của con. Vì dù sao, chị Hoa và con chị ấy cũng không có lỗi, cũng là nạn nhân của sự vụ này. Mình không thể ích kỷ mà cướp đi hạnh phúc của người ta được. Như thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa. Còn thằng Phúc, chồng con phạm lỗi gì thì cứ để pháp luật xử lý. Gia đình này cũng không chấp nhận loại người như nó nữa.

Ông Bình vừa ngắt lời thì bà Ngọc nói:

- Bố con nói đúng đấy. Mặc dù không muốn, nhưng mẹ ủng hộ quyết định của con. Gia đình mình không thể chấp nhận thằng Phúc làm những việc như vậy được.

Lúc này, anh Phúc người toàn mùi rượu bất chợt từ đâu đẩy cửa bước vào, không nói không rằng nắm tay chị Vân lôi xềnh xệch về, miệng hét lớn:

- Cô sang đây làm gì ? về nhà ngay. Ai cho cô sang đây nói xấu chồng con. Ở đâu cái thói tự tiện bỏ về nhà bố mẹ đẻ thế hả ?

Chị Vân lúc này vừa giãy dụa chống cự vừa hét lên:

* Anh buông tôi ra. Anh không phải chồng thôi…

Anh Phúc trợn mắt lên hỏi:

* Cô vừa nói cái gì ? Cố bảo ai không phải chồng cô ?

Chị Vân nói:

- Tôi nói anh đấy. Anh không phải chồng tôi. Chị Hoa nói hết với tôi cả rồi. Tôi cũng đã về quê anh để xác minh và đã gặp chị Hoa và cháu Vi con gái anh. Anh còn gì để nói không ? Anh lừa gạt tôi, lừa gạt gia đình tôi. Anh xem anh có đáng mặt đàn ông không ?

Lúc này ông Bình mới lên tiếng:

- Anh Phúc. Chuyện này là như thế nào đây anh Phúc. Gia đình chúng tôi tin tưởng, yêu thương anh mà anh lại nỡ đối xử với chúng tôi như thế này sao. Anh đã có gia đình dưới quê rồi sao lại còn lừa con Vân, lừa cả chúng tôi nữa. Sao anh ích kỷ vậy, anh chỉ biết sống cho mình thôi à ?!!!

Anh Phúc lúc này mới buông tay chị Vân, cúi đầu nói:

- Con xin lỗi bố mẹ. Anh xin lỗi em. Lỗi do con, lúc trước từ quê lên được bố mẹ giúp đỡ con cũng biết ơn vô cùng. Sau thời gian qua lại nhà mình, con biết Vân có cảm tình với con nên con đã có ý định bỏ để làm dể nhà mình. Sau này khi sự đã rồi, con và Vân có con thì con sẽ chia tay Hoa và nhận lỗi với bố mẹ và Vân. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại bị Vân phát hiện sớm quá. Thực sự con rất yên Vân và mong được bố mẹ và vợ chấp nhận.

Chị Vân liền lên tiếng:

- Sao anh nghĩ đơn giản thế. Sao anh chỉ nghĩ đến bản thân vậy. Anh không biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra à. Tôi và gia đình này không chấp nhận người như anh đâu. Tôi quyết định rồi, tôi và anh sẽ chia tay.

Anh Phúc gào lên:

- Chia tay là chia tay thế nào ? Ai cho phép cô chia tay ? Chúng ta vẫn là vợ chồng. Cô Hoa kia và anh có cưới xin gì đâu ? Em vẫn là vợ chính thức của anh đấy chứ.

Chị Vân nghiêm nghị nói:

- Việc anh và chị Hoa không có đăng ký kết hôn là việc của hai anh chị. Nhưng việc anh lừa dối tôi và gia đình để có lỗi với chị Hoa và cháu Vi thì tôi và gia đình tôi không thể chấp nhận được.

Anh Phúc thách thức:

- Tôi thách cô làm được đấy. Vì theo tôi được biết để tiến hành ly hôn cần phải có sự đồng ý của cả 2 bên. Còn tôi không chấp nhận đấy. Để xem cô làm được không !

Chị Vân cười nhạt và nói:

- Anh yên tâm, tôi cũng đã tìm hiểu rất kỹ về việc này. Theo Luật Hôn nhân và gia đình quy định “*Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp*” (***Khoản 1 Điều 10***). Việc này tôi làm được, không cần đến anh.

Anh Phúc ôm mặt gục xuống ân hận và tiệc nuối vô cùng đối với những việc mình đã làm. Anh tưởng rằng mình sẽ được tất cả, ai ngờ cuối cùng anh lại mất tất cả.

***Tiểu phẩm 03:*** **LÝ LẼ Ở ĐÂU**

Sáng sớm ngày Chủ nhật, cư dân trong khu xóm nhỏ nhà ông Việt đã ồn ào tiếng cãi nhau của hai vợ chồng chị Yến và anh Thắng***.***

**Chị Yến:** Anh sống như thế mà được à ? Tôi với anh không đăng ký kết hôn, chả có ràng buộc gì hết. Chia đôi tài sản rồi đường ai nấy đi. Tôi hết chịu nổi cái cảnh này rồi.

**Anh Thắng** (vẻ mặt tức giận): Này, cô đừng đòi chia chác gì, trong cái gia đình này chẳng có cái gì là của cô cả nhé. Cô không công ăn việc làm, suốt ngày chỉ ở nhà ăn bám, tôi nuôi báo cô thế là đủ rồi, đừng có nghĩ đến việc chia tài sản.

**Chị Yến** (lý sự lại): Ở nhà thì không làm việc à? Tôi hỏi anh, ai là người chăm con, ai nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ cho anh mỗi ngày.

**Anh Thắng:** Mấy việc đấy ai chẳng làm được, không có cô tôi cũng tự làm được những việc đấy.

**Chị Yến:** Tôi không nói nhiều. Tất cả đều là tài sản chung, anh bán xe, bán nhà đi rồi tiền chia đôi. Con tôi tôi nuôi, cũng chả phiến đến anh.

**Anh Thắng:** Cô đừng có già mồm…

Đang định nói tiếp thì ông Việt hàng xóm xuất hiện, ngắt lời.

**Ông Việt:** Thôi thôi, hai đứa có để cho làng xóm được yên không? Không ở với nhau được nữa thì giải tán.

**Chị Yến:** Đấy bác xem, suốt ngày kêu cháu ăn bám, nói ra nói vào, cháu mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Đồng ý bỏ nhau, nhưng tài sản thì anh ta không chịu chia, đàn ông gì mà “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.

**Anh Thắng:** Đo đếm như nào, cô không đi làm thì biết cái quái gì, cô tưởng ra ngoài kiếm 15 triệu 1 tháng đơn giản à? Giỏi thì cô ra ngoài kiếm tiền đi.

**Ông Việt:** Thôi được rồi, bây giờ thế này, trong xóm này có bà Minh là hòa giải viên, bà ấy làm hòa giải mấy chục năm nay rồi, để tôi gọi bà ấy đến giải thích cho mà nghe.

Nói xong ông Việt chạy sang ngõ bên, gọi bà Minh.

**Ông Việt** (và bà Minh cùng đến): Đây đây, bà Minh là hòa giải viên, đã từng hòa giải rất nhiều tranh chấp vợ chồng nên bà ấy hiểu luật, bà nói cho các cháu đây hiểu.

**Bà Minh:** Các cháu ở đây đã lâu, con cái cũng đã có với nhau, có mâu thuẫn gì ta cùng tháo gỡ, giải quyết, chứ to tiếng làm gì ảnh hưởng hàng xóm, láng giềng.

**Anh Thắng:** Cháu cố lắm rồi, cả ngày đi làm mệt mỏi, cô ta ở nhà có mỗi việc nấu cơm cũng không xong, hôm nào cũng lý do con thế nọ, con thế kia để chống chế.

**Chị Yến:** Đấy bác thấy đấy anh ta cứ đi thì thôi, chứ về đến nhà đòi cơm bưng nước rót, đòi hỏi đủ kiểu, cháu bận chăm con chưa kịp phục vụ thì tỏ ra khó chịu, đá thúng đụng nia, nói ra nói vào là cháu ăn bám, vô tích sự.

**Anh Thắng** (quay ngoắt lại vợ): Cô không ăn bám thì uống nước lã, hít khí trời mà sống hả? (quay sang bà Minh): Giờ cháu không cần bác hòa giải gì cả, cháu quyết ly hôn, cháu không thể chịu đựng được nữa, đã không gánh vác kinh tế cùng chồng lại còn không giúp đỡ được gì. (Lại quay sang vợ), Tôi nói cho cô biết, đừng hòng lấy được của thằng này cái gì, tôi nuôi báo cô từng ấy năm là quá đủ rồi.

**Bà Minh** (nhẹ nhàng, ôn tồn): Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Bác nói Thắng nghe này, mặc dù các cháu chưa đăng ký kết hôn, trước pháp luật các cháu chưa phải vợ chồng nhưng quan hệ của cháu và Yến không phải mớ rau, con cá mà cháu nói bỏ là bỏ được đâu. Các cụ có câu “một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng”, sống với nhau từng ấy năm, có con có cái với nhau mà nói bỏ nhau nhẹ tênh như thế là không được đâu. Cháu phải suy nghĩ nghiêm túc việc này.

**Chị Yến:** Bọn cháu xích mích đã lâu, không hòa hợp để sống tiếp với nhau nữa. Sống với anh ý cứ kể công kể cán, coi thường cháu. Từ lúc về ở với nhau. cháu có bầu không đi làm được chỉ ở nhà chăm con, mình anh ý cháu đi làm. Giờ đến lúc định chia tay thì lại nói cháu không có công sức gì, không được chia cái gì hết.

**Anh Thắng** (hùng hổ): Lúc cô đến với tôi tay trắng, thì giờ ra đi cũng tay trắng, thế thôi.

**Bà Minh:** Thắng này, cháu có biết tiền thuê ôsin, giúp việc ở gia đình có con nhỏ là bao nhiêu tiền một tháng không?

**Chị Yến:** Cháu cũng nghĩ thế cô ạ, giờ cháu thuê người trông con cũng mất 5 triệu một tháng, mà cháu có đi làm thì lương cũng chỉ được bằng ấy thôi, mà thuê ôsin lại không yên tâm, không biết thế nào. Mình ở nhà vừa chăm con, vừa cơm nước nhà cửa thì hơn. Sau này con lớn cháu cũng gửi trẻ để đi làm.

**Bà Minh:** Giờ tôi nói cho anh Thắng biết nhé, lao động tại nhà như vợ anh và lao động có thu nhập như anh thì xác định công sức đóng góp là như nhau.

Nên là dù cái Yến nó không đi làm chỉ ở nhà nội trợ thì thu nhập của chồng cũng được xác định là tài sản chung của vợ chồng, cái xe, cái nhà cũng là tài sản chung.

**Anh Thắng:** Làm gì có chuyện đó, cháu thấy vô lý.

**Bà Minh:** Vô lý cái gì, giờ việc nội trợ không là làm việc thì ngồi chơi hay sao? Thậm chí còn vất vả hơn đi làm ý, thế anh đã làm thay vợ ngày nào chưa?.

Mặc dù, hai cháu chưa là đăng ký kết hôn, chưa là vợ chồng. Hàng ngày, Thắng vất vả lo kinh tế cho gia đình, nhưng cái Yến cũng ở nhà chăm lo nhà cửa, cơm nước, con cái. Có vậy thì Thắng mới yên tâm đi làm được.

Bây giờ, nếu các cháu vẫn nhất quyết chia tay thì theo Khoản 1 Điều 14 và Khoang 1 Điều 16 Luật Hôn nhân và gia đình quy định “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan”. Như vậy, anh Thắng không thể nói tất cả tài sản này là của anh được. Trước tiên, hai cháu sẽ phải tiến hành thỏa thuận về việc phân chia tài sản, nếu không có sự thống nhất thì pháp luật sẽ vào cuộc.

Rồi nếu chia tay thành công thì con các cháu từ giờ sẽ hoặc là thiếu bố, hoặc là thiếu mẹ. Các cháu có đang tâm nhìn thấy con mình lớn lên như vậy không ?

**Chị Yến:** Đấy. Anh thấy chưa.

**Anh Thắng** (vẻ mặt bần thần, ngồi suy nghĩ một hồi): Haizzz. Thế thì thôi…(quay sang lườm vợ) lại tranh cãi mệt người, khổ con khỏ cháu. Cô nhìn cái gì? Vào bếp mà nấu cơm đi.

**Chị Yến:** Hôm nay tôi không nấu, anh tự vào bếp một hôm để anh biết công việc hàng ngày của tôi nó vất vả thế nào.

**Bà Minh** (ủng hộ Yến): Đúng đấy, chủ nhật anh Thắng được nghỉ thì làm thử 1 ngày việc nhà và trông con xem sao, sau đó nói đến chuyện cái Yến ăn bám hay không ?. Còn ngày hôm nay bác thuê cái Yến cả ngày sang nhà ông anh trai giúp bác làm mấy mâm cỗ giỗ. Cứ để bố con nó ở nhà với nhau.

**Chị Yến:** Vâng ạ, cháu đồng ý. Thế bác cháu mình đi luôn nhỉ.

Anh Thắng im lặng không nói lại gì và như đã hiểu vấn đề.

**Bà Minh:** Thắng ạ, đã là sống với nhau thì phải biết tôn trọng nhau, cùng bảo ban nhau làm ăn thì mới khấm khá được chứ chỉ lo của tôi của cô thì khó mà bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc mới khó chứ bỏ nhau thì dễ lắm. Cháu là đàn ông, vẫn được ví là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho vợ con. Cô rất mong cháu suy nghĩ thấu đáo.

**Anh Thắng:** Vâng ạ, cháu cám ơn cô đã giúp cháu hiểu được vấn đề. Quả thật cháu hơi vội vàng và có lời lẽ không phải với vợ. Cháu sẽ nói để cô ấy hiểu để vợ chồng chung sức, bảo nhau làm ăn.

***Tiểu phẩm 04:* PHỤ NỮ VỚI PHÁP LUẬT**

Trời trở gió, không khí lạnh tăng cường nhưng chị Hà - Hội trưởng hội phụ nữ thôn vẫn đi vận động các chị em phụ nữ tham gia Câu lạc bộ “Phụ nữ với Pháp luật” của Hội. Đi từ sáng sớm đã qua nhiều gia đình, bây giờ chị mới tới nhà vợ chồng anh Hoàng và chị Mai. Khi tới nhà, chó sủa inh ỏi khi thấy người lạ, cửa thì hé mở mà không có tiếng người. Chị Hà cất tiếng gọi to:

**Chị Hà**: Mai ơi, em có ở nhà không?

**Chị Mai**: Từ sau vườn chạy ra (Giọng mệt mỏi) “Chị Hà à… Em đây, có việc gì mà chị sang em thế?”

**Chị Hà**: Ốm hay sao mà nhìn mệt mỏi thế em?

**Chị Mai**: Ốm đau gì đâu chị, em chỉ mệt tí thôi mà, chị vào đây đi.

**Chị Hà**: Hôm nay, tôi thay mặt Hội đi vận động em tham gia Câu lạc bộ
“Phụ nữ với Pháp luật” của thôn. Chị em phụ nữ tham gia để thêm hiểu biết pháp luật, giúp đỡ, hỗ trợ nhau mỗi khi cần em ạ. Chú Hoàng có nhà không em? Vận động tuyên truyền cái này là phải nói trước với chú ấy, chứ nếu không chú lại bảo Hội lập ra để ăn chơi thì chết dở!

**Chị Mai**: Lão chồng em đi đâu từ hôm qua vẫn chưa về, mà đi đâu thì đi, đi quách đi cho rảnh nợ, em chẳng quan tâm, không về càng tốt (cùng với lời nói là đôi mắt ầng ậc nước).

**Chị Hà**: Lại có chuyện gì rồi à? Thôi, có gì nói ra tôi xem nào, có gì tôi giúp cho, chị em cùng sinh hoạt đoàn thể với nhau, cô đừng ngại.

**Chị Mai**: nghe Chị Hà nói thế, chị Mai như được mở lòng bắt đầu tuôn ra những uốt ức của mình. Chị bắt đầu kể:

“Cả tháng nay, anh ấy nghỉ việc ở nhà cũng chẳng giúp vợ con việc gì, cứ sáng ra là đã ra quán lão Khánh ăn sáng, cà phê cà pháo, rồi tối đến lại đi với với hội đồng hương đồng khói rượu chè, có khi tối đêm mới về. Em tức quá, em chẳng phần cơm nữa, thế mà anh ấy mắng nhiếc em không ra gì. Em cũng chỉ bảo anh say rồi, em không nói chuyện với anh nữa, thế mà anh ấy quăng cái nồi cơm điện vào người em, gây sự rồi mắng lũ nhỏ.

Chị Mai vừa kể vừa khóc, giọng cứ nghẹn lại, đứt đoạn liên tục.

**Chị Hà**: Chết thật, cái thằng không biết thương yêu vợ con gì cả, thế bây giờ chú ấy đi đâu cô không biết à?

**Chị Mai:** không chị ạ, ông đánh em xong ông bỏ đi luôn, đêm cũng không về, em chán quá nên cũng chẳng muốn quan tâm, ông đi luôn càng tốt. Em khổ lắm chị ạ, nhà đã nghèo lại lấy phải người chồng nát rượu, vũ phu…

**Chị Hà**: Là đàn ông, trụ cột chính trong nhà mà lại không chịu làm ăn, đỡ đần vợ con lại cứ rượu chè say xỉn, hễ phật ý là trút những cơn giận vào đầu vợ con, đập phá đồ đạc… Như thế này không được?

**Chị Mai:** Bình thường không uống rượu anh ấy cũng thương vợ con lắm. Chỉ tại tháng này công ty không có việc, anh phải nghỉ nên cũng chán đâm ra tụ tập bạn bè rồi rượu vào nên anh mới thế, chứ em biết tính anh ấy.

**Chị Hà:**Chú ấy đánh cô như thế mà cô còn bênh được à? Dù gì thì cũng là vợ chồng với nhau, không những yêu thương, quan tâm, chăm sóc mà còn phải đỡ đần, hỗ trợ nhau chứ lại, tình nghĩa là thế, pháp luật cũng quy định rồi. Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: *“Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình…”*

Thế nên, chú ấy không thể ỉ lại mình là chồng mà phó mặc hết cho cô như thế được. Hơn nữa, cái thói rươu chè rồi vũ phu ấy lâu ngày không ai bảo thì không sửa được đâu cô ạ. Cô phải cứng rắn lên. Bây giờ cô nghe tôi, để Chi hội và tổ hòa giải lên khuyên giải chú ấy, để chú ấy ngộ ra mà bỏ cái thói rượu chè rồi về vũ phu ấy đi, cho gia đình đầm ấm, cho hàng xóm yên ổn, cho mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn không học thói xấu từ chú ấy nữa.

**Chị Mai:** thôi, lỡ lấy phải người chồng như thế thì đành chịu chứ, giờ biết em biết làm sao? Số em nó thế rồi, em cũng muốn chịu đựng để yên nhà, yên cửa.

**Chị Hà:** không được, cô không nghĩ cho gia đình cô nhưng cô cũng phải nghĩ cho hàng xóm láng giềng, xã hội nữa chứ. Nhất là bọn trẻ nhà cô, cô có hiểu không?

**Chị Mai**: như vỡ ra được nhiều điều, vừa bình tĩnh trở lại, vừa có niềm tin vào một thứ gì đó rất tốt đẹp, nhưng cũng không khỏi xót xa… Hay…hay là chị tìm gặp anh ấy khuyên răn giúp em trước xem sao? Biết đâu chị khéo ăn khéo nói thì anh nghe theo, bỏ bớt rượu chè. Em nghĩ không có rượu chắc anh ấy không đánh vợ con đâu!

**Chị Hà**: thôi được để tôi tìm gặp, khuyên bảo chú ấy trước xem sao. Nếu không chịu nghe, vẫn rượu chè, đánh chửi vợ con thì tôi sẽ báo cho chính quyền đấy, lúc ấy đừng có trách đấy nhé. Bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ cũng là nhiệm vụ của Hội Phụ nữ chúng ta mà.

**Chi Mai**: vâng, em cảm ơn chị ạ.

**Chị Hà:** Hội Phụ nữ và chính quyền sẽ ủng hộ cô, bảo vệ cô nhưng mà cô phải kiên quyết, phối hợp với chúng tôi thì mới có hiệu quả. Cô nghe chưa?

**Chi Mai**: vâng, em biết rồi.

**Chị Hà**: Thôi, cũng muộn rồi, tôi về đây, đây là một số văn bản pháp luật có liên quan đến hôn nhân – gia đình và chị em phụ nữ chúng ta, nếu muốn tham gia vào Câu lạc bộ thì cô nhắn tôi nhé!

**Chị Mai:** Thế này thì em tham gia luôn chị ạ. Vào Câu lạc bộ vừa có chị có em, lại có thêm hiểu biết pháp luật, tội gì mà không vào chị nhỉ?

**Chị Hà:** Đúng thế, tôn chỉ của chúng ta là cùng giúp phụ nữ phát triển, tiến bộ, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Chào mừng cô đến với Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” nhé!

Chị Hà đứng dậy cầm chiếc nón lá ra về, chị Mai nhìn theo bóng Chị Hà xa dần trong tâm trạng tốt hơn, niềm tin vào cuộc sống đã quay trở lại./.

***Tiểu phẩm 05:*** **NƯỚC MẮT CHẢY NGƯỢC**

Sáng cuối tuần, bà Hồng dậy sớm để đi thể dục. Thương con gái đi làm cả tuần, bà Hồng rẽ vào chợ mua thức ăn rồi rẽ ngang qua nhà vợ chồng con gái bà (anh Bảo, chị Lệ). Vừa tới cửa căn hộ, bà Hồng đã nghe thấy trong nhà có tiếng ồn ào, rồi tiếng gào thét của con gái, bà vội vã chạy vào.

 Bà Hồng: Có chuyện gì thế các con ơi?

[Vừa bước vào nhà, khung cảnh hiện lên trước mắt bà Hồng là đồ đạc bị vất lăn lóc trong góc nhà, chén bát bị vỡ văng khắp nơi… Bà vội vã tìm gọi con gái mình]

Bà Hồng: Lệ con ơi!

[Vào phòng ngủ của con gái và con rể, bà Hồng kinh hoàng phát hiện thấy con gái mình đang ngồi khóc, mái tóc dài rũ rượi xuống mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài, trên khuôn mặt còn hằn dấu vết ngón tay do bị đánh]

Chị Lệ: Mẹ, mẹ ơi!

[Anh Bảo thấy mẹ mợ vào nhà thì bỏ đi khỏi cửa, gương mặt còn hiện rõ nét hằn học]

Bà Hồng: Hai đứa có chuyện gì thế con?

Chị Lệ: Con khổ quá mẹ ạ.

Bà Hồng: Thằng Bảo nó đánh con đấy à?

Chị Lệ nghe mẹ hỏi vậy, chỉ biết khóc và nấc nghẹn.

Bà Hồng: Nhưng hai đứa đã xảy ra chuyện gì mà đến nỗi nó lại đánh con ra nông nỗi này?

Chị Lệ: Anh ấy đi với bạn cả đêm qua không về. Con vừa hỏi đi đâu, nói mấy câu mà anh đã giơ tay đánh con.

Lại gần con gái, bà không khỏi xót xa, lòng người mẹ như xát muối. Đây không phải là lần đầu tiên bà trông thấy cảnh này, nó đã diễn ra khá nhiều lần trong năm nay, nhưng bà biết làm thế nào?

[Anh Bảo chị Lên quen nhau từ thời còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, hai người theo đuổi những công việc riêng. Anh Bảo theo nghề kỹ sư tin học còn chị Lệ thì làm hành chính văn phòng cho một công ty về thiết bị vệ sinh. Sau thời gian gặp lại nhau, anh chị có tình cảm và tổ chức kết hôn, gắn bó với nhau hơn 3 năm nay. Khoảng mấy tháng gần đây, hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Có lần, anh đã đánh vợ và nói những lời cay đắng. Trong một lần tỉnh táo, chị Lệ đã nói với mẹ trong nước mắt “mẹ ơi, con có thể ly hôn không mẹ?”. Bà ngẩn người ra mà không biết phải giải quyết như thế nào.]

Bà Hồng: Lệ à, con thế này mẹ xót lắm! Mẹ làm gì để giúp con bây giờ?

Chị Lệ: Anh ta có người thương ở bên ngoài rồi mẹ ạ!

[Vừa nói chị Lệ vừa nước mắt ngắn, nước mắt dài]

Bà Hồng: Vậy con còn tiếc gì ở nó nữa?

Chị Lệ: Nhưng con yêu chồng con. Con không thể vất bỏ bao nhiêu năm cố gắng, vất vả như thế đi được mẹ à, con nghĩ chắc do anh ấy giận con nên mới thế thôi, con tin nhất định có ngày anh ấy sẽ quay về với con.

Bà Hồng: Trời đất ơi, con tôi. Yêu một người như thế liệu có đáng không con?

[Ôm đứa con gái vào lòng mà bà cảm thấy vừa thương, vừa bất lực. Bà Hồng hiểu tình cảm của đứa con gái của mình. Tuy nhiên, tình cảnh này diễn ra liên tục, bà không đành lòng. Sau khi giúp con gái dọn dẹp đống đỗ vỡ và ổn định lại tinh thần, lúc này anh Bảo mới trở về, mặt vẫn còn hằn những nét bực tức.]

Bà Hồng: Bảo, con ngồi xuống đây nói chuyện. Với tình cảnh như hiện nay, chắc tình cảm của hai đứa không còn. Mẹ nghĩ con nên làm đơn ly hôn với vợ con, hai đứa đều còn trẻ, đều không vướng bận chuyện con cái, nên giải thoát nhau, còn xây dựng gia đình mới.

Anh Bảo dứt khoát: Con cũng đã bảo cô ấy là ly hôn rồi nhưng con gái chưa chịu nên mới ra cơ sự như mẹ thấy đấy.

Bà Hồng: Được rồi, anh đã nói thế, nó không làm thì tôi sẽ làm cho nó, chứ không thể để mãi như thế này được. Trong lúc đó, tôi cấm anh được hành hạ con gái tôi nữa nghe chưa?

Anh Bảo im lặng không nói gì.

Bà Hồng mang nặng nỗi suy tư, bà không trở về nhà mà đi thẳng đến nhà ông Chiến, vốn nổi tiếng là người có uy tín, làm việc có trước có sau, hiểu biết, đã giúp hòa giải, tư vấn nhiều vấn đề cho bà con khu phố.

Sau khi nghe bà Hồng kể lại sự tình, ông Chiến trầm ngâm: đúng là nên cho chúng nó ly hôn thôi, chứ như vậy thì không ổn thật, để lâu dài e là có chuyện. Nhưng tại sao thằng Bảo nó lại thế?

Bà Hồng thẳng thắn: Tôi đã điều tra rồi, do thằng Bảo có “bồ” ở ngoài đấy ông ạ. Cơm không ngon, canh chẳng ngọt là chuyện bình thường nhưng có vợ rồi mà còn “bồ bịch” bên ngoài với người khác là chuyện không thể chấp nhận được. Đã thế về còn gây sự, đánh vợ là chuyện không thể chấp nhận được.

Ông Chiến: Thằng này tệ quá! Về vấn đề ly hôn, tôi cũng đã tìm hiểu rồi, Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau:

*“1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.*

*2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.*

*3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”*

Như vậy, nếu con bà là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần, thì bà là mẹ, bà hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn nhé.

Bà Hồng nghe vậy mừng quá, cám ơn ông Chiến đã hỗ trợ bà.

Bà Hồng: Đúng là nước mắt chảy ngược ông ạ. Đến tuổi này rồi, còn phải lo chuyện con cái. Tôi phải nhanh chóng giúp con gái tôi ly hôn thôi. Đã đến lúc tôi phải giúp nó giải thoát khỏi cuộc hôn nhân “khốn khổ” này rồi.

Ông Chiến: Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn nghĩ bà nên tìm hiểu trước sự tình, cố gắng hàn gắn tình cảm rồi khuyên bảo chúng nó đã bà ạ. Tổ hòa giải chúng tôi sẽ làm vấn đề này. Nếu thực sự không thể tiếp tục hôn nhân nữa thì bà hẵn giúp con gái bà ly hôn nhé, bà Hồng./.

***Tiểu phẩm 06:*** **KHÁT VỌNG YÊU THƯƠNG**

Tại một làng quê ven biển, bà T và các con chờ đợi chồng sau 10 năm kể từ ngày chồng ra ra khơi nhưng mãi không trở về.

 Trải qua bao cơ cực, vất vả, bao nhiêu năm nay, bà T đã một mình nuôi con khôn lớn, đứa lớn học đại học, đứa nhỏ thì học cấp hai. Đời sống của ba mẹ con tuy khó khăn nhưng cũng may có ông K và những người con của ông H, luôn giúp đỡ gia đình bà. Ông K cũng mất vợ và một mình nuôi các con nên người. Hai con người lầm lũi, chịu thương chịu khó gắn với mảnh đời cơ cực, luôn giúp đỡ, ở cạnh bên nhau nên lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm quý mến.

Một ngày, nhân lúc hai gia đình liên hoan chúc mừng cô con gái út của ông đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn văn học, ông K đã ngỏ ý muốn chung sống với bà T.

Ông K: Hôm nay, nhân ngày vui của con, thiếu thằng Đông và con Thảo là đang học đại học không về được, bố xin chúc mừng con gái đã đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Bố rất tự hào về các con!

Bà T: Cô cũng rất vui, cô chúc con sẽ sớm thi đỗ vào trường đại học mà con mơ ước bây lâu nay.

Hạnh (con gái của bà T): Em cũng chúc mừng chị, ước gì em cũng học giỏi như chị!

Mai (con gái út của ông K): Em là em của chị, em cũng sẽ học giỏi như chị thôi mà. Con cảm ơn bố và cô đã luôn động viên và yêu thương con rất nhiều!

Ông K: Nhân niềm vui của cả nhà hôm nay, bố có tin này cũng muốn thông báo đến các con, bố hy vọng sẽ được các con ủng hộ và đồng ý.

Mai: Có chuyện gì vậy bố?

Ông K: Ừ con à, bố và cô T định sẽ kết hôn với nhau, cả nhà ta sẽ về chung một nhà, các con thấy có được không?

Hạnh: Con đồng ý j, con thích có bố cơ ạ!

Ông K: Còn Mai thì sao con?

[Mai đặt đũa bát xuống bàn, nói với bố bằng vẻ mặt rất nghiêm túc]: Con không có gì để phản đối điều hạnh phúc này nhất bố ạ, đó là điều chúng con đã rất mong muốn từ bao nhiêu lâu nay rồi, từ nay chúng con sẽ có cả bố lẫn mẹ. Bố mẹ hãy về sống với nhau đi ạ.

Bà T: Nhưng…

Mai: Nhưng gì nữa hả mẹ?

Bà T: Còn hai anh chị Đông, Thảo của các con nữa?

Mai: Điều đó, mẹ không phải lo ạ, chính anh Đông và chị Thạo lúc nào gọi điện về cũng nói với con là, phải làm thế nào để bố mẹ được ở gần nhau đấy.

[Cô bé Hạnh không hiểu hết chuyện người lớn nhưng cảm nhận được trọn đầy niềm hạnh phúc của một gia đình có bố có mẹ có anh chị là như thế nào, nên cô bé cười rất thỏa mãn]

Ông K: Bố hiểu mẹ con lo lắng điều gì các con ạ.

[Ông khẽ nhìn sang bà và nắm tay bà để động viên bà, ông nói với bà:]

Ông K: ông X ra đi đến nay cũng đã hơn 10 năm, tôi muốn được quan tâm, chăm sóc cho bà và để cả hai có điều kiện chăm sóc nhau, các con cũng được có cha có mẹ cho trọn vẹn.

 [Bà T nhận thấy mình cũng có tình cảm với ông K, ông K lại yêu thương bà thật lòng, bà cũng có người bên cạnh lúc tuổi xế chiều, thế là bà kết hôn với ông].

Biết tin bà T và ông K kết hôn với nhau, em gái của người chồng cũ của của T đã đến nhà bà làm ầm lên và cho rằng, chị dâu mình là “đồ bội bạc”.

Bà Y (em chồng cũ của bà T): Tôi không tin chị là người như thế, anh tôi đã bạc đãi chị ngày nào chưa?

Ông K: Cô Y, cô đừng vô lý như thế chứ, anh trai cô đã mất tích cách đây hơn 12 năm rồi, cô ấy đã chờ đợi chồng, nuôi con khôn lớn như thế nào cả làng này đều biết. Bây giờ cô cũng phải để cô ấy được sống cuộc đời của riêng mình chứ.

Bà Y: Nói gì thì nói, tôi vẫn cho rằng, hôn nhân giữa hai ông bà là trái pháp luật vì anh tôi đã ly hôn với chị đâu. Chị có cuộc sống hạnh phúc nhưng lại không nghĩ đến anh tôi, trong lúc anh tôi gặp nạn, anh tôi đã chịu bao nhiêu cực khổ và đau đớn, chẳng lẽ chị không tiếc thương.

Bà T: Nhưng anh ấy đã đi 12 năm nay không trở lại rồi, cô có biết không?

[Bà T nói rồi chỉ biết khóc, cuộc đời bà đã khổ quá nhiều rồi]

Bà T: Thôi mình đừng nói nữa, em xin mình.

[Biết được sự việc của gia đình bà T, chị Q là hòa giải viên tại thôn đã triệu tập cả ba người đến nhà văn hóa thôn để giải thích cho mọi người hiểu thấu tình và đạt lý]

Chị Q: Chị Y ạ, bà T đã yêu cầu Tòa án tuyên bố anh trai chị mất tích, sau đó làm thủ tục ly hôn với ông ấy và kết hôn với ông K. Vì vậy, theo quy định tại Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật Hôn nhân và gia đình (trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn) thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật”. Như vậy, trường hợp này, Tòa án đã giải quyết ly hôn theo yêu cầu của một bên là bà T và hôn nhân giữa bà T và ông K là hoàn toàn hợp pháp cô Q ạ.

Bà Y: Nhưng chẳng lẽ các người không thương xót cho anh trai tôi sao? Xác anh trai tôi còn chưa thấy đâu cơ mà?

Chị Q: Có lẽ mẹ biển cả đã đem ông ấy đi xa rồi cô Q ạ. Đã hơn 10 năm trôi qua, bà T cũng đã hết lòng vì nhà chồng, phụng dưỡng ba mẹ cô và nuôi con khôn lớn, bà ấy cũng đã cực khổ nhiều rồi, cuộc đời của bà quá đau buồn, cũng nhờ có ông K bên cạnh luôn quan tâm, động viên, an ủi bà, giúp bà vượt qua những ngày khó khăn nhất, tưởng chừng không bao giờ đứng dậy được.

Nay mai, nhỡ anh cô có trở về thì quyết định cho ly hôn giữa ông ấy và bà Tvẫn có hiệu lực pháp luật, hôn nhân giữa bà T và ông K có hiệu lực pháp luật. Chứ không phải như cô nói là trái pháp luật đâu. Đây là một điều không ai mong muốn, chúng ta hãy nghĩ đến và cùng hiểu cho nhau cô ạ.

[Bà Y thương anh mình, nghĩ đến lời chị Q nói đều đúng, bà đã ngồi sụp xuống ôm mặt và khóc. Thấy vậy, bà T cũng ngồi xuống ôm cô, cả hai cũng ôm nhau và khóc].

Những người trong nhà văn hóa đều nhìn nhau và nghĩ rằng đây là điều chỉ có trong phim ảnh, nhưng giờ chúng ta lại gặp phải. Ông K đã quan tâm, thương yêu, chăm sóc bà T đến hết cuộc đời. Cuộc sống và con người nơi đây lại trở về với cuộc sống đời thường, đầy chân chất mà thấm đẫm tình cảm. Biển đã cho họ nguồn sống, có cuộc sống ấm no, sum vầy và biển cũng đã lấy đi nước mắt của bao người./.

***Tiểu phẩm 07:*** **NGƯỜI THỨ BA**

Hải và Minh, lấy nhau đã được 10 năm, có với nhau một đưa con trai 7 tuổi. Nhưng từ khi Minh được thăng chức hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, bất đồng ý kiến, mẫu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn. Nỗi buồn không thể để mãi trong lòng, Hải liền rủ Lan - cô bạn thân từ nhỏ đi uống cà phê, vừa gặp gỡ vừa để tâm sự.

Hẹn nhau ở quán cà phê của trung tâm thành phố, do phải đưa con đi học nên Hải đến muộn, vừa bước chân vào quán, Hải đã thấy một cánh tay giơ lên vẫy mình:

* Hải ơi, mình ở đây.

Thấy Lan gọi, Hải vội đi tới:

* Lan đến lâu chưa, xin lỗi sáng nay còn đưa thằng cu đi học thêm nên mình đến muộn chút.

Vừa ngồi xuống ghế, vừa vẫy gọi đồ, Hải liều hỏi:

* Câu đã gọi gì chưa?

Lan nói:

* Mình gọi rồi, cậu gọi đồ đi. Gọi thêm đĩa hạt hướng dương nữa nhé.

Sau khi gọi đồ xong, Lan vừa cắn hướng dương vừa hỏi:

* Dạo nay gia đình cậu thế nào rồi. Tuần trước hẹn hai gia đình ăn cơm mà chồng mình lại đi công tác nên để khất lần sau nhé.

Hải liên trả lời:

* Ừ, đề dịp khác cũng được, mà mình nghĩ chắc không có lần nào nữa đâu

Nghe thấy Hải nói vậy, Lan ngạc nhiên:

* Có chuyện gì vậy? Sao lại không có lần sau nữa? Chồng dạo này bận lắm à.

Thấy Lan hỏi, Hải cũng không ngần ngại dấu diếm:

* Ừ nói thật với cậu, chuyên gia đình tờ lục đục cũng lâu rồi. Anh Minh từ ngày lên chức suốt ngày đi tiếp khách, về nhà lúc nào cũng say bí tỉ, về đến nhà lại mượn rượi chửi mắng vợ con, đập phá đồ đạc. Mình nghĩ mệt mỏi quá cậu ạ.

Lan nói:

* Có chuyện đấy à cậu, Mình thấy trước anh Minh là người hiền lành, thỉnh thoảng trêu đùa anh ấy còn hay đỏ mặt, mà cũng có thấy nặng lời với cậu câu nào đâu. Sao dạo này lại thay đổi nhiều thế?

Hải nói:

* Ừ thì cũng từ thời gian được thăng chức đó cậu, thời gian dành cho công việc thì nhiều, gia đình thì ít, lại suốt ngày uống rượu nên mình thấy anh ấy đổi tính đổi nết rồi.

Hải nói tiếp:

* Nhiều lúc mình nghĩ chắc do giờ lên lãnh đạo, áp lực công việc cũng nhiều nên việc anh ấy hay cáu, thỉnh thoảng quát mắng vợ con thì mình cũng không để bụng. Nhưng chuyện mà mình đáng để tâm hơn là việc anh ấy có người thứ ba cậu à.

Lan nghe thấy vậy ngạc nhiên:

* Có thật không cậu. Trước hồi sinh viên, ai cũng gưỡng mộ tình yêu giữa cậu và anh Minh. Anh ấy yêu cậu thế cơ mà. Liệu thông tin cậu biết có chính xác không? Cái này cậu phải tìm hiểu cẩn thận không là ảnh hưởng đến hành phúc gia đình đấy.

Hải tiếp lời:

* Mình lúc đầu cũng có tin đâu. Nhưng mới tuần qua, mình đã tận mắt chứng kiến, mà anh Min cũng chẳng phủ nhận gì cậu ạ. Mình đã nghĩ, nếu giờ đã không yêu nhau, không sống được với nhau, mình cũng nghỉ đến chuyện li hôn.

Lan tiếp lời:

* Mọi chuyện đều có thể xử lý. Cậu cứ bình tĩnh. Thế hai vợ chồng cậu đã ngồi lại với nhau nới chuyện thẳng thắn với nhau chưa? Có thể đó là hành động nông nổi nhất thời của anh Minh, cũng có thể là anh ấy bị lừa thì sau.

Đã là vợ chồng với nhau thì phải thẳng thắn với nhau Lan ah. Còn thằng cu Long nữa. Li hôn là chuyện của bố mẹ, nhưng ảnh hưởng đến con cái nhiều lắm đó.

Hải nghe Lan nói vậy, liền nói:

* Nói thật với cậu, chuyện vợ chông mình lục đục với nhau đã từ mấy năm nay rồi, mình sống với anh ấy giờ cũng là thương thằng Long thôi, muốn nó lớn lên trong cuộc sống có cả bố và mẹ. Nhưng nhiều lúc mình nghĩ, liệu chịu đựng cuộc sống của mình như thế thì cả hai đều khổ, rồi thằng Long thấy những lúc bố nó có những hành động như thế liệu nó có suy nghĩ không.

Hải nói tiếp:

* Mình quyết rồi Lan à. Mình chắc sẽ li hôn thôi. Nhưng cái khó của mình bây giờ là sau li hôn thì sẽ sống như thế nào? Cậu biết đấy vợ chồng mình hiện đang sống trong căn nhà do bố mẹ chồng mình để lại riêng cho anh Minh, nó là tài sản riêng trước khi kết hôn. Giờ li hôn thì chắc mình phải chuyển đi chỗ khác.

Lan hỏi:

* Thế thằng cu Long là ai nuôi? Cậu hay anh Minh?

Hải nói:

* Vợ chồng mình đã thỏa thuận rồi, mình sẽ nuôi cu Long, còn anh Minh sẽ có trách nhiệm hàng tháng chuyển tiền cho mình nuôi con.

Lan nói:

* Ừ nếu hai vợ chồng cậu thẳng thắn với nhau rồi thì chị sẽ không khuyên can gì nữa. Thế giờ cậu tính cuộc sống sau này thế nào?

Hải nói:

* Ừ thì mình cũng đang tính đây. Cậu biết đấy, bố mẹ mình thì ở xa, hiện thằng Long thì vẫn trong năm học nên mình cũng không muốn đổi chỗ xa quá mà thuê nhà thì cậu biết rồi đấy, lương mình ba cọc ba đồng, tiền ăn còn chẳng đủ nữa là thuê nhà.

Hải nói tiếp:

* Mình đang định nhờ cậu xem có chỗ nào cho mình ở tạm một thời gian, cho thằng cu Long học hết năm học này rồi cả hai mẹ con chuyển về sống cùng với bố mẹ tớ ở quê. Về đấy xin học cho thằng Long ở trường của huyện cũng được.

Lan thấy khó nghĩ cho bạn, chợt trong đầu này ra ý định:

* Không thì mình nghĩ thấy này cậu thấy sao, theo quy định của Điều 63 Luật Hôn nhân và gia đình về quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn như sau: “Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”.

Lan nói tiếp:

* Theo như đó, thì cậu thử nói chuyện với chồng cậu xem, nhà thuộc sở hữu riêng của anh Minh, nhưng cậu khó khăn về chỗ ở thì vẫn được quyền ở lại trong vòng 6 tháng kể từ ngày li hôn, dù gì đã sống với nhau được chục năm, giờ ở với nhau thêm vài tháng nữa có sao đâu. Dù gì cũng phải nghĩ đến cái chung là cu Long cậu ạ. Cũng chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm học. Thì cậu ở đó cũng chỉ có 2 tháng nữa thôi.

Hải nói:

* Ừ thì mình mà muốn ở thì anh Minh cũng sẽ đồng ký thôi, nhưng mà nghĩ thì cũng thấy sao sao ấy, li hôn rồi mà vẫn ở chung với nhau. Có nhiều cái khi cư xử cũng khó cậu à.

Lan nói tiếp:

* Cậu nên nghĩ thoáng hơn đi. Tuy đã ly hôn rồi, nhưng hai người cũng không phải là kẻ thù, ăn bữa cơm hay sống chung trong một căn nhà cũng chẳng có gì là to tát hay không được cả.

Thấy Lan khuyên vậy, Hải do dự một lúc rồi cũng nói:

* Ừ, thôi nghe theo lời cậu vậy, để tối mình nói chuyên với anh Minh xem sao.

Lan nói:

* Coi như việc ấy cũng giải quyết xong. Thế sau về quê thì cậu định làm gì?

Hải nói:

* Mình tìm được công việc mới rồi. Họ nói họ có mở 1 chi nhánh ở huyện, nên mình xin thời gian tới chuyển về đấy làm luôn, vừa gần chăm sóc được bố mẹ, vừa có thời gian chăm sóc con rồi tìm cuộc sống mời.

Cả hai người bạn hàn huyên với nhau, vừa chuyện cũ vừa về chuyện tương lai. Mỗi người có một cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng cũng như có những lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình

***Tiểu phẩm 08:*** **DÀNH HẾT CHO CON**

Mấy hôm nay Hương mải bận việc, chồng thì đi công tác nên phải gửi con ở nhà người chị họ. Đang chuyện với khách thì có tiếng chuông điện thoại gọi. Xin phép khách, Hương liền chạy ra ngoài nghe điện thoại:

* Dạ a lô ạ. Chị Trang ạ, chị gọi em có chuyện gì vậy a?

Thấy đầu dây có người nghe máy, Trang liền nói:

* Hương à, em làm gì mà không chịu nghe máy thế. Chị gọi mấy lần không được.

Nghe chị Trang trách, Hương liền nói:

* Dạ em đang bận nói chuyện với khách không để ý máy điện thoại ạ. Chị gọi em có việc gì không ạ?

Trang nói:

* Em xem sắp xếp thời gian về nhà đi. Bé Lan sốt quá em à.

Nghe thấy chị Trang nói vậy, Hương lo lắng nói:

* Bé Lan nhà em sốt sao vậy chị?

Trang trả lời:

* Bé Lan sốt từ hôm qua, chị nghĩ chỉ ốm vặt của trẻ con nên không gọi cho em. Nhưng đến hôm nay con vẫn chưa cắt sốt, chị lo quá nên đã đưa bé Lan đi khám. Bác sĩ nói con bị sốt vi rút. Em xin nghỉ về trông con mấy hôm nhé. Giờ sắp Tết nên chị không có nhiều thời gian rảnh, chị chỉ tranh thủ hôm nay nhờ người trông hàng hộ để đưa bé Lan vào viện.

Nghe thấy vậy Hương liền nói:

* Dạ vâng ạ, chị trông bé Lan nốt giúp em hôm nay, em sẽ xin sếp nghỉ mấy hôm rồi về nhà luôn ạ, chắc sáng em sẽ về đến nơi chị a.

Cúp máy xong. Hương liền gọi điện cho sếp xin phép nghỉ và bàn giao công việc cho đồng nghiệp. Hương vội bắt xe về nhà. Vừa về đến nhà Hương đã thấy bà nội của bé Na – bà Nga cũng đang tay xách nách mang đứng ở cửa. Nhìn thấy mẹ chồng Hương vội chào:

* Con chào mẹ ạ. Mẹ lên lúc nào mà không gọi cho con vậy ạ.

` Bà Nga liền nói:

* Mẹ nghe nói bé Lan ốm, mà hai vợ chồng con bận việc không có nhà nên mẹ lên xem tình hình thế nào. Thế bé Lan ốm thế nào? Mà mẹ tưởng con đi công tác cơ mà

Hương trả lời:

* Dạ, con vừa xin nghỉ ạ. Bé Lan bị ốm ở nhà nên con cũng suốt ruột ạ.

Hai mẹ con vừa xách đồ vào nhà, liền thấy chị Trang đang bón cháo cho bé Lan. Bé Lan nhìn thấy mẹ liền òa khóc gọi:

* Mẹ, mẹ đã về. Con nhớ mẹ lắm.

Thấy con gọi., Hương liền chạy tới:

* Con ngoan của mẹ, con cảm thấy thế nào rồi. Nào để mẹ bón cháo cho con ăn nhé.

Đỡ bát cháo từ tay chị Trang, Hương cẩn thận bón từng thìa cho con. Thấy con đã ăn hết, Hương liền lau mồm và đỡ con nằm xuống rối dặn:

* Con nằm nghỉ một lát nhé. Mẹ đi cất bát rồi lấy thuốc cho con uống.

Hương trở ra ngoài nhà đã là gần một tiếng sau, ngoài phòng khách bà Nga đang ngồi nói chuyện với chị Trang, liền hỏi:

* Mẹ với chị đang nói chuyện gì mà vui thế ạ.

Chị Trang nói:

* À chị đang nói chuyên với bà về việc em gái chị đang có bầu đứa thứ ba, là con trai nên bà đang chúc mừng.

Nói đến chuyện con trai, Hương không nói gì, trước đây một tháng, mẹ chồng đã nói chuyên với Hương về việc bà muốn có đứa cháu trai đẻ nối dõi tông đường. Chẳng là chồng Hương là con trai một, giờ Hương lại sinh cho bà hai đứa cháu gái nên bà muốn vợ chồng Hương tính toán, sang năm cố gắng sinh thêm lấy thằng cu.

Tiện có chị Trang ở đây, Hương liền thành thật nói ra mong muốn của mình. Không muốn mẹ phải mong chờ mãi.

Hương nói:

**-**  Mẹ ơi, con hiểu tấm lòng và mong muốn của bố, mẹ nhưng hai vợ, chồng con đều làm cơ quan nhà nước. Mới cả con thấy giờ điều quan trọng là phải nuôi dạy con cái cho tốt mẹ ạ. Vợ, chồng con đã thống nhất dù con gái hay trai cũng chỉ sinh hai con thôi. Bây giờ chúng con có bé Lan và chị bé Lan rồi nên vợ chông con không sinh thêm nữa. Chúng con chỉ muốn tập trung nuôi dạy các cháu nên người mẹ ạ. Hơn nữa pháp luật cũng quy định rõ về vấn đề này mẹ ạ.

**Bà Nga vội hỏi:** Pháp luật quy định sao hả con?

**Hương trả lời: Trong** Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định nghĩa vụ và quyền của cha mẹ như sau:

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Rồi Luật Bình đẳng giới còn quy định “Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển”.

**Bà Nga nói:** Mẹ không biết những quy định pháp luật như con vừa nói. Mẹ cứ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần mình muốn thì mình sinh bao nhiêu con chẳng được.

**Nghe hai mẹ con Hương nói chuyện, chị Trang liền hiểu ra vấn đề, liền nói:**

- Cháu hiểu rồi! hóa ra là chuyện này ạ? Cháu nghĩ cô nên nghe theo ý kiến của vợ chồng em ấy. Hai em đã không quan trọng chuyện sinh con trai hay con gái thì cô đừng bận tâm, chuyện nuôi con là chuyện của bố của mẹ. Cô thấy đó, hai đứa cháu gái của cô vừa xinh xắn, ngoan ngoãn lại thông minh, lanh lợi.

**Từ lúc nghe Hương nói bà Nga đã hiểu ra, liền nói**:

- Cô biết rồi, biết rồi. Cô cũng không phải người cổ hủ, em nó nói như thế là cô đã hiểu rồi, không bắt ép vợ chồng nó nữa.

Hương thấy vậy nói tiếp:

**-**Mẹ ơi, nếu mẹ đã hiểu rồi thì mẹ nói với bố giúp con. Chúng con là công chức, viên chức nhà nước, phải nghiêm chỉnh tuân thủ và chấp hành pháp luật mẹ ạ. Nếu mình vi phạm không chỉ mình bị kỷ luật mà còn ảnh hưởng đến cơ quan, tập thể nữa. Mà quan trọng hơn, bây giờ thời đại mới rồi, con trai cũng như con gái nên cần từ bỏ tư tưởng lạc hậu trước đây về “trọng nam khinh nữ”.

Sau đó chị Trang liền ra về. Hai mẹ con cùng chuẩn bị bữa ăn tối trong căn nhà ríu ran tiếng cười vui hạnh phúc.

***Tiểu phẩm 09:*** **MẸ ƠI, CON MUỐN NÓI!**

Đã hơn hai tuần nay, chị Lan không thấy chị Thảo đâu, trước đây hai chị lúc nào đi tập thể dục buổi sáng ở công viên đều rủ nhau đi, vậy mà dạo này không thấy Chị Thảo đâu cả, gọi điện cũng không thấy nghe máy.

Thấy lo lắng, Chị liền rủ bà Minh là tổ trưởng khu phố đến nhà chị Thảo xem tình hình thế nào. Hoàn cảnh chị Thảo khó khắn như thế nào ai trong khu phố cũng biết, nhà chị chỉ có một mẹ, một con, chồng chị Thảo đã mất do bị tai nạn cách đây 3 năm. Chị Thảo là người hiền lành, tình cảm nên hai chị em cũng thường hay nói chuyện*.*

Sáng nay không phải đi làm nên chị Lan và bà Minh liền tranh thủ sang nhà chị Thảo. Vừa đến cổng, chị Lan cất tiếng gọi:

* Chị Thảo ơi! Chị có nhà không ạ?

Nghe thấy tiếng gọi, Thắng - Con trai chị Thảo liền chạy ra mở cửa:

* Dạ cháu chào bà, chào bác ạ!

Bà Minh hỏi:

* Có mẹ ở nhà không con?

Thắng trả lời:

- Dạ mẹ con có ạ. Con mời bà, mời bác vào nhà ạ.

Chị Thảo đang ngồi một mình trên ghế, thấy chị Lan và bà Minh vào liền đứng dậy nói:

- Hôm nay, rảnh rỗi thế nào mà rồng lại đến nhà tôm thế này? Mời chị và cô vào chơi ạ.

Đỡ chén chè nóng từ tay chị Thảo, chị Lan hỏi:

- Mấy hôm nay không em đi tập thể dục, gọi điện mấy lần cũng không nghe mấy, nên chị cùng bà Minh đến hỏi thăm nhà có việc gì hay không? Hay ốm đau thế nào mà không thấy đi tập thể dục?

Chị Thảo trả lời: Dạ em cũng bận mấy việc, với lại cũng đang buồn vì thằng bé ở nhà quá. Sắp thi chuyển cấp hai rồi, mà nó lại còn bỏ học chị ạ.

Bà Minh hỏi:

* Sao lại bỏ học? Đâu, Thắng ra bác hỏi chuyện xem nào. Thắng vốn ngoan ngoãn, nghe lời mẹ lắm cơ mà.

Chị Thảo gọi với vào trong nhà:

- Thắng ơi! Ra bà Minh hỏi con nè.

Thắng từ phòng chạy ra:

- Dạ. Mẹ gọi con ạ Bà hỏi con gì ạ?

Bà Minh kéo Thắng ngồi lại gần, xoa đầu thằng bé:

* Bà vừa nghe mẹ cháy nói, sao cháu lại làm mẹ buồn lòng thế. Có chuyện gì kể bà nghe xem nào?

Thắng liền nói:

- Cháu không thích học võ, mà mẹ cứ bắt cháu học. Mẹ tự ý đăng ký mà có thèm quan tâm đến ý kiến của cháu đâu…!!

Chị Thảo thấy con trai nói vậy liền nói:

- Cháu nghĩ con trai phải học võ cho khỏe người, chứ học mấy cái vẽ vời để làm gì, chẳng được việc gì cả. Em khổ quá, chị Lan ạ. Nhà có mỗi nó, em đầu tư không tiếc tiền. Thế mà nó có biết thương mẹ gì đâu. Nó đã bỏ học võ cả tháng nay, mà em không biết gì. Thầy giáo gọi điện hỏi thăm sao không thấy bé đi học em mới biết đấy.

Thắng nghe mẹ nói vậy ấm ức khóc và nói: Ngay từ đầu, con đã nói là con không thích học võ mà mẹ cứ ép rồi lại đăng ký học không hỏi ý kiến con gì cả. Con chỉ thích học vẽ thôi ạ.

Chị Thảo lớn tiếng nói

* Con. Con không nghe lời mẹ à

Bà Minh nói:

- Cô Thảo cứ bình tĩnh. Nghe qua câu chuyện là tôi hiểu vấn đề rồi. Do hai mẹ con chưa thống nhất được quan điểm chung thế nên mới ra cớ sự này.

Nghe thấy thế chị Lan liền lên tiếng:

- Thảo, em nghe chị nói nè. Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của con như sau:

1. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức.

2. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

3. Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc.

Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

5. Được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình.

 Như vậy, con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật. Chị biết em lo cho con, muốn điều tốt cho con, nhưng em cũng phải xem sở thích, nguyện vọng của con là gì, chứ đừng bắt ép con, dù là con của mình, nhưng em vẫn phải tôn trọng con.

Hơn nữa, theo quy định của Luật trẻ em quy định trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em; được cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng chính đáng.

Vì vậy chị nghĩ, con nó thích học vẽ thì em cũng nên lắng nghe ýkiến của con xem con thể hiện niềm yêu thích của mình như thế nào để hướng còn theo đúng sở thích của mình em à.

Chị Thảo nghe vậy liền nói: Em chỉ nghĩ học võ thuật cho khỏe khoắn chị ơi. Con trai phải cứng cáp, sau này phải biết bảo vệ bản thân. Xã hội giờ đầy rẫy nguy hiểm. Chứ học vẽ thì được cái gì, suốt ngày màu với mè, không biết có làm nên tích sự gì không?

Bà Minh liền nói:

- Nghĩ như cô cũng chưa đúng. Mỗi nghề mỗi nghiệp. Thích vẽ thì sau này có thể làm họa sĩ, nhà thiết kế. Giờ xã hội chỉ cần có học, có nghiệp là đều giỏi hết. Miễn là phải có trách nhiệm với niềm đam mê của mình.

Thắng vừa vỗ tay vừa nói:

- Bà Minh nói đúng quá ! Mẹ cháu không chịu lắng nghe hết câu chuyện của cháu. Cháu vẽ nhiều tranh lắm, còn muốn gửi đăng báo mà mẹ cháu không đồng tình. Tháng trước trong cuộc thi vẽ tranh của trường cháu còn được giải nhất nữa cơ. Nhưng mẹ cháu chẳng vui gì cả?

Chị Lan nhìn chị Thảo nói:

Thế thì không được rồi, Thảo à. Con có thành tích với niềm đam mê của mình thì em phải khen con, động viên, khuyến khích con chứ.

Chị Thảo nghe có vẻ hiểu ra*:* em sẽ rút kinh nghiệm chị ạ. Nhưng mà nó cũng bướng bỉnh lắm, mẹ không đồng ý cái gì là đùng đùng bỏ vào phòng, giận dỗi mẹ cả ngày không nói gì, cứ lầm lì. Lại còn chống đối mẹ, nhịn ăn, ở lỳ trong phòng…

Quay sáng thắng Chị Liên nói: Còn cháu Thắng? Cháu có thấy mình sai ở đâu không? Nếu tự ý bỏ học, bỏ ăn, như thế là không được. Mẹ cũng là quan tâm, lo lắng cho cháu thôi.

Thắng nói: Vâng ạ, cháu biết lỗi của mình rồi, lần sau cháu không bỏ ăn, bỏ học nữa ạ.

Rồi thắng chạy sang ghế ôm chặt mẹ:

- Con xin lỗi mẹ ạ! Con vẫn sẽ đi học võ nhưng mẹ đừng cấm con học vẽ mẹ nhé. Con thích học vẽ lắm ạ.

Chị Thảo nói:

* Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không cấm con học vẽ nữa. Hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé

Sau cuộc nói chuyện với Chị Lan và bà Minh, Chị Thảo cảm thấy mối quan hệ của hai mẹ con chị nhẹ nhàng hơn. Chị nghĩ sau này mình cần phải lắng nghe con nói nhiều hơn và dành những gì tốt đẹp nhất cho con mình.

***Tiểu phẩm 10:* ĐẠO LÀM CON**

**1. Phân vai**

Ông Quân: Ông nội Tuấn

Anh Hải: Bố Tuấn

Chị Liên: Mẹ Tuấn

Tuấn

**2. Nội dung**

**Cảnh 1: Tại bữa cơm gia đình, anh Hải, chị Liên và Tuấn đang ngồi ăn tối.**

Anh Hải lên tiếng hỏi Tuấn: - Trường con đã trả bài kiểm tra học kỳ chưa. Kết quả thế nào rồi.

Tuấn hồ hởi đáp: - Có kết quả rồi bố ạ. Năm nay điểm toán của con được 10 bố ạ.

Anh Hải vui vẻ hỏi thêm: - Thế thì tốt rồi. Còn những môn khác thì sao. Năm ngoái bố nhớ con bị mất học sinh giỏi vì điểm văn kém đúng không. Năm nay có tiến bộ hơn không.

Tuấn đáp: - Năm nay đề khó nên cả lớp chỉ có 1 bản được 8 thôi bố ạ.

Anh Hải hỏi lại: - Bố không hỏi các bạn khác. Bố chỉ muốn biết kết quả của con có tiến bộ hơn không.

Chị Liên nói thêm: - Cả năm qua mẹ đã cho con đi học thêm gia sư môn văn để con kéo điểm số lên rồi. Năm nay mà điểm thi không tốt nữa thì bố mẹ sẽ cắt vụ đi du lịch hè này của con.

Tuấn bẽn lẽn đáp: - Điểm có tăng nhưng chỉ tăng 0,5 thôi mẹ ạ.

Anh Hải tặc lưỡi nói: - Thôi coi như cũng có tiến bộ. Sau này phải cố gắng học hành vào. Học hành là con đường nhanh nhất để thành người con ạ.

Chị Liên vừa nói vừa gắp thêm thức ăn vào bát Tuấn rồi nói: - Ừ ăn vào rồi cố mà học con ạ. Để sau này còn báo hiếu cho cha mẹ.

Tuấn vừa nói vừa cắm mặt vào ăn: - Con biết rồi mà.

Chị Liên quay sang anh Hải hỏi: - Hôm qua bố có gọi điện thoại lên bảo sáng mai sẽ lên thăm hai vợ chồng mình với thằng Tuấn. Anh xem thế nào mai sắp xếp đón ông ở sân bay anh nhé. Lâu lâu ông mới lên nhà mình chơi.

Anh Hải cười nói: - Rồi, mai anh sẽ đón bố. Em có biết bố bay chuyến nào không?

Chị Liên đáp: - Em thấy bảo chuyển bay sẽ hạ cánh lúc 4 giờ chiều.

Anh Hải nói: - Cũng phải đến 03 năm rồi ấy nhỉ. Đợt này phải để bố ở lại chơi với vợ chồng lâu lâu một tý em nhỉ. Mai em đi chợ làm mấy món bố thích để mừng bố tới chơi.

Tuấn nghe lỏm rồi tinh nghịch hỏi lại: - Đây có phải là bố mẹ đang báo hiếu ông đúng không ạ

Chị Liên vừa cười vừa lấy tay gõ đầu Tuấn: - Thôi đi ông tướng đừng có mà tài lanh nữa. Lo ăn cơm xong đi mà còn học bài rồi tắm rửa đi ngủ. Mai còn đi học.

Tuấn liền quay sang ăn vạ anh Hải: - Bố ơi mẹ tự nhiên đánh con. Đau quá bố ơi.

Anh Hải cười mắng: - Thôi đừng có mà ăn vạ nữa. Ăn nhanh đi còn đi học. Học xong sớm thì cuối tuần bố dẫn đi chơi.

Tuấn vui vẻ nói: - Bố hứa rồi đấy nhé.

Chị Liên mắng yêu: - Đấy nhắc tới đi chơi là nhanh thôi.

**Cảnh 2: Sau khi đón ông Quân từ sân bay về nhà, cả gia đình đang chuẩn bị ăn cơm. Anh Hải đang ra phụ với chị Liên nấu ăn còn ông Quân thì ngồi chơi với Tuấn. Ông Quân cười hiền từ rồi hỏi Tuấn**

**-** Dạo này học hành thế nào cháu

Tuấn đáp: - Tốt ông ạ. Năm nay cháu vẫn giữ vững được học sinh giỏi ông ạ.

Ông Quân gật gù nói: - Vậy thì tốt. Cố gắng học cho giỏi ông sẽ có thưởng cho cháu.

Tuấn nói: - Cháu cảm ơn ông. Nhưng mà mẹ cháu dặn là không được đòi quà ông. Bố mẹ có quà cho cháu rồi thì không được phiền tới ông. Ông lớn tuổi rồi nên tiền của ông phải dùng để mua thuốc, khám bệnh rồi còn tiền thì để ông du lịch nữa.

Ông Quân cưới nói: - Cái thằng này đúng là ông cụ non. Mày không phải lo cho ông. Ông thiếu gì tiền. Cháu học giỏi thì ông thưởng thôi.

Tuấn lại gia vẻ cụ non nói: - Mẹ cháu ngày nào cũng bảo cháu cố gắng học hành để báo hiếu bố mẹ để sau này bố mẹ già yếu mới có thể chăm sóc, phụng dưỡng được. Nhưng cháu thấy bố mẹ cũng có ở cạnh ông để chăm sóc ông đâu nhỉ.

Ông Quân mắng: - Cái thằng này ai bảo bố mẹ anh không chăm sóc ông. Với cả ông đang khỏe mạnh thế này thì sao phải cần người chăm sóc.

Tuấn nói: - Ở trường cháu được cô dạy là bố mẹ có nghĩa vụ và quyền chăm sóc nuôi dưỡng con cái và con cái cũng có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ khi về già mà ông.

Ông Quân nói: - Vậy là cháu chưa học được hết lời cô dạy rồi. Đây nhé đúng ra phải là thế này “Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình”. Ngược lại thì “Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.” Phải hiểu như thế thì mới đầy đủ. Như ông đang khỏe mạnh nên không cần bố mẹ cháu phải ở cạnh chăm sóc nhưng tuần nào mẹ cháu cũng gọi điện hỏi thăm ông cả đấy. Hôm nay ông tới chơi cháu không thấy bố mẹ mua bao nhiêu thứ mừng ông đấy à. Đó vừa quy định của luật vừa là đạo là con cháu ạ.

Tuấn gật gù: - Thế sau này cháu lớn cháu cũng sẽ chăm sóc bố mẹ như thế.

Ông Quân xoa đầu khen: - Cháu biết nghĩ như vậy là tốt.

Anh Tuần từ trong bếp đi ra mời hai ông cháu vào ăn cơm: - Con mời bố ra ăn cơm. Mà bố nói gì với thằng Tuấn mà rôm rả thế.

Ông Quân nói: - Có gì đâu. Bố thấy mừng vì có thằng cháu hiểu chuyện thôi mà.

***Tiểu phẩm 11*: TÔN TRỌNG QUYỀN CHỌN NGHỀ CỦA CON CÁI**

 **1. Phân vai**

Hạnh: Học sinh lớp 12 Trường THPT X

 Ông Phương: Bố của Hạnh

 Bà Mai: Mẹ của Hạnh

 Cô Lan: Giáo viên chủ nhiệm lớp của Hạnh

 **2. Nội dung**

 **Cảnh 1: Tại nhà của Hạnh, ông Phương và bà Mai đang ngồi khuyên Hạnh lựa chọn đăng ký nguyện vọng cho kỳ thi đại học sắp tới.**

Ông Phương vừa nhấp chén trà vừa nói: - Con à. Nghe lời bố con nên đăng ký vào ngành sư phạm con ạ. Nghề giáo là nghề cao quý vừa không tốn tiền học sau này ra trường bố sẽ xin việc cho con vào trường cấp II gần nhà. Bố quen hiệu trưởng ở đấy nên cái này con không phải lo.

 Bà Mai nói thêm vào: - Đúng đây con ạ. Con nghe lời bố đi. Học sư phạm sau này cũng dễ lấy chồng hơn con ạ. Sau này làm việc gần nhà, con cũng không phải vất vả đi lại. Con gái chọn ngành sư phạm là nhất rồi con ạ.

 Hạnh nghe xong vừa nắm chặt cuốn sách trong tay, giọng cương quyết: - Con cảm ơn bố mẹ đã quan tâm lo lắng cho con nhưng con cũng muốn bố mẹ cho phép con được tự lựa chọn con đường đi cho mình. Con không thích nghề giáo viên bố mẹ ạ.

 Ông Phương nghe xong tức giận nói: - Nghề giáo có gì mà mày không thích. Mày đừng có thân lừa ưa nặng.

 Bà Mai khuyên thêm: - Cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Mày nghe lời bố ẹm đi. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi.

 Hạnh vẫn bướng bỉnh nói: - Bố mẹ xin nghe con nói. Con biết mình không có năng khiếu sư phạm. Con thấy mình phù hợp với lĩnh vực công nghệ thông tin hơn. Con rất muốn được đăng ký thi vào ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa bố mẹ ạ. Đó là ước mơ từ nhỏ của con rồi bố mẹ ạ.

 Ông Phương sẵng giọng mắng: - Con gái con đưa mày thi vào các khoa đó làm gì. Ngành đó con gái làm sao phát triển được. Lại còn ước mơ cái gì. Cả họ hàng mình có ai làm công nghệ thông tin đâu. Mày thi vào đó sau này ra trường ai lo cho mày. Rồi sau thất nghiệp lại định ăn bám bố mẹ à. Thế bây giờ mày có định nghe lời tao không.

 Vừa nói ông Phương vừa đứng lên ném chiếc chén trà ra sân. Thấy ông Phương như vậy, bà Mai vừa đứng lên cản chồng vừa khuyên con: - Thôi, ông ơi con nó còn trẻ mình phải khuyên bảo nó chứ đừng có làm như vậy người ta nó cười cho đấy. Còn mày nữa, Hạnh, mày có nghe lời bố mẹ không. Ai đời con gái lại đi học cái ngành đấy rồi suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính à con.

 Hạnh vẫn bướng bỉnh nói: - Bố mẹ đừng khuyên con nữa con đã quyết định đăng ký vào ngành đó rồi.

 Ông Phương tức giận nói: - Tốt nếu mà mày đăng ký thì đừng hòng tao cho mày tiền học phí mà đi học

 Hạnh nước mắt giàn giụa nói: - Đó là ước mơ của con. Dù có phải đi làm thêm để trang trải học phí con cũng sẽ đi.

 Vừa nói xong, Hạnh vừa khóc vừa chạy về phòng. Nhìn bóng lưng con, bà Mai xót con nhẹ giọng nói: - Ông à. Ông định để nó thân gái một mình bươn trải thật à. Thôi ông bớt giận rồi mình từ từ tìm cách khuyên nó.

 Ông Phương cũng nhẹ giọng nói: - Do bà chiều nó quá nên nó mới thế đấy. Nói mãi nó không nghe.

 Bà Mai nhìn ông Phương với ánh mắt buồn rồi than: - Thôi thì cha mẹ sinh con trời sinh tính chứ tôi biết làm sao.

 **Cảnh 2: Thấy Hạnh không đi học, cô Lan tới nhà ông Phương và bà Hạnh để hỏi thăm. Sau khi được ông Phương mời vào nhà, cô Lan liền lên tiếng hỏi:**

- Hôm nay thấy cháu Hạnh nghỉ học nên em đến để hỏi thăm anh chị về tình hình của cháu. Năm nay là năm cuối cấp rồi còn chuẩn bị cho kỳ thi đại học nữa mặc dù cháu Hạnh có học lực rất tốt nhưng cũng không nên nghỉ như vậy anh chị ạ.

 Bà Mai buồn rầu đáp: - Chúng tôi cũng muốn thế đâu. Nhưng sáng gọi nó đi học thì cháu nó lại không muốn đi.

 Cô Lan tò mò hỏi: - Có chuyện gì mà Hạnh lại không muốn đi học thế chị. Em biết cháu Hạnh là người rất ham học nên không tùy tiện nghỉ như vậy đâu.

 Ông Phương ái ngái nói: - Không giấu gì cô. Chả là hôm qua cháu nó với bọn tôi có cãi nhau về chuyện đăng ký ngành học cho cháu ấy mà.

 Cô Lan hỏi lại: - Chuyện là thế nào, anh chị cứ kể cho em nghe biết đâu em giúp được gì.

 Ông Phương vui vẻ nói: - Vậy thì tốt quá. Tôi cũng mong cô giúp chúng tôi khuyên cháu.

 Sau khi lắng nghe câu chuyện do ông Phương kể lại, cô Lan trầm ngâm rồi nhờ bà Mai kêu Hạnh ra nói chuyện. Thấy Hạnh được mẹ dẫn ra, cô Lan bắt đầu nói: - Chuyên của anh chị và cháu Hạnh em đã nghe rồi. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Hạnh, em cũng xin phép có mấy lời để anh chị nghe thêm. Ở trên lớp, em thấy cháu Hạnh là học sinh rất có năng khiếu trong môn toán và tin học. Em cũng được các thầy cô dạy môn tin học nói về trường hợp của em Hạnh. Em ấy rất ham học hỏi và rất có ý thực chịu khó trao dồi, đọc thêm sách báo để nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin. Bản thân ước mơ và nguyện vọng của Hạnh, em cũng đã được biết và theo ý em anh chị nên tôn trọng và ủng hộ cháu. Anh chị cứ cẩm cản thế tội cháu anh chị ạ.

 Ông Phương bực tức nói: - Cô nói lạ nhỉ. Tôi là cha mẹ nó tôi có quyền hướng dẫn bảo ban nó chọn ngành nghề cho đúng chứ.

 Cô Lan từ tốn nói: - Vâng, anh nói đúng. Bậc làm cha mẹ đương nhiên có quyền hướng dẫn con chọn nghề nhưng pháp luật cũng có quy định cha mẹ phải tôn trọng quyền chọn nghề của con anh chị ạ. Bên cạnh đó, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập; đồng thời tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục con. Việc anh chị dọa không đóng học phí cho cháu vừa làm tổn thương cháu vừa không làm tròn nghĩa vụ giáo dục của cha mẹ đấy anh chị ạ.

 Bà Mai sụt sùi nói: - Bọn tôi chỉ dọa nó thế thôi chứ đời nào tôi để nó chịu khổ thế.

 Ông Phương cũng nhẹ giọng: - Cũng tại nó bướng quá tôi mới dọa nó thế.

 Cô Lan nói thêm: - Vâng, em cũng biết là anh chị rất thương cháu và muốn tốt cho cháu nhưng Hạnh cũng sắp 18 tuổi rồi cũng trở thành người lớn tới nơi rồi. Mình nên tôn trọng quyền chọn nghề của con. Đó cũng là quy định của pháp luật rồi anh chị ạ.

 Ông Phương băn khoăn nói: - Nhưng mà nó con gái lại chọn cái ngành công nghệ thông tin thì sao hợp được cô.

 Cô Lan cười nói: - Anh nghĩ vậy là sai rồi. Ai bảo anh ngành công nghệ thông tin chỉ cho con trai. Ngay tại trường em cũng có rất nhiều giáo viên dạy tin học là nữ ngoài ra bạn em cũng có rất nhiều người là nữ làm công nghệ thông tin trong rất nhiều công ty, tập đoàn lớn. Nói thêm cho anh chị biết, ngành công nghệ thông tin cũng là ngành có mức lương làm việc rất hấp dẫn và số lượng công ty tuyển người làm công nghệ thông tin liên tục tăng trong những năm qua nên cơ hội việc làm là rất lớn. Anh chị có biết là nước ta cũng đang có định hướng thực hiện chuyển đổi số nên đây sẽ là một ngành rất tiềm năng trong tương lai tới.

 Ông Phương bất ngờ hỏi lại: - Thật thế à. Tôi cứ nghĩ nó khác cơ. Thế Phương nhà tôi có đủ sức thi vào không.

 Cô Lan cười rồi nói thêm: - Em Hạnh hoàn toàn có cơ hội với sức học như hiện giờ. Nếu được cha mẹ ủng hộ thì càng tốt hơn.

 Bà Mai vui mừng ôm lấy Hạnh rồi nói: - Thế thì tốt quá rồi. Cố lên con bố mẹ sẽ ủng hộ con.

 Hạnh cũng vui mừng ôm mẹ và nói: - Con cảm ơn bố mẹ.

 Ông Phương cũng bùi ngùi nói: - Thôi vào rửa mặt ăn gì đi tý bố dẫn đi mua mấy cuốn sách luyện thi đặng mà ôn thi cho tốt. Nếu đã có ước mơ rồi thì ráng mà theo đuổi đến cùng đừng có mà bỏ cuộc về khóc với bố đấy.

 Hạnh vui vẻ nói: - Vâng thưa bố.

 Cô Lan nói thêm: - Thế thì tốt rồi. Mai con nhớ đến trường đấy đừng tự ý bỏ học nữa sắp thi tới nơi rồi đấy.

 Ông Phương nói: - Cảm ơn cô nhờ có cô khuyên mà tôi biết mình bây giờ cũng cần tôn trọng ý kiến của con cái, đặc biệt là cái việc chọn nghề thì không nên áp đặt rồi làm khổ con.

***Tiểu phẩm 12: TRÁCH NHIỆM CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG,***

***GIÁO DỤC CON SAU KHI LY HÔN***

 **1. Phân vai**

- Anh Nam: Bố của bé Happy

 - Chị Vân: Mẹ của bé Happy

 - Chị Hoài: Cán bộ tòa án

 **2. Nội dung**

  **Cảnh 1: Tại một quán café, anh Nam đang ngồi tại một bàn trong góc của quán chờ chị Vân đến. Lần này hẹn gặp mặt, anh Nam muốn bàn với chị Vân về việc chăm sóc bé Happy là con chung của hai người sau khi ly hôn. Vừa nhìn cốc café, anh Nam vừa trầm ngâm suy nghĩ về cuộc hôn nhân chóng vánh giữa anh và chị Vân. Đang chìm vào trong suy nghĩ thì tiếng bước chân làm cắt dòng suy nghĩa của anh, ngước nhìn lên anh Nam thấy chị Vân đi đến.**

Anh Nam đứng lên và mở lời: - Chào em. Em uống gì không để anh gọi lun.

Chị Vân nghe xong miễn cướng cười rồi đáp lời: - Thôi em không uống gì đâu. Mình ngồi bàn nhanh rồi em phải đi đây có việc.

Anh Nam gật đầu rồi ngồi xuống nói: - Hôm nay, anh cũng muốn bàn với em về việc chăm sóc bé Happy sau khi chúng ta ly dị. Tòa án vừa gọi anh hẹn ngày mai anh và em ra tòa để làm thủ tục lần cuối trước khi Tòa ra quyết đinh.

Chị Vân nghe xong gật đầu nói: - Thế anh đã suy nghĩ kỹ chưa. Như em đã nói trước với anh, bé Happy sẽ theo em. Em là mẹ nó em chăm sóc con sẽ tốt hơn cho con. Ngoài ra, để thế cũng là tốt cho anh như vậy anh cũng dề dàng tìm được hạnh phục mới.

Anh Nam cười buồn rồi trả lời: - Em cũng biết điều kiện nhà anh rồi đấy. Để anh chăm sóc còn thì sẽ có lợi hơn. Nó sẽ được học trong môi trường tốt nhất. Với cả em còn trẻ, nhà em cũng neo người. Một mình em chăm sóc con sẽ không lo được đầy đủ cho nó. Em cũng phải lo nghĩ cho em nếu em muốn đi bước nữa thì việc nuôi con sẽ là gánh nặng cho em.

Chị Vân nghe xong liền gạt đi: - Anh cứ yên tâm. Em tự lo được cho mình. Cái này em đã nghĩ kỹ rồi nhà em tuy neo người nhưng em sẽ không để con phải khổ. Giờ em chỉ muốn toàn tâm lo cho con thôi việc đi bước nữa hay không thì tùy duyên thôi anh ạ.

Anh Nam cố gắng nói thêm: - Hay là chúng ta tạm quay lại với nhau chờ bé Happy lớn hãy tính chuyện ly dị. Anh vẫn còn tỉnh cảm với em chả lẽ chúng ta không thể quay lại được với nhau hay sao.

Chị Vân giọng cứng rắn nói: - Thôi anh ạ, kéo dài chỉ khiến hai chúng ta đau khổ. Em đã cố gắng rồi nhưng hai chúng ta không hợp nhau. Em cũng đã thử nỗ lực để có thể hòa hợp cùng anh và gia đình nhưng không được. Em nghĩ chúng ta còn trẻ nên dành cho nhau cơ hội mới để bắt đầu lại, đừng nên làm khổ nhau nữa.

 Anh Nam tiếp tục nói: - Có chuyện gì to tát đâu mà em nói không thể hàn gắn được chứ. Chỉ có mấy chuyện cỏn con thôi mà em cứ làm to chuyện lên.

 Chị Vân nói thêm: - Đấy chứng tỏ anh vẫn chưa hiểu em rồi. Em cần một người chồng biết quan tâm, chia sẻ cùng em nhưng có lẽ anh phải người đó.

 Anh Nam tức giận nói: - Em thôi đi lần nào em cũng nói thế. Anh có để em thiếu thốn thứ gì đâu. Quần áo có, trang sức có, mỹ phẩm có. Anh có bao giờ tiếc tiền mua cho em đâu.

 Chị Vân cười buồn rồi nói: - Em lấy anh không phải vì những thứ mà anh nói. Thôi có nói nữa anh cũng không hiểu. Ngày mai hẹn gặp anh tại tòa em xin phép đi trước.

 Nói xong chị Vân liền đứng dậy bỏ đi để lại anh Nam với khuôn mặt tức tối nói vọng theo: - Được rồi, hẹn gặp cô tại tòa. Việc nuôi con tôi sẽ không để cho cô đâu.

 **Cảnh 2: Tại tòa án, trong phòng làm việc, chị Vân và anh Nam đang ngồi nghe chị Hoài hỏi**

- Thế hôm nay, hai anh chị có thay đổi quyết định ly hôn không

 Anh Nam nhìn sang chị Vân thấy chị Vân không mở lời, nhìn ánh mặt cương quyết của chị, anh Nam lên tiếng: - Không chị ạ.

 Nghe xong, chị Hoài hỏi thêm: - Về vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn hai anh chị có thay đổi ý kiến gì không?

 Chị Vân lên tiếng trước: - Tôi vẫn muốn được quyền nuôi con sau khi ly hôn

 Anh Nam cũng lên tiếng: - Tôi muốn cháu Happy được sống cùng tôi sau khi ly hôn.

 Chị Hoài nghe xong liền nói: - Vậy là hai anh chị vẫn chưa thỏa thuận được ai sẽ chăm sóc cháu đúng không?

 Anh Nam vừa nói, vừa đặt tay lên bàn, giọng căng thẳng: - Happy là con trai cả của tôi. Theo lẽ thường đương nhiên nó phải theo nhà nội. Ngoài ra, điều kiện nhà tôi đủ để bảo đảm cho cháu một tương lai tốt đẹp.

 Nghe xong, chị Hoài liền quay sang chị Vân hỏi: - Nghe anh Nam nói thế, chị có suy nghĩ gì không?

 Chị Vân nhỏ giọng đáp: - Nhà em điều kiện tuy không bằng anh Nam nhưng em sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho cháu không thiếu thốn thứ gì.

 Anh Nam cười mỉa mai nói: - Bằng vào một mình cô thì sao lo được cho con. Cô lo cho bản thân mình trước đi đã. Với công việc lương ba cọc bà đồng như cô thì sao lo được cho con. Nếu cô muốn tốt cho con thì hãy để tôi nuôi con.

 Chị Vân nghe xong mí mắt có nước mặt, mím chặt môi không đáp. Được thể anh Nam lại lớn tiếng nói: - Nếu cô cứ nhất quyết đòi quyền nuôi còn thì đừng hòng nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà tôi. Cô nghĩ kỹ xem với khả năng của cô có một mình nuôi con được không?

 Nghe thế, chị Hoài liên lên tiếng ngắt lời: - Anh Nam, anh bình tĩnh đã. Theo quy định của pháp luật thì sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên. Theo đó, sau khi ly hôn bất kể anh hay chị Vân nuôi con thì người kia vẫn phải có nghĩa vụ đóng góp để chăm sóc, nuôi dưỡng cho bé. Nên anh nói anh không thực hiện hỗ trợ cho chị Vân nuôi con thì là sai hoàn toàn đấy

 Nghe lời chị Hoài nói xong, chị Vân mới vui vẻ lên. Anh Nam thì giật mình nói: - Đấy là tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ con tôi đương nhiên tôi phải có nghĩa vụ chăm lo cho nó chứ. Vậy chị nói giúp xem với điều kiện của gia đình tôi thì nên để cho tôi chăm sóc cháu có phải hợp lý không.

 Chị Hoài đáp: - Căn cứ theo quy định của pháp luật, vợ, chồng có quyền thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Trường hợp con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Nếu chiếu theo quy định và tuổi của cháu trong hồ sơ là dưới 36 tháng tuổi thì tôi thấy chị Vân sẽ là người được ưu tiên được giao cháu anh ạ.

Anh Nam thẫn thờ nói: - Hóa ra là có quy định này. Vậy là tôi không được chăm con à.

Vừa nói anh Nam vừa rưng rưng nhìn sang chị Vân: - Em à. Anh xin lỗi vì đã để cho em phải đi đến quyết định này. Anh sẽ chu cấp cho hai mẹ con đầy đủ chỉ xin em cho anh được gặp con thường xuyên.

Chị Vân bùi ngùi nói: - Đấy là lẽ dĩ nhiên. Dù anh và em không còn là vợ chồng thì anh vẫn là bố của Happy. Anh vẫn có quyền tới thăm con.

Chị Hoài nói thêm: - Nhưng nếu cháu được lớn lên có đầy đủ cả cha lẫn mẹ bên cạnh thì vẫn là tốt nhất nên tôi vẫn mong hai anh chị nghĩ lại.

Anh Nam nhìn chị Vân rồi nắm tay chị nói: - Anh cũng mong em nghĩ lại nếu anh có gì sai sót anh hứa sẽ thay đổi. Anh sẽ là người chồng quan tâm, chia sẻ việc nhà với em. Mong em cho anh một cơ hội.

Nhìn anh Nam, chị Vân như có trăm nghìn điều suy nghĩ. Sau một lúc, chị mới cất tiếng nói: - Cảm ơn chị Hoài đã nói cho em biết quy định của pháp luật và những lời khuyên của chị. Em sẽ cho anh Nam thêm một cơ hội cuối để thử xem sao.

Anh Nam vui mừng nắm lấy tay chị Vân rồi cả hai rời khỏi tòa đi đón bé Happy.