**SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT BÀI THƠ**

Những năm đầu cách mạng, trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Bác phải chăm lo trăm công ngàn việc. Nhân dân ta ai cũng lo cho sức khoẻ của Bác. Nhiều người với tư cách cá nhân, tập thể đã dành thì giờ đến thăm Bắc Bộ phủ - nơi ở và làm việc của Chính phủ ta hồi đó - thăm sức khoẻ của Bác. Lúc bấy giờ, việc đến thăm vị Chủ tịch nước không đến nỗi phải qua nhiều thủ tục phiền phức rắc rối. Nhân chuyến vào Thanh Hoá có việc riêng, nữ thi sĩ Hằng Phương đã nghĩ làm sao khi về phải có món quà đầy ý nghĩa đến thăm sức khoẻ của Bác. Tại Thanh Hoá có loại cam làng Giang ngon nổi tiếng. Nhà thơ liền chọn mua chục quả về biếu Bác. Ngồi trên xe trở về Hà Nội, vừa khư khư ôm túi cam, vừa nghĩ đến ngày mai vào Bắc Bộ phủ gặp Bác nên nói câu gì và nói thế nào cho phải phép với Bác. Hằng Phương nhẩm ngay một bài thơ:

*Cam ngon Thanh Hóa vốn dòng*

*Kính dâng Chủ tịch tỏ lòng mến yêu*

*Đắng cay Cụ trải đã nhiều*

*Ngọt bùi trời trả đủ điều từ đây*

*Cùng quốc dân hướng những ngày*

*Tự do hạnh phúc tràn đầy trời Nam*

*Anh hùng tỏ mặt giang san*

*Lưu danh thiên cổ vẻ vang giống nòi.*

Sáng hôm sau, nhà thơ cẩn thận gói cam vào giấy đẹp, trân trọng chép bại bài thơ rồi đến Bắc Bộ phủ thăm Bác. Vừa đến cổng, bà liền được đồng chí bảo vệ chỉ đường vào phòng làm việc của Bác. Nhưng lúc đó Bác còn bận tiếp một vị khách nước ngoài ở phòng tiếp khách. Đồng chí văn phòng bảo nhà thơ ngồi chờ một lát. Nhưng nhà thơ thấy Bác bận quá, không muốn làm phiền Bác, bèn gửi cam và bài thơ lại rồi xin phép ra về. Sau khi tiễn chân người khách nước ngoài, Bác trở lại văn phòng và biết bà khách đã về rồi. Nhìn gói cam và đọc bài thơ, Bác rất cảm động, nhưng lại không biết tên và địa chỉ của khách, Bác liền làm một bài thơ đăng báo Phụ nữ để trả lời, Bài thơ đề là ''Tặng cam'':

*Cảm ơn bà biếu gói cam*

*Nhận thì không đặng, từ làm sao đây*

*Ăn quả nhớ kẻ trồng cây*

*Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai.*

Bài thơ bày tỏ lời cảm ơn, đồng thời nhân đó nêu lên bài học đạo đức từ một câu tục ngữ rất quen thuộc và khẳng định niềm tin vào thắng lợi sắp tới. Mấy chục năm qua, bài thơ đã đi vào lòng mọi người, nhưng ít ai chú ý đến chi tiết bà biếu gói cam - một chi tiết gợi cảm hứng cho sự ra đời một bài thơ có giá trị của Bác.

**Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN:**

Câu chuyện thể hiện tình cảm yêu quý, kính trọng của nhân dân dành cho Bác Hồ. Dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn luôn quan tâm đến những tấm lòng yêu mến mình. Bác Hồ là Chủ tịch nước nhưng luôn sống giản dị, gần gũi nhân dân. Khi nhận món quà, Bác không chỉ cảm ơn mà còn dùng bài thơ để truyền tải bài học đạo đức sâu sắc. Câu chuyện cho thấy sự chân thành, giản dị đôi khi lại là nguồn cảm hứng lớn, giúp tạo nên những tác phẩm giá trị, đi vào lòng người.

Bác Hồ nhấn mạnh truyền thống biết ơn, ghi nhớ công lao của những người đi trước qua việc nhắc lại câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đồng thời, câu thơ "Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai" thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

**BÀI HỌC KINH NGHIỆM:**

Qua câu chuyện, chúng ta cần trân trọng và biết ơn những người đã đóng góp cho đất nước. Câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" nhắc nhở chúng ta phải luôn ghi nhớ công lao của những thế hệ đi trước, những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Câu chuyện cũng dạy cho chúng ta sự giản dị và khiêm nhường. Dù ở vị trí lãnh đạo cao nhất, Bác Hồ vẫn khiêm tốn, gần gũi với nhân dân, không màng danh lợi, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Đồng thời, câu thơ "Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai" thể hiện niềm tin rằng sau những khó khăn, gian khổ, thành quả tốt đẹp sẽ đến. Đây là bài học về sự kiên trì, lạc quan, thể hiện tư duy tích cực và niềm tin vào tương lai tươi sáng.