**NHỮNG ĐIỀU THUỐC MÊ HOẶC**

Bảo là con trai duy nhất của đại gia phố núi nên được cưng chiều hết mực. Nhờ những đầu óc kinh doanh nhạy bén nên từ lâu bố mẹ của Bảo đã là những doanh nhân có tiếng. Vì vậy, công việc làm ăn cứ thế mà phất lên nhanh chóng, kinh tế gia đình cũng được coi là có của ăn, của để. Khi kinh tế đã ổn, ngoài việc vận hành guồng máy kinh doanh, bố mẹ của Bảo cũng rất tích cực tham gia tổ chức, vận động và thực hiện các chuyến từ thiện đến những nơi khó khăn trải dọc Bắc Nam. Công việc chăm lo gia đình ông bà giao hết cho người giúp việc. Để chiều lòng quý tử nhà mình và không phải vướng bận chân tay, bố mẹ của Bảo có quy định với người giúp việc: “những gì Bảo yêu cầu chỉ cần thông báo để ông bà biết rồi cứ thế mà thực hiện, riêng những yêu cầu liên quan đến học tập thì cứ theo ý của Bảo mà làm, ông bà không can thiệp”.

Biết được tâm lý đó, Bảo luôn với bịa ra những khoản học thêm, học ngoại khóa để lấy tiền và trốn đi chơi với lũ bạn thân cũng toàn những đứa nhà có điều kiện nhưng thiếu sự quan tâm của gia đình. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, trong một lần buồn chán rủ đám bạn đi chơi, một đứa trong nhóm đã rút ra một vài điều thuốc lá với nhiều câu úp mở khiến cả nhóm tò mò. Vì thực ra với đám này này thì thuốc lá với bọn chúng chả có gì lạ, nhưng lần này thì khác, trước vẻ mặt bí ẩn của cậu bạn cả đám châm lửa và truyền tay nhau hút thử những điều thuốc đầy mê hoặc. Sao vị thuốc lần này thật lạ, nó không ấm ấm nồng nồng mà mang một cảm giác lâng lâng nhẹ bẫng, đầu óc như được giãn ra giải tỏa và chúng bắt đầu cười một cách vô thức. Rồi từ đó cứ mỗi lần có đứa nào trong nhóm buồn chán muốn tìm thứ thuốc lá đó để giải sầu thì cậu bạn kia lại sẵn sàng cung cấp và đối với mấy cậu ấm, cô chiêu thì tiền chỉ là chuyện nhỏ. Cũng chính thức từ đó cuộc sống của Bảo và lũ bạn bị đảo lộn.

Trước đây trong lớp Bảo không phải là một học sinh xuất sắc nhưng thành tích học tập của cậu cũng trong top 10 của lớp, điều kiện gia đình khá giả nên trông cậu lúc nào cũng bảnh bao, sáng sửa. Vậy mà từ khi dính vào những điều thuốc được tẩm ma túy, Bảo thường xuyên nghỉ học, những lúc thiếu thuốc Bảo thấy trong người bứt rứt, uể oải, tính tình trở nên cáu gắt và dần xa lánh mọi người. Để có tiền mua thuốc, Bảo bịa đặt ra đủ khoản phát sinh ở trường lớp. Mà bố mẹ của Bảo chỉ cần nghe con trai đưa ra lý do học hành thì đều chấp nhận và chi tiền không tiếc tay. Chơi ở ngoài chưa đủ, Bảo còn rủ bạn bè về nhà tụ tập hút sách. Đã có lần cô giúp việc phát hiện Bảo sử dụng chất kích thíchvà có hỏi thì Bảo gạt đi và còn dọa sẽ bảo bố mẹ cho cô nghỉ việc nếu cô để họ biết những việc này. Rồi nhu cầu về tiền để mua thuốc của Bảo càng ngày càng lớn, vài lần cô giúp việc còn thấy Bảo mở két lấy trộm tiền của gia đình. Nhận thấy sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, cô đã kể lại tất cả để bố mẹ của Bảo biết, họ đã không tin vào tai mình vì trong mắt họ, Bảo là một đứa trẻ ngoan, gia đình cũng không để Bảo thiếu thốn thứ gì so với bạn bè. Bảo luôn được gia đình bao bọc và chu cấp những thứ mà nhiều bạn đồng trang lứa mơ ước. Vậy mà !!!

Mặc dù vậy bố mẹ của Bảo vẫn chưa tin, ông bà bí mật lắp camera trong nhà để theo dõi con mình. Sau vài lần kiểm tra camera và tận mắt chứng kiến những hành động của cậu con trai quý tử thì đất dưới chân bố mẹ của Bảo như sụp xuống. Bao nhiêu cố gắng vun ven cho gia đình, bao nhiêu yêu thương họ dành các con, bao nhiêu việc thiện có đang cố gắng thực hiện giờ đây dường như trở nên vô nghĩa. Vài lần bố mẹ đã nói chuyện với Bảo bóng gió về vấn đề này nhưng Bảo lại quay ra to tiếng khiến gia đình càng thêm bất ổn. Vài hôm trước đây sự căng thẳng trong gia đình lên đến đỉnh điểm, bố mẹ đã mời bác sỹ đến nhà để tiến hành xét nghiệm ma túy đoi với Bảo. Kết quả xét nghiệm dương tính, Bảo im lặng cúi đầu, còn mẹ thì chỉ biết ôm mặt khóc.

Sau một tuần bàn bạc và trao đổi cặn kẽ giữa 2 vợ chồng, bố của Bảo quyết định đến công an xã để trình báo về tình hình của cậu con trai mình.

Tại trụ sở công an,tiếp ông là một chiến sỹ công an trẻ tuổi với quân phục chỉnh tể. Bố của Bảo mở lời:

* Chào anh. Tôi là Nguyễn Văn X. Gia đình tôi có đứa con trai tên Bảo, năm nay 20 tuổi. Do bị bạn bè xấu rủ rê nên cháu nó dình vào ma túy. Tôi lên đây trình báo và mong các anh phối hợp cùng gia đình giúp cháu thoát khỏi con đường nghiện ngập đó.

Sau khi nghe ông X trình bày, anh công an động viên:

* Đầu tiên, chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần của gia đình. Còn với trường hợp của em Bảo chúng tôi đề nghị phải áp dụng biện pháp cái nghiện. Và còn tùy vào thái độ cũng như quyết tâm của em Bảo nhà mình mà chúng tôi sẽ có những biện pháp và hình thức xử lý phù hợp.

Nghe đến đây, mặt ông X méo xệch, hỏi:

* Vậy là phài bắt đưa đi cải tạo hả đồng chí ?

Anh công an ôn tồn trả lời:

* Chưa chắc đã đến mức như vậy đâu bác. Theo khoản 1 điều 25 của Luật phòng, chống ma túy 2021 thì sẽ có 2 biện phát cai nghiện ma túy là: Cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma túy bắt buộc. Tùy thái độ, cũng như sự hợp tác của Bảo và phối hợp của gia đình thì theo khoản 1 điều 30 của Luật phòng, chống ma túy 2021, Bảo cũng có thể thực hiện hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình đồng dưới sự quản lý của công an xã. Và theo khoản 2 Điều 30 của Luật phòng, chống ma túy 2021 thì *“thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng”*.

Ông X nghe vậy trong lòng cũng thấy đỡ lo, vì nếu phải đi cải tạo tập trung thì ông sợ mẹ của Bảo sẽ xót con mà không chịu nổi mất. Ông đáp lại:

* Vâng nếu được được cai nghiện cho cháu ở nhà thì tốt quá. Gia đình chúng tôi rát sẵn sàng hợp tác với các anh để có thể cho cháu nó thực hiện cai nghiện ma túy tại nhà.

Anh công an thông tin thêm:

* Và cũng tại khoản 4 điều 30 của Luật phòng, chống ma túy 2021 cũng quy định *“người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn”*; đồng thời *“nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định”*. Và theo điểm c khoản 5 điều 30 của Luật phòng, chống ma túy 2021 thì sau khi hết thời gian quy định *“Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây Cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng”*. Ngoài ra trong trường hợp em Bảo nhà mình không hợp tác thì chúng tôi buộc phải đưa em đi cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện tập trung, như vậy sẽ vất vả hơn cho em Bảo cũng như gia đình mình.

Ông X gật gù và nói:

* Vâng tôi hiểu. Tôi nghĩ cháu Bảo nhà tôi cũng là đứa biết thiệt hơn. Chỉ là do bị bán xấu rủ rê nên mới xa chân vào con đường ma tùy. Tôi mong các anh cử người đến nhà để cùng chúng tôi giải thích những điều này để cháu hiểu và hợp tác. Còn nếu không thì….gia đình chúng tôi dù xót con nhưng vì tương lai của cháu cũng đành nhờ các anh vậy !!!.

Trong căn phòng tối tăm ở lầu hai, Bảo nép vào mép tường nhìn qua khe cửa sổ xuống sân thấy bóng dáng thấp thỏm, bất an của mẹ khi đứng chờ bố về mà lòng đầy ân hận đối với những gì mình đã mang đến cho gia đình, những người luôn hết lòng yêu thương cậu nhất. Khoảnh khắc đó Bảo quyết tâm phải hành động để cứu lấy tương lai của mình và có thể là chỗ dựa vững chắc của bố mẹ khi tuổi già sắp đến.

Ngồi trước mặt ông X và đồng chí công an xã, sau khi được giải thích về tác hại của ma túy, Bảo hứa sẽ phối hợp cùng mọi người sẽ tiến hành cai nghiện. Mặc dù biết thời gian sắp tới sẽ là cuộc đấu tranh khó khăn với chính bản thân mình, nhưng với quyết tâm của bản thân cùng với sự giúp đỡ của những người xung quanh thì Bảo tin mình sẽ làm được.

**Tiểu phẩm “An cư đất lành”**

- Vương và Thúy rời quê lên thành phố hơn 10 năm nay. Sau khi quyết định góp gạo thổi cơm chung vào năm 2018, đến nay cả hai đã có một con gái đầu lòng. Vương cho biết, hạnh phúc của gia đình anh sẽ trọn vẹn hơn nếu như hai vợ chồng anh sớm mua được một căn hộ để không phải sống cảnh đi thuê nhà như suốt bao năm qua. Mong ước ấy nghe thì giản đơn nhưng thực sự lại quá đỗi lớn lao đối với người làm công chức nhà nước như vợ chồng Vương.

- Bữa tối ấy, cơm nước, tắm giặt, dọn dẹp căn phòng trọ xong xuôi, con gái cũng vừa vào giấc ngủ, vợ chồng Vương mới có thời gian tâm sự với nhau. Thúy vào facebook đọc tin, cứ tấm tắc khen ngợi nhà đẹp:

- Thúy: Chồng ơi, sao nhà người ta đẹp thế nhỉ? Trang này ngày nào cũng có người chụp ảnh đẹp nhà mình gửi lên này. Em ngắm mãi không biết chán.

- Vương: Chắc lại ảnh ảo cóp nhặt ở đâu thôi vợ.

- Thúy: Không có đâu nha. Người ta còn viết rõ này, hồi mới cưới nhau họ cũng đi thuê nhà như vợ chồng mình, thế mà 5 năm sau đã tậu được căn chung cư nội thất hoành tráng thế này rồi.

- Vương: Thế họ có chia sẻ cách làm giàu thế nào không?

- Thúy: Haha, cái đó thì họ lại chả nói.

- Vương: Đấy mới là điều chúng mình cần bây giờ. Anh chỉ quan tâm, làm sao để bây giờ vợ chồng mình lương công chức nhà nước mà mua được nhà ở đấy.

- Thúy: Điều anh muốn em cũng muốn, dẫu chỉ cần một căn hộ nho nhỏ thôi cũng được.

- Vương: Anh biết rồi, thôi vợ chồng mình cùng nhau chịu khó, cố gắng vài năm nữa chúng mình cũng sẽ có nhà thôi mà…

Một thời gian sau, cơ quan Vương và Thúy có thông báo về việc đăng ký mua nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị có thu nhập thấp và chưa có nhà ở đến thời điểm đăng ký. Hai vợ chồng Vương cùng bàn bạc và quyết định đăng ký làm hồ sơ mua nhà ở xã hội với nhiều chính sách hỗ trợ và ưu đãi của nhà nước dành cho đối tượng thu nhập thấp, đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Đã hơn một tháng, kể từ ngày nộp hồ sơ, nhưng vẫn chưa thấy thông báo từ phía chủ đầu tư dự án, hai vợ chồng Vương vô cùng sốt ruột và lo lắng.

- Thúy: Đã hơn một tháng rồi mà sao chúng ta vẫn chưa nhận được thông báo của bên dự án chồng nhỉ?

- Vương: Anh cũng không rõ, để mai anh gọi điện lên bộ phận chăm sóc khách hàng của dự án hỏi xem thế nào.

- Thúy: Có khi nào hồ sơ của vợ chồng mình bị loại rồi không?

- Vương: Anh nghĩ là không thể nào.

- Thúy: Dễ lắm, vì thu nhập của vợ chồng mình thấp quá nên bị loại rồi không?

- Vương: Nếu như chúng ta thu nhập cao thì đã không phải đối tượng được mua nhà xã hội chứ em. Vì thu nhập thấp nên mới cần mua nhà thu nhập thấp, thế hợp lý quá còn gì. Vợ chồng mình chưa có nhà ở, có hộ khẩu ở thành phố, hơn nữa lại đều là công chức nhà nước, được cơ quan xác nhận có thu nhập thấp thì anh nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ được ưu tiên mua nhà. Mà bên nhận hồ sơ người ta cũng đã xác nhận là hồ sơ của mình đẩy đủ, hợp lệ rồi mà.

- Thúy: Anh chắc chứ? Nếu không được mua nhà ở xã hội, có lẽ chúng ta chả bao giờ mua được nhà nữa ấy. Có khi chúng mình chuyển về quê sống thôi chồng ạ.

- Vương: Ơ, sao em bi quan vậy, em quên mất lý do chúng ta xa quê rồi sao? Tất cả vì tương lai con gái chúng mình em ạ. Em hãy tin anh!

- Thúy: Trời, chồng tôi thương dễ sợ.

- Vương: Để anh coi nào. Lần trước khi chuẩn bị hồ sơ anh có đọc ở văn bản nào quy định về điều này rồi.

- Thúy: Về xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội á chồng?

- Vương: Đúng rồi vợ. À, đây rồi, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định về nguyên tắcxét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng theo dự án như sau:

*“Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;*

*Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án được phê duyệt tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.*

*Trường hợp dự án có đối tượng đảm bảo quy định tại Điều 22 Nghị định này là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định. Số lượng căn hộ (căn nhà) dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 02 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn hộ (căn nhà) nhà ở xã hội của dự án. Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.”*

- Thúy: Dài vậy á, nói tóm lại mình có thuộc đối tượng ưu tiên mua nhà không chồng?

- Vương: Ở đây theo quy định này thì có nghĩa là nếu như số hồ sơ đủ điều kiện mua bằng hoặc ít hơn số căn hộ mà chủ đầu tư họ bán thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo thỏa thuận giữa mình với chủ đầu tư. Còn trường hợp nhiều hơn thì chủ đầu tư mới xét duyệt, lựa chọn theo hình thức bốc thăm. Nên anh nghĩ cũng xác suất lắm.

- Thúy: Haiz.

- Vương: Anh có niềm tin lắm vợ, có thể cả hai vợ chồng mình đều là công chức nhà nước sẽ được ưu tiên chăng? Hi hi.

- Thúy: Sao chồng tôi lúc nào cũng lạc quan vậy ta!

- Vương: Cuộc sống cần có niềm tin lắm chứ vợ. Mà vợ chồng mình nộp hồ sơ ngay từ khi có thông báo đợt đầu mà. Luật quy định rồi đó vợ “d*anh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.”*

- Thúy: Được rồi, em tin anh nốt lần này.

- Vương: Trời, các cụ bảo rồi, vợ chồng tin yêu nhau có bao giờ thiệt đâu em. Anh nghĩ, vợ chồng mình phải dành dụm, gom tiền dần để dọn về nhà mới dần thôi vợ ơi.

Cuối cùng hai vợ chồng cũng kết thúc câu chuyện trong sự lạc quan và tếu táo nhưng vẫn xen lẫn chút lo toan của cuộc sống đời thường. Một tháng sau đó, hai vợ chồng Vương Thúy cũng có tên trong danh sách được duyệt mua nhà ở xã hội thuộc dự án T đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Sau đó, chủ đầu tư dự án đã liên hệ vợ chồng Vương Thúy đến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với ưu đãi vay trả góp 5% lãi suất ngân hàng trong vòng 07 năm. Gần 13 tháng sau thì vợ chồng Vương Thúy được bàn giao và chuẩn bị chuyển về nhà mới – căn nhà hạnh phúc của hai vợ chồng, nơi “an cư đất lành”, tạo lập tương lai bền vững./.

**KHI ĐÀN CHIM YẾN VỀ**

**I. Phân vai**

- Ông Cường: Người có sở thích ăn tổ yến

- Bà Mai: Vợ ông Cường

- Ông Nam: Bạn ông Cường là chủ nhà nuôi yến

- Bà Hà: Tổ trưởng khu phố

- Chị Hạnh: Hàng xóm nhà ông Nam.

**II. Nội dung**

**Cảnh 1: Hai vợ chồng ông Cường, bà Mai đang xem tivi trong nhà thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Sau khi bà Mai ra mở cửa thì thấy ông Nam là bạn thân của ông Cường đang đứng ngoài. Thấy bà Mai ra mở cửa, ông Nam liền mở lời:**

**-** Chào chị, anh Cường có nhà không chị?

Bà Mai cười đáp:

- Chú Nam đấy à. Hôm này ngày gì mà “Rồng lại đến nhà tôm thế này”. Anh Cường đang trong nhà đấy. Mời chú vào chơi.

Sau khi vào trong nhà, ông Nam vui vẻ hỏi:

- Dạo này sức khỏe hai anh chị thế nào. Dạo này nhiều loại dịch bệnh mới xuất hiện, anh chị phải quan tâm chú ý sức khỏe đấy.

Ông Cường đáp: - Cảm ơn chú. Vợ chồng tôi vẫn thế thôi. Nhờ trời cũng không đau ốm gì. Chỉ phải cái dạo này có tuổi rồi nên ăn uống kém hơn trước, với hay bị ho khi “trái gió trở trời” thôi.

Nghe thế, ông Nam liền lấy cái túi mang theo để trên bàn rồi nói:

- Anh em mình cũng đã đến tuổi phải cẩn thận chăm lo sức khỏe rồi đấy. Hôm nay em có chút quà biếu anh chị ăn tẩm bổ đây.

Bà Mai cười xoa tay: - Thôi chú đến chơi với hai vợ chồng là quý lắm rồi còn bày vẽ quà làm gì cho khách sáo ra.

Ông Cường đồng tình: - Đúng đấy, do dịch bệnh lâu lắm chú mới có thời gian sang chơi mà bày vẽ làm gì. Tý nữa hai anh em mình ngồi tâm sư uống trà với nhau là được rồi.

Ông Nam cười đáp: - Có gì to tát đâu mà anh chị ngại. Cái này là của nhà làm được thôi mà. Anh chị cũng biết tôi làm nghề nuôi yến mà. Năm nay sản xuất được, lại biết anh Cường thích ăn tổ yến nên tôi mang một ít tổ yến đến biếu anh chị đây. Tổ yến ăn vào sẽ giúp kích thích tiêu hóa, giúp ăn uống ngon miệng, đồng thời giúp bổ phế, giảm ho. Ngoài ra, ăn tổ yến còn giúp an thần, bổ não, tăng cường trí nhớ. Nói chung là rất tốt cho sức khỏe cho mấy người tầm tuổi anh em mình đấy. Anh em mình chơi với nhau bao lâu rồi, chút quà này có đáng là gì đâu nên anh phải nhận cho em, không được từ chối.

Ông Cường cười nói: - Rồi rồi, chú đã nói thế thì anh xin nhận. Thế dạo này trại yến nhà chú làm ăn tốt lắm à.

Ông Nam hồ hởi đáp: - Vâng, dạo này trại yến nhà em vừa mới mua bộ loa phóng mới, hết gần 100 triệu để dụ chim yến về làm tổ mà anh. Sau khi dùng mấy ngày thấy cũng tốt. Nó giúp thu hút nhiều cặp chim yến mời về làm tổ lắm anh ạ.

Ông Cường nghe thấy cũng tò mò hỏi: - Thế chỉ cần phát loa là chim yến bay về làm tổ thôi à.

Ông Nam cười đáp: - Đương nhiên không đơn giản thế rồi, còn phải chọn hướng lắp rồi chọn bài phát đúng mới hiệu quả chứ. Nếu anh thích nghiên cứu món này thì mai qua nhà em, em sẽ chỉ cho anh cách lắp.

Ông Cường nói: - Thế thì còn gì bằng. Nói thật với chú, dạo này tôi cũng đang tìm hiểu để thử nuôi xem thế nào. Giờ nghỉ hưu ở nhà cũng buồn. Vậy mai tôi sẽ qua nhà làm phiền chú vậy.

Ông Nam nói: - Nhất trí.

**Cảnh 2: Tại nhà nuôi yến của ông Nam, ông Nam đang chỉ cho ông Cường cách lắp đặt các thiết bị phát âm thanh dụ chim yến thì nghe ngoài cửa có tiếng gọi.**

**-** Bác Nam có nhà không đấy?

Ông Nam nghe thế liền gọi vọng ra: - Tôi đây, ai đấy.

Thấy ông Nam đi ra, hai người phụ nữ đứng trước cửa liền cất tiếng chào:

- Chào bác Nam. Em là Hạnh hàng xóm nhà bác còn đây là cô Hà - Tổ trưởng Tổ dân phố mình.

- Vâng mời hai cô vào nhà uống nước. Ông Nam vừa mở cửa vừa nói

Sau khi vào nhà, cô Hà liền mở lời:

- Bác Nam hôm nay tôi với cô Hạnh tới nhà bác là muốn trao đổi với bác về một số vấn đề liên quan đến nhà nuôi yến của bác.

Ông Nam sốt sắng hỏi:

- Có chuyện gì thế hai cô. Nhà tôi làm dịch vụ nuôi yến đã hơn 20 năm nay có vấn đề gì đâu nhỉ.

Cô Hà từ tốn đáp: - Tôi được bà con hàng xóm phản ánh là dạo gần đây nhà nuôi yến của bác mới mua một bộ loa mới để dụ chim yến về làm tổ đúng không bác.

Ông Nam tức tối đáp: - Đúng rồi. Dạo gần đây tôi mới học được kỹ thuật mới nên năng suất thu hoạch tổ yến dạo này có tăng hơn trước. Không lẽ việc sử dụng âm thanh dụ chim yến là sai sao.

Cô Hà nói: - Bác cứ bình tĩnh nghe tôi trình bày cho hết nhẽ. Pháp luật cho phép người dân được sử dụng âm thanh trong nuôi chim yến nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, thì nhà yến hoạt động trước ngày 05/3/2020 nếu thuộc một trong các trường hợp sau sẽ không được sử dụng loa phóng thanh. Các trường hợp này bao gồm: (i) nhà yến không thuộc vùng nuôi chim yến; (ii) nhà yến nằm trong khu dân cư; và (iii) nhà yếu cách khu dân cư dưới 300m. Nếu chiếu theo những quy định này thì nhà yến của bác do nằm trong khu dân cư nên không được sử dụng thiết bị loa phóng thanh, bác nhé

Ông Nam bất ngờ: - Có quy định này à. Thế mà tôi không biết. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để chuyển nhà yến sang chỗ khác, không làm ảnh hưởng khu phố.

Chị Hạnh tiếp lời: - Bác nghĩ như vậy là đúng đấy. Nếu bác tiếp tục thực hiện hành vi này thì theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, bác sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, cháu cũng lưu ý bác pháp luật cũng có những quy định rất cụ thể về mức độ tiếng ồn tối đa và khoảng thời gian cho phép sử dụng loa phóng thanh đấy bác.

Ông Nam lo lắng hỏi: - Có cả quy định như vậy cơ à. Tôi cũng không để ý toàn để loa cả ngày rồi tối ngủ tắt thôi cô ạ. Thế pháp luật quy định như thế nào vậy cô?

Chị Hạnh đáp: - Đây theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP thì thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày. Nếu bác vi phạm quy định này thì bác có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị đinh số 14/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, bác còn bị buộc phải giảm tiếng ồn để đúng theo quy định khi loa của bác vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép.

Ông Nam thờ dài nói: - Cảm ơn hai cô đã sang đây nói cho tôi biết chuyện này. Nếu không thì tôi đã bị phạt rồi.

Cô Hà và chị Hạnh cùng nói: - Không có gì bác ạ. Chỗ hàng xóm với nhau, bọn cháu cũng mong bác kinh doanh tốt, làm ăn thuận lợi.

Ông Cường sau khi nghe cuộc nói chuyện, liền cất tiếng hỏi: - Hai cô cho tôi hỏi vấn đề này. Chẳng là bây giờ tôi cũng đang có ý định nuôi chim yến về làm cảnh nên hôm nay mới sang học tập kinh nghiệm chỗ bác Nam nhưng nghe hai cô nói xong tôi mới thấy việc sử dụng loa phóng thanh đúng là có nhiều quy định, thủ tục quá. Tôi muốn hỏi hai cô có cách nào chỉ tôi cách nuôi chim yến làm cảnh không nhỉ.

Cô Hà nghe xong liền đáp: - Ấy chết, bác ơi, pháp luật chỉ cho phép nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học thôi. Còn các hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào các mục đích khác ngoài hai mục đích trên thì đều vi phạm pháp luật đấy bác. Hành vi nuôi chim yến làm cảnh như bác nói có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng và bị buộc thả chim yến về môi trường tự nhiên bác ạ.

Bác Cường giật mình nói: - Cảm ơn cô đã cho tôi biết, không thì tôi đã vi phạm pháp luật mà không hay rồi.

Chị Hạnh nói thêm: - Chim yến là loại động vật hoang dã, và có giá trị kinh tế lớn nên pháp luật luôn có những quy định cụ thể và chặt chẽ cũng là để giúp bảo tồn và phát triển nghề nuôi chim yến thôi bác ạ.

Bác Cường cười nói: Vâng tôi hiểu rồi.

**Bất cẩn**

Tâm trạng bồn chồn, gương mặt chị Diệp nổi rõ lên sự lo lắng, chị đi qua đi đi lại trong căn phòng khách sạn vốn đã không mấy rộng rãi nay lại càng trở nên ngột ngạt hơn bởi tiếng bước chân. Anh Hà - chồng chị thoáng khó chịu, bèn lên tiếng:

- Em ngồi yên xuống xem nào, nhìn em đi lại thôi đã đủ chóng mặt.

Chị Diệp lo lắng nói:

- Em làm sao mà ngồi yên được, để em gọi điện về nhà vay mượn xem sao?

Anh Hà và chị Diệp đang trong kỳ nghỉ 5 ngày tại Đà Nẵng cùng con trai, nhưng vừa mới tận hưởng chuyến đi chơi đến ngày thứ hai, thì sự cố không mong muốn đã xảy ra, khiến mọi kế hoạch sau đó đều phải dừng lại. Hôm đó, cả nhà anh chị quyết định sẽ đi thăm bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, vì nghe nói đây là một trong những bảo tàng Chăm lớn và nổi tiếng nhất cả nước.

Đi du lịch tầm này thì thích khỏi phải bàn, dịch bệnh nên chẳng có mấy người đến tham quan, nên bảo tàng gần như chỉ có vài gia đình và một số sinh viên đến lấy tư liệu vẽ tranh, nên hai anh chị vừa được thỏa sức chụp ảnh, vừa không cần quá bận tâm giữ con.

- “Em đứng sang bên trái một chút, chân đưa thẳng ra đằng trước chút đi, chỉnh lại lọn tóc bên phải kìa” - Anh Hà nhiệt tình chỉnh dáng cho vợ.

- “Như này được chưa anh?” - Chị Diệp hỏi.

- Được rồi, anh chụp nhé, nào cười tươi lên nào! – Anh Hà nói.

Đang mải mê chụp anh, bỗng “đoàng” - một tiếng kêu lớn làm thu hút sự tập trung của bất cứ ai dù ở bất kỳ ngóc ngách nào của bảo tàng. Mọi ánh mắt ngay tức khắc đảo nhanh khắp vị trí để định vị nơi xuất phát của tiếng ồn. Lúc này, theo linh cảm của người làm bố mẹ, cảm thấy dấu hiệu chẳng lành khi không nhìn thấy con trai mình - Công đâu, anh Hà và chị Diệp vội vã bảo nhau đi tìm.

Bỗng nghe thấy ở gian nhà phía sau, tiếng la mắng của một người đàn ông trung tuổi: “...mày làm cái gì đây, mày làm thế này là mày giết bác rồi”.

Theo âm thanh đó, anh Hà và chị Diệp bất giác đi theo, dáng vẻ hớt hải của hai anh chị bỗng dưng khựng đứng lại, hai đôi mắt mở to, khuôn mặt anh chị biến sắc, trước mắt anh chị là Công, gương mặt hoang mang đang đứng đơ người ra, đôi mắt như sắp khóc khẽ trộm nhìn lên người đàn ông đứng tuổi rồi liên tục cúi đầu câm lặng, ngay bên cạnh là một bức tượng bị rơi từ trên bục xuống và một toán khách hiếu kỳ đang túm vào xem.

Nhìn thấy cảnh này, không ai là không ngầm đoán ra được sự việc, anh Hà và chị Diệp hớt hải chạy ngay tới chỗ Công.

- “Con có sao không” - Chị Diệp sà ngay tới bên cạnh con trai, tay xoa nhẹ, vừa quay cậu bé một vòng, vừa nhìn khắp lượt con trai, vừa hỏi han, trong khi anh Hà đứng hỏi chuyện bác bảo vệ.

Công là một em bé ngoan, nhưng có phần hơi hiếu động, do vô ý chạy nhảy, mà không may trượt chân, nên đã va phải bức tượng ở trên kệ trưng bày của bảo tàng, khiến bức tượng bị rơi và vỡ mất một cánh tay. May mắn thay là Công không bị xây xát gì, nhưng vấn đề lúc này lại phức tạp hơn, bởi gia đình anh chị sẽ phải chịu số tiền phạt lớn cho thiệt hại do con trai gây ra.

Anh Hà và chị Diệp mất cả buổi sáng ở bảo tàng để xử lý vụ việc này, bên phía bảo tàng nói anh chị sẽ phải nộp phạt thay cho con vì đã không trông con cẩn thận để con gây chuyện. Anh Hà và chị Diệp biết lần này mình đã sai, nên chẳng dám phản kháng nửa lời, chỉ biết im lặng nghe và tìm cách giải quyết.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin của anh Hà và chị Diệp, bảo tàng hẹn anh chị cứ đi về khách sạn và đợi xử lý tiếp. Suốt cả ngày hôm đó, hai vợ chồng anh chị như ngồi trên đống lửa, bé Công dường như cũng nắm được tình hình nên ngoan hơn hẳn hằng ngày, bố mẹ bảo gì đều làm rất nhanh và chỉ ngồi yên một chỗ quanh quẩn chơi một mình.

Trong lúc rối trí lục lọi những mối quan hệ không mấy liên quan, anh Hà chợt nhớ ra một người bạn cấp ba của mình - Việt, người khá am hiểu về lĩnh vực này. Nghĩ đến là làm ngay, anh vẫn nhấc máy gọi điện cho anh Việt với hy vọng có thể tìm được giải pháp gỡ rối tình hình.

- Alo - Một giọng nói vang lên.

- Alo, Việt à, tao Hà “choắt” đây, nhớ tao không?

- À, Hà đấy hả, lâu lắm rồi không thấy liên lạc, dạo này có khỏe không?, Công việc vẫn tốt chứ? - Việt hồ hời hỏi.

- Tao vẫn ổn mày ạ, mày dạo này công việc vẫn tốt chứ? - Hà hỏi.

- Dạo này công việc của tao cũng bình thường, mày biết đấy, tình hình dịch bệnh thế này công ty nào chẳng gặp khó khăn. Mà hôm nay lại gọi điện cho nhau thế này, có việc gì à?” - Việt hỏi chuyện giọng đầy thiện chí.

- À, ngại với mày quá, tao đang có chút chuyện này nhờ mày cho tao ý kiến chứ tao đang rối quá - Hà nói.

Việt xưa nay vốn là người tốt tính, hay giúp đỡ người khác, nhiệt tình đáp: “Có gì đâu mà ngại, anh em học chung với nhau ba năm biết hết tính nhau rồi mà còn phải ngại, mày cứ nói xem nào, giúp được gì tao sẽ giúp”.

Được lời như cởi tấm lòng, Hà bắt đầu bộc bạch: “Chả là nhà tao đang đi du lịch Đà Nẵng, hôm trước mới ghé cái bảo tàng Chăm ở đây, nhưng do không để ý mà cậu con trai tao nô nghịch quá làm đổ bức tượng làm vỡ một góc tay, giờ bảo tàng đang liên hệ cơ quan chức năng để làm việc, và nói rằng có thể tao phải nộp phạt thay con với số tiền lên đến 50 triệu vì làm hư hại hiện vật trong bảo tàng. Số tiền này lớn quá tao đang lo quá đây mày ạ, mày có cách gì giúp tao không?”

- Đen cho mày quá, thế con trai mày có sao không? – Việt hỏi.

- Cám ơn mày cháu nó không sao, chỉ hơi hoảng tí thôi. Cảm ơn mày đã hỏi thăm nhé – Hà nói.

- Ừ, thế là tốt rồi, vụ của mày để tao xem nào – Việt nói.

- Bị phạt 50 triệu cơ à, bảo tàng này là bảo tàng được xếp hạng đúng không? – Việt hỏi tiếp.

- Ừ đúng rồi, tao thấy họ bảo do bảo tàng được xếp hạng II, nên số tiền phạt có thể lên tới 50 triệu.

- Bức tượng có bị hư hại nhiều không mày? – Việt hỏi kỹ hơn.

- Bức tượng chắc cao ngang đến đầu gối, nhưng chỉ bị gãy mất một phần bàn tay thôi mày ạ.

Thế thì theo điểm a khoản 6 Điều 20 Nghị định 38/2021/NĐ-CP này, mày chỉ bị phạt từ 30 – 40 triệu thôi, chỉ những thiệt hại nghiêm trọng theo điểm e khoản 7 Điều này, thì mới phạt từ 40 – 50 triệu mày ạ. Tất nhiên mức độ nghiêm trọng này phải phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan chứng năng và những người có chuyên môn, nhưng cá nhân tao thấy thiệt hại này khó mà kết luận là nghiêm trọng được, nên mày cũng đỡ lo nha.

Đến đây, cơ mặt anh Hà đã bắt đầu giãn dần ra, nhưng 30 – 40 triệu vẫn là số tiền lớn, anh Hà đáp tiếp: “Ui số tiền này vẫn lớn quá, mà cái này chỉ là do trẻ con không cẩn thận gây ra, có phải cố ý đâu, liệu có được giảm nhẹ không mày?”

“À mà con trai mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” – Việt hỏi.

“Cháu nó mới mười tuổi mày ạ” – Hà đáp, giọng có chút hy vọng.

“Ôi, thế thì may cho mày nha, nếu cháu chỉ vô ý làm vỡ thì sẽ không bị phạt nhé. Theo khoản 1 Điều 5 và khoản 5 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm Hành chính năm 2020, người dưới 14 tuổi không thuộc đối tượng bị xử phạt hành chính, kể cả do lỗi cố ý và vô ý nhé, thế này mày yên tâm rồi nha” – Việt đáp.

Nghe được lời kết luận chắc nịch của bạn, anh Hà thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tươi vui trở lại như đứa trẻ vừa nhận được quà: “Thật hả mày, ôi may quá, nhưng hôm nay bên bảo tàng bảo tao là bố mẹ vẫn phải nộp phạt vì không trông giữ con cẩn thận, có phải thế không mày?”

- Vớ vẩn, mày đừng có nghe mấy ông già, mày không phải nộp phạt đâu, có chăng sắp xếp hỗ trợ bên họ khắc phục lại pho tượng thôi – Việt đáp.

- Ôi may quá rồi, tao với vợ đang lo sốt vó, tưởng đi tong chuyến đi chơi chứ, may mà có mày tư vấn – Hà hớn hở đáp lại, rồi rối rít cảm ơn Việt.

Nghe được tin, chị Diệp đang như cái cây khô chỉ chờ ngày héo, nay như vừa được tưới nước, gương mặt lập tức tươi tỉnh trở lại, bé Công cũng hóng hớt câu được câu chăng, thấy bố mẹ vui cũng xí xớn cười theo.

Anh Hà nghĩ bụng cảm ơn trời đất, và thầm tự dặn mình phải cẩn thận để ý con hơn.

**May quá!**

Sau những khúc cua và con đường đất đỏ, nhà Nam là một trong những ngôi nhà lụp xúp nằm ngày cạnh xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi của xã. Vừa vào đến nhà, Nam nhìn thấy ông anh trai - Tùng nằm tên chiếc chiếu cói đã cũ rách, trên bàn ấm chén pha trà vứt bề bộn, mùi khói thuốc lá nồng nặc là cho căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Thấy Nam về, Tùng liền hỏi:

- Sao lại về giờ này. Hôm trước mày gọi điện về bảo đến cuối tháng thi xong với về cơ mà.

Thấy anh trai hỏi, Nam vừa đặt cái balo xuống vừa nói:

- Em thi xong rồi, có mấy môn em thi gộp với lớp khác nên xong sớm ạ. Sao anh lại nằm ở nhà thế này, không đi làm à.

Nhà Nam, bố mất sớm nên mình mẹ nuôi hai con hai anh em ăn học. Nam hiện là sinh viên năm thứ 3, còn anh Tùng sau khi học xong cấp ba thì xin làm công nhân của xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi ngay gần nhà. Mẹ Nam thì mở một của hàng tạp hóa nhỏ kiếm tiền nuôi Nam ăn học. Thỉnh thoảng phải đi lấy hàng thì nhờ anh Tùng đi lấy hạng hộ.

Thấy Nam hỏi, Tùng liền trả lời:

- Mấy hôm nay công ty hết việc, nên tao ở nhà. Tao cũng vừa đi lấy hàng cho mẹ về nên về nhà trước để nghỉ tí. Mày nghỉ đi, lát xuống nấu cơm giúp tao. Tao nằm ngủ tí đây, mệt quá.

Nam nói, anh ngủ đi, em chạy qua cửa hàng mẹ tí, lát em về nấu cơm sau.

Nói rồi Nam phóng xe vút ra ngoài phố huyện. Từ xa Nam đã thấy của hàng của mẹ hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi. Dựng xe trước cửa hàng, Nam gọi vơi vào:

- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Con Nam về rồi ạ.

Đang lúi lúi xếp đồ phía trong chị Hương – mẹ Nam liên vội chạy ra nói:

- Nam về rồi đấy à con. Sao con về sớm thế?

Vẫn câu trả lời như đã nói với anh trai, Nam liền trả lời mẹ.

Nam hỏi:

- Mẹ đang làm gì đấy, có cần con phụ giúp gì không ạ?

Mẹ Nam liền nói:

- Me đang dọn mấy cái thùng hàng phía sau, con ở đây trông cửa hàng giúp mẹ nhé, ai gọi mua đồ thì con bán giúp mẹ.

Thấy mẹ nói vậy, Nam liền nói:

* Thôi để con xếp cho, mấy thùng hàng nặng thế sao mẹ bê được. Vừa nói Nam vừa đi vào phía trong cửa hàng

Thấy vậy, mẹ Nam liền nói: Thôi con trông hàng giúp mẹ, mẹ dọn cho. Mày dọn sau mẹ lại không tiếp tìm ở đâu.

Vừa đúng lức, có tiếng gọi bán hàng. Nam liền chạy ra:

* Cháu chào chú, chú muốn mua gì ạ?
* Cháu ban cho chú một thùng sữa nhé – người mua hàng nói.

Người mua hàng nhìn lên tấm biển một lúc rồi hỏi:

* À nhà cháu bán cả thuốc lá nữa à? Lấy cho chú một bao Kent nữa nhé?

Vừa nhận thuốc từ tay Nam, ông chú mua hàng liền cầm bao thuốc bóc ngay ra và lấy 1 điếu châm hút. Vừa hút thuốc, vừa hỏi:

- Nhà cháu làm cái biển cửa hàng này lâu chưa? Chú thấy các cửa hàng khác chỉ để tên cửa hàng thôi mà nhà cháu liệt kê tất cả các mặt hàng ra vậy?

Nam liền trả lời:

- Cái này mẹ cháu mới làm ạ. Lúc đầu nhà cháu cũng chỉ để tên cửa hàng thôi, nhưng nghe mọi người tư vấn là nên ghi thêm các mặt hàng bán ra để mọi người khi đến mua không phải hỏi ạ?

Thấy thế người mua hàng nhắc khéo:

- Này cháu, bình thường việc liệt kê các mặt hàng thì không sao, nhưng chú thấy trên biển hiệu nhà cháu có liệt kê cả các loại thuốc lá, cả nội lẫn ngoại như thế là không đúng theo quy định của luật pháp đâu đấy.

Nghe nói đến vi phạm pháp luật, Nam liền hỏi:

- Sao lại vi phạm hả chủ, cháu thấy các cửa hàng khác cũng vẫn bán các loại thuốc lá đấy thôi ạ. Nhà cháu chỉ làm theo mọi người thôi ạ. Lâu nay nhà cháu vẫn bán mà có sao đâu!

Người mua hàng nói tiếp:

- Bán hàng thì không sao. Nhưng nhà cháu lại ghi trên biển cửa hàng thế kia thì khác gì quảng cáo, mà theo quy định của pháp luật thì việc quảng cáo thuốc lá, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức là một hành vi bị nghiêm cấm.

Hơn nữa theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo việc quảng cáo thuốc lá còn bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng nữa đấy.

Nói đến đây, người mua hàng liền khuyên Nam:

- Nếu không muốn bị xử phạt, cháu về bảo với mẹ gỡ ngay cái biển này xuống, thay cái biển khác đi nếu không có ngày cửa hàng nhà cháu sẽ bị phạt đấy.

Thấy chú mua hàng nói vậy Nam liền nói:

- Thật thế hả chú, cháu có biết gì đâu. Chú nói thế để cháu về bảo mẹ thay ngay cái biển hiệu không bị phạt thì chết. Làm gì mà có tiền nộp phạt cơ chứ.

Rối rít cảm ơn chú mua hàng, Nam liền chạy ra phía sau gọi mẹ. Kể cho mẹ nghe những gì mình vừa mới được ông chú khuyên. Nghe thấy vậy, mẹ Nam liền gọi ngay cho một người bạn có am hiểu về pháp luật nhờ tư vấn. Và người bạn của mẹ Nam cũng nói như ông chú bán hàng. Thấy vậy, Nam liền bảo mẹ:

- Để con đi mượn cái thang và gọi thêm người giúp tháo cái biển xuống mẹ nhé. Việc cần thì phải làm luôn mẹ ạ.

Khi dỡ xong cái biển. Mẹ Nam quay sang nói: May quá!!! Nếu không bị phạt có bán cả cửa hàng cũng không đủ tiền nộp.

**Trường Mầm non Hoa hồng**

**Chị Hoa** và **anh Hiếu** là hai người bạn thân đã nhiều năm xa cách kể từ khi anh Hiếu đi du học ở Pháp. Hôm nay, anh Hiếu đã về nước và hẹn chị Hoa đi uống cà phê tại một nhà hàng ven hồ.

**Chị Hoa**: Dạo này, cậu có khỏe không? Gia đình và công việc đều ổn chứ?

**Anh Hiếu**: Cả nhà tớ vẫn khỏe lắm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vừa qua nên kinh tế gia đình có hơi sa sút nhưng chúng tớ đều đã khắc phục và quay lại cuộc sống bình thường. Thế còn gia đình cậu thì sao?

**Chị Hoa** (cười vui vẻ): Cậu nhìn tớ này, càng ngày càng phì nhiêu thì biết thế nào rồi đấy. Gia đình tớ đều khỏe cả, như cậu nói thì kinh tế cũng có chút khó khăn nhưng đã khắc phục được kha khá.

**Anh Hiếu**: Vậy thì tốt quá rồi. Thế cậu vẫn đang kinh doanh hàng ăn à?

**Chị Hoa:** Đại dịch Covid-19 vừa qua mình đóng cửa hàng ăn rồi mà cậu.

**Anh Hiếu:** Cậu có dự định thêm gì trong tương lai không?

**Chị Hoa**: Có chứ. Nhiều lúc tớ nghĩ mình đã mất công bao nhiêu năm học Đại học sư phạm Hà Nội, ngành giáo dục mầm non, có bằng cấp đàng hoàng mà vẫn phải mở hàng ăn, vừa vất vả mà thu nhập chẳng được bao nhiêu.

**Anh Hiếu:** Thế chắc cậu có ý định làm công việc liên quan đến nghề mình đã học à?

**Chị Hoa:** Cậu đoán đúng thế. Tớ đang định kể cho cậu nghe đây. Tớ quyết định mở một trường mầm non tư thục tại quận HĐ dựa vào chút vốn mà vợ chồng tớ tích cóp được cũng như để thỏa mãn niềm mơ ước của tớ từ bấy lâu nay. Vợ chồng tớ đặt tên trường là Trường Mầm non Hoa Hồng (trùng với tên của vợ chồng tớ). Tớ đã có đất và xây dựng trường hơn 01 năm nay rồi. Hiện tại, trường tớ nhận 20 cháu (trong độ tuổi từ 3 tuổi đến 4 tuổi) vào học chủ yếu là con em trong xã mình. Cậu học tiến sỹ ở Pháp về ngành giáo dục, có gì tư vấn cho mình nhé!

**Anh Hiếu**: Ồ, tớ cũng thấy cậu là người rất hiền hòa, yêu mến trẻ con lại còn từng học qua ngành giáo dục mầm non nữa. Thế là đúng ý rồi còn gì.

**Chị Hoa:** Ừ, tớ cũng mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Hiện nay, trường đã hoạt động bình thường được hơn 6 tháng nay rồi cậu ạ.

**Anh Hiếu:** À mà, cậu đã làm thủ tục thành lập trường và xin phép hoạt động chưa vậy?

**Chị Hoa:** Tớ có tham khảo hỏi mấy người bạn, thì họ bảo làm thủ tục để được xét duyệt quyết định cho thành lập trường có nhiều giấy tờ liên quan, như danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên… Hơn nữa, đi lại nhiều lần, tốn kém lắm. Chắc tớ không làm đâu. Mà trường vẫn hoạt động bình thường, có sao đâu.

**Anh Hiếu:** Ồ, tớ thấy việc này không ổn lắm…

**Chị Hoa**: Nhưng mà tớ chẳng quen ai có thẩm quyền để giải quyết việc này, thời gian đi lại cả mấy tháng chưa chắc đã xong. Mà tớ thấy mình vẫn tiếp nhận 20 cháu vào học có sao đâu. Tớ không làm hồ sơ thành lập trường, xin phép hoạt động nữa, vì trường vẫn hoạt động bình thường mà.

**Anh Hiếu**: Tớ nghĩ cậu làm như vậy là vi phạm pháp luật đấy. Cậu nhanh chóng đi làm các thủ tục đi.

Tuy nhiên, Chị Hoa đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của anh Hiếu. Thật không may cho chị, sau khi trường hoạt động được một thời gian, thì có 5 đứa trẻ đã bị ngộ độc thức ăn mà không rõ nguyên nhân. Một trong số phụ huynh của 5 đứa trẻ làm cán bộ ở quận đã yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan công an đến điều tra và kiểm tra Trường Mầm non Hoa Hồng đã mở được hơn 6 tháng nay, sau khi hết dịch Covid-19, các hoạt động của trường đều diễn ra bình thường. Vụ ngộ độc thức ăn cũng chỉ do những lý do khách quan nhưng điều đáng nói ở đây là cơ sở giáo dục mầm non này không bị vi phạm về vấn đề thực phẩm mà lại vi phạm quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động giáo dục, thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động giáo dục, chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…

**Cơ quan công an:** Chào chị Hoa, tôi là Qúy, cơ quan công an HĐ. Đề nghị chị xuất trình các giấy tờ giấy tờ liên quan về việc tổ chức dịch vụ giáo dục.

**Chị Hoa:** Báo cáo đồng chí, tôi đang chuẩn bị làm các thủ tục thành lập trường và xin phép hoạt động dịch vụ giáo dục, nhưng dạo này, vợ chồng tôi bận quá, tình hình dịch bệnh covid-19 vừa qua làm cho gia đình tôi rất khó khăn về kinh tế, có bao nhiêu tiền thì đã dồn hết vào xây dựng trường và mua sắm trang thiết bị, anh chồng tôi thì phải làm nhiều việc phụ khác mới có tiền chi tiêu hằng ngày, mong anh thông cảm ạ.

**Cơ quan công an:** Nếu chị không xuất trình được giấy tờ đầy đủ thì chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

**Chị Hoa** (cố gắng năn nỉ)**:** Gia đình em rất khó khăn, hoạt động này là hoạt động mang tính nhân văn, thực sự xuất phát từ lòng yêu trẻ, vợ chồng em cố gắng xây dựng trường để thực hiện niềm mong mỏi của mình và cũng đúng với ý nguyện mà bố em trước khi mất cũng hằng mong, chứ không phải vì mục đích lợi nhuận là trên hết. Mong các anh thông cảm, chia sẻ cùng với gia đình em ạ.

**Cơ quan công an:** Chị có biết, theo quy định của pháp luật, hành vi thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động, chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sẽ bị xử phạt như thế nào không?

**Chị Hoa** (giọng nói lập cập)**:** Dạ, anh thông cảm, em chưa biết ạ.

**Cơ quan công an:** Để tôi giải thích cho chị hiểu nhé!

Điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định như sau:

*“5. Phạt tiền đối với hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động, chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc chưa được công nhận hoạt động theo các mức phạt sau:*

*a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non”*.

Đồng thời, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP, thì buộc phải chuyển các cháu đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục, trả lại học phí đã thu cho người học nếu không chuyển được.

Sau khi tìm hiểu thông tin tại Ủy ban nhân dân xã (địa bàn chị Hoa cư trú), ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và trình bày của chị, chúng tôi thấy chị tâm huyết với nghề và xây dựng trường này cũng không chỉ vì mục đích lợi nhuận. Vì vậy, lần này, chúng tôi nhắc nhở chị và gia đình thôi.

Tuy nhiên, chị phải thực hiện ngay các thủ tục thành lập trường mầm non và xin phép hoạt động theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan. Sau 01 tháng nữa, chúng tôi đến kiểm tra, nếu chị vẫn chưa thực hiện các thủ tục trên, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

**Chị Hoa:** Vâng, cảm ơn anh đã giải thích cho tôi hiểu các quy định của pháp luật. Tôi sẽ thực hiện ngay các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Ngay sau ngày hôm đó, chị Hoa đã cố gắng hoàn thiện tất cả các loại giấy tờ và thực hiện thủ tục theo quy định để tránh vi phạm pháp luật và đưa Trường Mầm non Hoa hồng ngày càng phát triển, hoạt động ổn định./.