**Truyện “Chiếc thuyền nan”**

Trong một làng nghèo ven biển có hai mẹ con nhà nọ. Cuộc sống của hai mẹ con

vô cùng nghèo khổ, họ phải sống bằng nghề đánh bắt cá ở ven biển. Hàng ngày bé

Hoa nhặt nan tre giúp mẹ đan thuyền. Sau khi thuyền được đan xong, mẹ chuẩn bị

các đồ dùng bắt cá để sáng hôm sau đi ra khơi.

Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, mẹ ôm bé Hoa vào lòng và nói:

+ Con yêu, sáng mai mẹ phải đi sớm, con ở nhà chơi ngoan nhé. Mẹ đã

chuẩn bị đồ ăn cho con và để ở trong chạn rồi.

Hoa đặt hai tay lên má mẹ và âu yếm nói:

+ Vâng ạ, mẹ nhớ đi nhanh rồi về với con nhé!

Sáng hôm sau, khi bé Hoa thức dậy thì mẹ đã ra khơi. Bé ở nhà chơi với đồ chơi

mẹ đã mua cho. Trời xế chiều, bóng ông mặt trời đã khuất sau dãy núi phía sau nhà.

Hoa chạy ra ngõ ngóng mẹ. Em chờ mãi, chờ mãi mà không thấy mẹ đâu. Mỗi lúc

trời một tối hơn, bé Hoa lo lắng cho mẹ đứng ngồi không yên, em vội chạy ra bờ

biển. Trên biển lúc này chỉ còn lác đác vài con thuyền nan đang đua nhau cập bến.

Hoa cố nghển cổ cao, đưa con mắt ngóng tìm con thuyền của mẹ. Nhưng chẳng

thấy bóng dáng mẹ đâu. Em buồn quá, ngồi khụy xuống và khóc:

+ hu humẹ ơi, mẹ về với con đi, con nhớ mẹ..

Chợt có tiếng gọi: “Hoa ơi, mẹ đã về với con đây”. Hoa vội ngước nhìn, lấy

tay quệt nước mắt:

+ ôi mẹ! Đúng mẹ rồi, đúng là chiếc thuyền nan của mẹ rồi.

Hoa chạy vội đến đỡ mẹ bước xuống thuyền. Em ôm trầm lấy mẹ trong niềm vui

mừng rỡ và trong vòng tay của mẹ vẫn còn nhè nhẹ tiếng nấc thổn thức mà em đã khóc ngóng chờ mẹ.