**“BÁC” ĐI XÔNG ĐẤT**

TRẦN PHONG

Vì lũ cháu ngỗ nghịch đem “Bác” đi nhờ Liên Xô nó ướp nên không đầu thai được, cứ luẩn quẩn trong lăng , hương lạnh khói tàn , lạnh lẽo cô đơn , không biết than thở cùng ai . Đầu năm Con Rồng, thấy dân gian ăn Tết to đùng, “Bác” buồn qúa bèn đi tìm ông Táo nhờ dẫn đi du Xuân, nhưng trong lăng làm gì có ông Táo nên “Bác” báo mộng cho anh gác lăng nhờ giải quyết. Anh bảo vệ vừa thiu thiu ngủ thì thấy “Bác” về, sợ qúa, run giọng thưa:

* Năm mới con chúc bác thọ như Đông Hải, phúc tựa Thái Sơn
* Bác chết từ đời tám ngóanh nào rồi mà chú còn chúc thọ nữa à?
* Thôi chết, tại con được học tập rằng “bác sống mãi trong quần chúng” nên cứ nghĩ rằng bác vẫn còn ở dương gian.
* Thôi được, nhà nào thờ ông Táo chú cho bác biết.
* Dạ, bây giờ nhà nào cũng thờ ông Táo cả đấy ạ.
* Nhưng bác cần ông Táo nào có máy bay chuyên cơ kia
* Dạ, thế thì bác cứ đến nhà đồng chí Bí Thư thành ủy ấy ạ. Bếp nhà đồng chí thành ủy to đùng nên ông Táo chắc óach lắm.
* Tốt, thôi chú cứ ngủ tiếp đi, bác đi đây.

Nói xong là hồn “Bác” mò đến nhà Bí thư thành ủy Lê Thanh Nghị liền. Xục vào bếp , thấy Táo quân đang liên hoan với hai Táo bà, bèn xẵng giọng:

* Trời đất , khuya lắc khuya lơ rồi mà cácđồng chí còn nhậu nhẹt um xùm , mà chẳng ai mặc quần thế này?
* Rõ vớ vẩn Táo Quân thì làm gì có quần . Mà ai là đồng chí với lão. à thôi tôi biết rồi , có phải anh là lão Hồ Chủ tịch trên hình đó không.
* Xin Táo xá tội, tôi là cha già dân tộc nên nghĩ ai cũng là con cháu mình cả.
* Sao anh không đầu thai cho khỏe cứ luẩn quẩn ở đây làm chi.
* Tôi cũng muốn lắm nhưng lũ con cháu bất hiếu cứ nhốt tôi trong lăng để làm bùa. Buồn khổ lắm Táo ạ, nên hôm nay nhờ Táo hướng dẫn đi du xuân đất nước một chuyến , có đuợc không ạ
* Đất nước này sắp vào tay bọn Tàu thì coi làm gì nữa cho khổ tâm.
* Khi còn sống tôi có dạy các cháu rằng Tàu với ta là một nên bây giờ chúng nhường đất cho Tàu cũng là theo di ngôn của tôi thôi.
* Ô-kê, thế anh muốn đi đâu trước?
* Dạ xin ngài cho thăm nhà cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu ạ.

Táo quân và “Bác” bèn bay đến tư dinh cựu TBT Lê Khả Phiêu. Thấy dinh cơ của họ Lê khủng qúa, “Bác” ngẩn ngơ hỏi:

* Táo có lầm nhà không ạ.
* Lầm sao được, tôi ở đây mấy ngàn năm rồi , thuộc lòng từng viên gạch của mỗi nhà. Anh cứ bước vào trong nhà hắn mà coi, sẽ còn nhiều ngạc nhiên lắm.

Bước vào phòng khách của ngài cựu TBT họ Lê , “Bác” tưởng lạc vào cung vua phủ chúa, không ngăn được tiếng than:

* Chu choa, ngà voi, trống đồng, chóe cổ….thứ gì cũng hòanh tráng cả thế này. Cái nhà sàn của tôi không bằng cái bếp của hắn.
* Nhà của anh là nhà cửa thời XHCN bao cấp, còn nhà của hắn là nhà cửa thời XHCN bao cướp. Con cháu anh bây giờ đứa nào cũng thành đại gia rồi. Cứ đi từ Nam chí Bắc anh sẽ thấy dinh cơ của thằng bí thư xã cũng còn lớn hơn cả cái lăng của anh kia đấy.
* Tiền của đâu ra mà chúng nó xây nhà to đùng vậy.
* Thì anh cứ hỏi thằng bí thư huyện Tiên Lãng thì biết.
* Xin Táo cho tôi vào Nam tham quan một chuyến.
* Ô-kê, mà anh muốn thăm nhà ai trước?
* Xin Táo cho thăm nhà chú thủ tướng Dũng ạ.

Táo quân bèn cắp “Bác” bay một lèo tới tận nhà thờ họ của TT Ba Dũng. Vài phút sau một quần thể vĩ đại hiện ra , đập và mắt, khiến “Bác” tá hỏa tam tinh:

* Nhà thờ ai mà vĩ đại vậy hả Táo?
* Nhà thờ họ của Chúa Nguyễn đấy.
* Chúa Nguyễn nào ?
* Chúa Nguyễn Tấn Dũng ấy mà.
* Tiền bạc đâu mà nó xây nhà thờ họ to hơn cả lăng tẩm vua chúa thời phong kiến vậy. Khốn nạn thật! Khi còn chiến tranh thì chúng nó hát :”Bác cùng chúng cháu hành quân”, lúc có mâm cao cỗ đầy thì một bao thuốc lá nội chúng nó cũng không thí cho mình.
* Nhưng con cháu anh vẫn ra rả cái miệng là “Làm việc và học tập theo gương bác” đấ nhé.
* Chúng nó theo gương nào vậy ta?
* Hà, hà, Thế anh có mấy vợ?
* Chả dấu gì Táo, chính thức thì chỉ có hai là Tăng Tuyết Minh và Nguyễn Thi Minh Khai còn hai thằng con trai của tôi chỉ là do sự cố với mấy cô trên đường kách mệnh thôi.
* Có chắc là chỉ có hai không?
* Đấy là mấy sự cố bị lộ còn các sự cố khác thì chúng nó dấu tôi nên không biết.
* Thế anh còn muốn đi đâu nữa không?
* Dạ, đủ rồi. Xin Táo cho về lăng.

Táo quân lại cắp “Bác” bay về Bắc. Lúc bay qua Biển Đông thấy tàu lớn tàu nhỏ mang cờ Trung Quốc chạy mườm mượp sát bờ biển ta , “Bác” kéo áo Táo quân (vì Táo làm gì có quần mà kéo), hỏi:

* Ủa sao tàu của các đồng chí Trung Quốc vào tận bờ biển Việt Nam vậy?
* Thì anh nhường cho Trung Quốc hai hòn đảo Hòang Sa và Trường Sa nên chúng nó dựa vào đó mà vẽ cái lưỡi bò chiếm gần hết Biển Đông của anh đấy.
* Thôi chết rồi, mình mắc lỡm cụ Mao rồi. Tôi tưởng họ chỉ lấy hai hòn đảo nhỏ thôi. Ai ngờ…
* Đối với thằng điếm Tầu mà bây giờ mới họcđược chữ ngờ thì tôi e rằng hơi bị muộn đấy.

“Bác” nhắm tịt hai mắt lại, năn nỉ Táo quân:

* Xin Táo tâu Ngọc Hòang đừng cho tôi đầu thai vào kiếp người nữa kẻo khi gặp tiền nhân thì tôi không biết ăn nói làm sao.
* Anh muốn đầu thai vào kiếp gì ?
* Kiếp gì cũng được miễn không phải là kiếp người.
* Ô-kê. Nhưng phải chờ tới năm con rắn đấy nhé, vì năm nay tôi đã đã báo cáo lên Thiên Đình rồi.
* Táo có báo cáo tốt cho con cháu tôi không ?
* Thiên cơ bất khả lậu. Lấy đâu ra người tốt , việc tốt mà báo cáo tốt.

Vài phút sau là hồn “Bác” lại nhập vào xác ướp trong lăng. Sáng hôm sau anh bảo vệ được “Bác” báo mộng dụi mắt bảo đồng bạn :

* Mẹ kiếp tao vừa mộng thấy chuyện kinh khủng lắm.
* Chuyện gì vậy?
* Bí mật quốc gia đấy . Tao mà hé răng nửa chữ là đi mò tôm luôn.
* Chắc là chuyện làm mơ thấy bác chứ gì.
* Sao mày biết?
* Thì tao cũng làm mơ thấy bác rồi.
* Thế bác nói gì?
* Cũng như nói với mày ấy.

Nói xong gã cười ha hả, bỏ đi, miệng nghêu ngao :”Đêm qua em làm mơ gặp bác. Râu bác dài…..….”

Trần Phong, Quán Chủ Phong Trần Qúan