**TÔI SẼ LÀM VIỆC XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ TIN DÙNG CỦA ÔNG**

Đó là một ngày đầu tháng 6 năm 1911.

Được sự giới thiệu của ông chủ sự cảng Nhà Rồng, anh Ba đến gặp viên thuyền trưởng tàu Latutsơ Tơrêvin. Viên thuyền trưởng trạc tuổi gần 40, tiếp anh Ba dưới buồng khách của con tàu. Ông đưa hai bàn tay ra trước mặt nói:

- Ô nhìn anh, tôi ưa lắm. Tiếc là trên con tàu của tôi không còn có loại công việc hợp với anh.

Ông lật lật cuốn sổ nhân sự để trước mặt. Ông lại nhìn anh Ba, hỏi:

- Anh biết đọc tiếng Pháp chứ?

- Thưa ông, tôi đọc được ạ.

- Ô, tốt lắm! Đây anh xem, vừa mới sáng nay, tôi đã nhận thêm 4 người An Nam.

Danh sách 4 người đây.

Rồi ông đọc tên từng người. Đôi mắt anh Ba phảng phất buồn. Ông chủ tàu nhìn đôi mắt anh, nói:

- Tiếc là trên con tàu của tôi chỉ cần một chân phụ bếp.

Đôi mắt anh Ba sáng lên:

- Thưa ông, tôi đề nghị ông nhận tôi vào chân phụ bếp ấy.

- Ồ,… - Ông chủ tàu nhìn anh Ba, hơi ngờ vực. - Một thư sinh như anh không chịu nổi đâu. Công việc làm bếp ở con tàu này rất nặng nhọc. Hằng ngày phải lo những bữa ăn cho cả trăm người với nhiều khẩu phần ăn khác nhau, riêng hành khách có vé hạng nhất đã 40 người.

Anh Ba chìa bàn tay ra trước mặt ông chủ tàu:

- Ông xem những vết chai rạn trên bàn tay của tôi.

Ông chủ tàu cầm lấy bàn tay anh Ba ngắm và mỉm cười:

- Bàn tay anh ngón thon dài thế này thì viết chữ đẹp, có năng khiếu mỹ thuật và âm nhạc. Anh được cả hai cái lớn: Đôi mắt và hai bàn tay. Tôi biết một câu rất hay mà người An Nam hay dùng: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”.

Anh Ba nói:

- Ông đã xem hai bàn tay tôi, ông có tin là tôi làm được phụ bếp không?

Ông chủ tàu hạ giọng:

- Thôi được, từ ngày mai là ngày mùng 3 tháng 6, anh xuống tàu nhận việc.

Anh Ba cười:

- Tôi sẽ làm việc xứng đáng với sự tin dùng của ông!