# CHÚ ĂN NO MỚI CÀY ĐƯỢC, SAO ĐỂ TRÂU GẦY ĐÓI THẾ?

Bác cùng đồng chí bảo vệ đi về khu ruộng Song nơi xã viên đang gặt lúa. Qua khu đồng Con Cá tổ cày của hợp tác xã đang cày ruộng. Bác tới nơi mọi người đều ngỡ ngàng, gặp hai ông Nguyễn Hữu Uy và Nguyễn Đức Lân đang cày dưới ruộng, ông Uy đang dùng một con trâu vừa gầy vừa đói để cày ruộng. Bác hỏi ông Uy:

 - Chú ăn cơm sáng chưa?

 Ông Uy trả lời Bác:

 -   Thưa Bác cháu ăn cơm sáng rồi ạ!

 -   Chú ăn no mới cày được tới trưa! Sao lại để con trâu gầy đói thế?

 Ông Uy đang lúng túng, ngượng ngùng chưa biết trả lời Bác ra sao, Bác nói tiếp:

 - Con trâu là đầu cơ nghiệp, phải chăm sóc tốt thì nó mới đủ sức khỏe để cày sâu, bừa kỹ, mới sản xuất được ra nhiều lúa gạo cho dân ta ấm no, nước ta giầu mạnh.

 Bác bảo ông Uy:

 - Chú hạ cái cày xuống thêm một nấc để đường cày được sâu thêm.

 Lời nói chân tình, giản dị nhưng vô cùng sâu sắc của Bác làm cho mọi người càng thấm thía, ai cũng không ngờ rằng ở Bác một lãnh tụ của Đảng, của dân tộc lại am hiểu tường tận công việc nhà nông đến vậy.