**NHÂN BẢN KHÔNG CHỈ LÀ LỜI NÓI**

Trong cái giá buốt và băng tuyết của châu Âu trong những ngày đầu năm, tôi đến thăm lại trường Đại học Innsbruck (Áo), nơi sáu năm trước tôi đã hoàn thành luận án tiến sĩ, theo lời mời của giáo sư John Ren Chen, nguyên Viện trưởng Viện Lý thuyết kinh tế và hiện là Trưởng khoa Khoa học Kinh tế - Xã hội (gồm 10 viện và hai trung tâm với khoảng trên dưới 10 000 sinh viên).

Giáo sư Chen là người gốc Đài Loan, nhưng đã tự khẳng định tên tuổi của mình bằng những cống hiến hàn lâm và một tấm lòng nhân ái. Ông đón tôi bằng cái bắt tay ấm áp và nụ cười hồ hởi. Sau đó, chúng tôi có buổi trao đổi với những giáo sư trong khoa, trong đó có giáo sư phản biện của tôi, ông Christian Smekal, nguyên hiệu trưởng của trường.

Với một tư duy phóng khoáng và một triết lý sống đầy nhân bản, giáo sư Chen luôn thắp sáng niềm đam mê học thuật trong mọi thế hệ học trò của mình. Năm 2000, ông đã từng đến Việt Nam và đi thăm Bình Dương, nơi ông hết lời ngợi khen về một cơ chế quản lý đầy triển vọng cho sự phát triển. Sau cuộc trò chuyện với ôn Hồ Minh Phương, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông đã đánh giá rất cao những chính sách quyết đoán và mạnh mẽ của Bình Dương trong vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài. Ba năm sau ngày viếng thăm ấy, niềm trăn trở về một mô hình phát triển cho Bình Dương vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí giáo sư. Và, câu hỏi đầu tiên ông dành cho tôi cũng chính là về tốc độ phát triển của Bình Dương.

Tôi cũng đã gặp giáo sư Erich Thoeni, người nhiều năm nay giữ cương vị Phó chủ tịch Chương trình Phát triển giáo dục quốc gia của Áo, làm công tác điều phối học bổng hỗ trợ các quốc gia nghèo như Bangladesh, Indonesia, Việt Nam… Ông rất yêu mến và dành nhiều thiện cảm cho đất nước Việt Nam. Ông cho rằng đã đến lúc Việt Nam phải chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng thật sự, được huấn luyện và đào tạo toàn diện đế thích ứng với quá trình toàn cầu hóa với những sàng lọc và thách thức.

Trên đường trở về dự hội thảo trù bị “Chính sách và hoạch định về công nghiệp du lịch ở các quốc gia châu Á”, tổ chức tại trường Đại học Silpakorn (Thái Lan), tôi suy nghĩ mãi về tấm long của những vị giáo sư ấy. Những con người thật sự cao cả không phải ở những lời nói mỹ miều, cao vọng.

Giáo sư Taweep, người tổ chức chính của cuộc hội thảo và cũng là người mời tôi viết bài cho hội thảo, đã ra tận sân bay Don Muong (Bangkok) đón tôi. Ông mời chúng tôi dùng bữa trưa giản dị ở một cửa hiệu nhỏ và chia sẻ quan niệm sống của mình: “Nếu người ta cứ ăn uống xa hoa trong những nhà hàng sang trọng, những khách sạn đắt tiền thì khác nào họ đang tước đoạt cơ hội mong muốn được hòa nhập và phát triển của những người dân lao động”.

Kết thúc hội thảo, giáo sư Taweep dẫn đoàn đi thăm một làng nghề truyền thống ở huyện Bangsai, tỉnh Ayuthaya, nơi Hoàng hậu Thái Lan Sirikit đã tài trợ để người dân nghèo có thể học những nghề thủ công và kiếm sống bằng chính sức lao động của mình. Nhìn những giọt mồ hôi trên gương mặt của những nghệ nhân đang miệt mài sáng tạo nên những đồ lưu niệm bằng gỗ, bằng thủy tinh, những chiếc mặt nạ công phu của các triều đại, ai cũng muốn nán lại để chiêm ngưỡng và mua một vật gì đó về làm kỉ niệm.

Giữa những ngôi nhà cao tầng, những khách sạn lộng lẫy ánh đèn và phố phường sấm uất, xa xa ở những vùng ngoại ô, Thái Lan vẫn còn những ngôi làng chưa thực sự sung túc, vẫn còn có những người phải góp nhặt, chắt chiu từng đồng tiền từ những mặt hàng thủ công bán cho du khách. Tất cả họ đều đang nỗ lực vượt lên sự nghèo đói, nhưng không phải bằng mọi giá mà bằng chính tấm long và sức lao động chân chính của mình. “Khi du khách tiếp xúc với những con người này, ắt hẳn sẽ hiểu ra một điều rằng, cuộc sống rất cần có những con người như thế và những du khách ấy sẽ chia sẻ hạnh phúc của mình bằng cách mua những thành quả lao động của họ, và đó cũng chính là cách giúp họ thực hiện được ước mơ giản dị của mình”, giáo sư Amran Hamzah (Đại học Công nghệ Malaysia), cùng trong đoàn của chúng tôi, nói lên suy nghĩ của mình.

Thái Lan, một đất nước với những con người dù đã giàu có hay đang chật vật để sinh tồn, đều có chung một tấm lòng cho sự phát triển. Họ đã tự xóa tên khỏi danh sách những nước nghèo đang cần viện trợ. Giáo sư Erich Theoni, người chịu trách nhiệm san sẻ sự giúp đỡ trong phạm vi chương trình của mình một cách công bằng đối với các nước nghèo đã không phải đắn đo khi tuyên bố rằng chương trình tài trợ năm nay sẽ không có tên Thái Lan. Điều đó bỗng làm tôi day dứt, đến bao giờ Việt Nam mới vượt ra ngoài danh sách những nước nghèo cần sự giúp đỡ từ chương trình này?

*Trần Đình Lâm*

*Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM*