**BÀI PHÁT BIỂU CỦA NGUYỄN VĂN PHƯƠNG – ĐẠI SỨ THANH NIÊN**

Kính thưa: Đại diện UBND xã Vĩnh Ninh

Kính thưa quý Thầy Cô giáo trường THCS xã Vĩnh Ninh

Kính thưa đại diện Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình.

Các em học sinh thân mến!

Tôi tên là Nguyễn Văn Phương. Năm nay 19 tuổi, đang sống tại thôn Lệ Kỳ 2, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh.

Tôi rất vinh dự được tham gia buổi chia sẻ về phòng tránh tai nạn bom mìn cùng với các em học sinh trường THCS xã Vĩnh Ninh ngày hôm nay.

Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quỹ phúc lợi xã hội EDEN và Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng BAEPD đã giúp đỡ tôicó tiền đóng học phí ở trường nghề, có tiền mua dụng cụ thực hành trong quá trình học để nâng cao tay nghề và hỗ trợ cho tôi dụng cụ hành nghề.

Nhờ vậy mà tôi đã đã có công việc phù hợp với sức khỏe và phần nào tự lo được cho bản thân, giúp tôi thoát khỏi mặc cảm tư ti với xã hội. Đó cũng là động lực để tôi tự tin đứng ở đây chia sẻ về câu chuyện của mình. Tôi mong rằng, mỗi chúng ta ở đây, mỗi các em học sinh ở đây sẽ tích lũy thêm những kiến thức và kinh nghiệm để không ai gặp phải rủi ro do bom mìn gây ra sau buổi chia sẻ đầy ý nghĩa ngày hôm nay.

Vào một ngày của năm 2012, khi mẹ đang làm việc trên rẫy gần nhà, tôi cùng người anh thứ hai đã chạy lên chơi trên đồi sim gần chỗ mẹ. Lúc đó 2 anh em đã thấy một vật tròn tròn nhìn rất thích, nhưng vì còn nhỏ không biết đó là quả bom bi nên đã lấy nó đập chơi, quả bom phát nổ. Tai nạn đã cướp đi ngay tại chỗ người anh trai vừa mới 11 tuổi, còn tôi lúc đó mới 6 tuổi, bị thương ở mặt và nhiều vết thương trong người. Tôi phải nằm viện điều trị mất 02 tháng tại bệnh viện Việt nam-Cu Ba Đồng Hới, tốn hết 40 triệu đồng. Hiện tại vùng mặt của tôi bị thuốc súng và khói làm đen từng lỗ, những mảnh bom bi bắn vào khắp người làm mắt tôi càng ngày càng mờ, và các mảnh bom giờ sót lại trong người, khi trở trời đau nhức, thỉnh thoảng phải đi tái khám, nếu mổ để gắp mảnh bom ra thì phải nằm viện tầm 02 tuần.

Năm 2021, khó khăn lại chồng chất khó khăn, đau thương lại chồng chất đau thương khi người anh cả của tôi đi làm ăn trong TP. Hồ Chí Minh cũng bị tai nạn giao thông rồi mất. Từ đó gia đình tôi chỉ còn 2 mẹ con nương tựa nhau. Mẹ tôi phải đi làm thuê để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống của 2 mẹ con, vừa phải trả nợ cho anh trai vừa mới mất, vừa phải lo cái ăn, lo tiền chữa bệnh cho tôi, vừa phải lo cho tôi cả học văn hóa và học nghề. Thật may mắn cho tôi là trong lúc hai mẹ con đang loay hoay chật vật với cuộc sống thì tôi đã gặp được cán bộ của Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) nên tôi đã nhận tài trợ từ Quỹ phúc lợi xã hội EDEN Đài Loan để thực hiện *“*chương trình đại sứ thanh niên*”.* Hội đã giúp tôi có được cái nghề như ngày hôm nay, Quan trọng hơn tôi đã có được 1 công việc yêu thích, phù hợp với sức khỏe và điều kiện của tôi. Tôi biết ơn Hội rất nhiều.

Nhưng không phải ai sau tai nạn cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ như tôi. Vì thế, các em học sinh thân mến, anh thật lòng và tha thiết cảnh báo với các em về nguy cơ gặp tai nạn bom mìn. Xã Vĩnh Ninh là một xã ở vùng nông thôn, nhiều vùng đất chưa được rà phá bom mìn, trong khi nơi chúng ta sinh sống đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, và các cuộc chiến tranh đã để lại hàng nghìn tấn bom mìn và vật liệu chưa nổ dưới lòng đất. Các em sinh ra trong thời bình, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bất kỳ một vật liệu nổ nào, hơn nữa chắn các em không biết chính xác các vật liệu nổ hình hài thế nào. Vì thế, các em tuyệt đối không nhặt, không ném, không đụng đến bất cứ vật gì có hình dạng bất kỳ nào khi không chắc chắn đó là thứ các em biết chính xác. Bởi vì vật liệu nổ có muôn hình muôn vẻ và đủ màu sắc. Rất bắt mắt và đặc biệt rất gây tò mò với trẻ em. Với sự hiếu kỳ của các em, chắc chắn các em sẽ tranh nhau nhặt về nếu nhìn thấy. Nhưng hôm nay các em đã được nghe, được kể về bom mìn, về những hậu quả do bom mìn gây ra. Anh là một nạn nhân bom mìn, một nhân chứng sống. Những gì bom mìn gây ra cho anh, các em đã nhìn thấy.

Chắc chắn các em không muốn trở thành một trong những nạn nhân của tai nạn bom mìn như anh. Vì thế, các em hãy thật sáng suốt để tự bảo vệ mình, bảo vệ cho những người xung quanh, xóm làng khỏi tai nạn bom mìn nghe.