**BÀI DỰ THI**

**VỀ MÁI TRƯỜNG, THẦY CÔ, BẠN BÈ**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo.

 Lớp: 9A

**NGƯỜI MẸ THỨ HAI**

 Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là đã sắp hết bốn năm học cấp hai rồi. Khoảng thời gian học cấp hai không phải dài nhưng cũng đủ để lũ học trò chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Nhớ lại những năm tháng ấy quả thật mệt mỏi, chán nản với đống sách vở, bài tập và một mớ nội quy cứng nhắc. Những lúc như vậy bản thân tôi chỉ mong mỗi tuần trôi đi thật nhanh đến ngày chủ nhật để không phải đi học. Nhất là những lúc thầy cô quét mắt nhìn quanh lớp rồi gọi bất kì một đứa lên trả bài lúc ấy tim đứa nào đứa lấy cũng đập thình thịch. Hay là những lúc say sưa nghe cô giáo giảng bài, những trận cười thích thú khi nghe thầy giáo kể chuyện…. Tất cả tất cả giờ đã dần trôi vào quá khứ. Nghĩ đến đấy thôi lòng tôi đột nhiên thấy buồn buồn, quyến luyến đến day dứt không nguôi.

 Hình ảnh thầy cô mái trường và cả lũ bạn tinh nghịch ùa về trong tâm trí tôi. Tôi quên sao được ngày ấy – ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường Trung học Cơ sở Thị trấn Văn Giang, lúc ấy bỡ ngỡ, ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật mới lạ xung quanh mình. Thế mà đã bốn năm gắn bó với bao kỉ niệm vui buồn và nhiều ấn tượng sâu sắc về thầy cô. Nhưng có lẽ kỉ niệm rõ nét và đẹp nhất có lẽ bắt đầu từ năm học lớp 8. Hình ảnh một cô giáo bước vào lớp với vẻ điềm tĩnh, cô chào chúng tôi bằng vài câu tiếng Anh quen thuộc. Và điều bất ngờ hơn là cô chính là chủ nhiệm mới của lớp tôi – Cô Nguyễn Thị Kim Thanh giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh.

 Tôi đã từng đọc rất nhiều bài văn tả về cô giáo dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài hay nghe kể về hình ảnh cô giáo giảng bài với giọng nói trầm ấm ngân nga. Tất cả nó đều để lại hình ảnh mơ hồ trong tôi. Nhưng khi gặp cô, khi nghe cô giảng bài, nghe cô trò chuyện với chúng tôi thì tôi lại có thứ cảm giác thật tuyệt vời. Cô cười rất tươi, giòn giã, để lộ hai hàm răng trắng. Cô rất vui tính và hay tạo không khí thoải mái cho chúng tôi học bài. Cô không dạy ngữ pháp khô khan, cách phát âm khó đọc mà cô dạy cho chúng tôi cách học thú vị,dễ hiểu, dễ ghi nhớ. Cô truyền cho chúng tôi tất cả những nhiệt huyết mà cô có. Tôi vốn là đứa học kém tiếng Anh nhưng nhờ có cô động viên dìu dắt từng ngày mà tôi học tốt hơn. Mỗi lần được nghe cô giảng tôi như lạc vào thế giới diệu kỳ mà nơi ấy có thứ ngôn ngữ mới lạ, và những nền văn hóa độc đáo. Cô không chỉ dạy chúng tôi kiến thức mà còn dạy chúng tôi cách làm người, dạy chúng tôi biết cách đối nhân xử thế. Đặc biệt cô còn rất tâm lý và thấu hiểu chúng tôi như một người bạn. Lớp chúng tôi – mặc dù là chọn 1- chẳng mấy khi xếp thứ nhất mà thường xuyên xếp hạng cuối cùng. Nhưng cô không trách phạt nặng lời gây áp lực cho chúng tôi, cô chỉ cho chúng tôi biết những việc làm nào là chưa đúng để kịp thời sửa chữa. Cô nói cô không quá quan trọng thi đua - Cô nói vậy vì cô hiểu chúng tôi đang ở cái tuổi ẩm ương, không thích bị gò bó, hơn nữa đã là cuối cấp chúng tôi bị áp lực học hành đè nặng – điều cô muốn là chúng tôi chuyên tâm học hành để đạt kết quả học tập tốt nhất, để hoàn thành mục đích cuối cùng là 100% thi đỗ vào cấp III.

 Ngày bé cứ ngỡ chỉ có bố mẹ là yêu thương ta hết mực. Đến tuổi đi học ta nhận ra còn có những người cha người mẹ của mấy chục đứa con. Và người ta thường nói đó là người mẹ thứ hai, lúc ấy cái cụm từ đó thật mơ hồ. Nhưng khi gặp cô tiếp xúc với cô, trò chuyện tâm sự với cô thì tôi mới hiểu người mẹ thứ hai là thế nào. Một người mẹ ta dạy kiến thức, cách sống và dạy ta cách làm người.

 Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay đều và thấm thoắt một mùa hè nữa lại đến với những tán phượng rực hồng nhuộm thắm con tim học trò. Hè năm trước vui vẻ đón chờ những điều thú vị và những dự định cho kì nghỉ hè. Thế mà hè năm nay lại buồn đến thế. Năm học tới, phòng học này sẽ không còn là của chúng tôi nữa. Cô sẽ nhận lớp mới, lứa các em học sinh mới, sẽ không phải nhức đầu với lũ học trò nghịch ngợm không chịu nghe lời như lũ chúng tôi nữa. Nhưng tôi biết trong đôi mắt cô có nét buồn, cô yêu lớp tôi, yêu những đứa con gái điệu đà, lắm mồm, quý những thằng con trai nghịch ngợm nhưng tình cảm. Cô không lỡ xa lũ học trò nhất quỷ nhì ma và chúng tôi cũng vậy không muốn phải xa cô….

 Không biết cô có đọc được những dòng này của tôi không nhưng tôi vẫn muốn nhắn nhủ với cô rằng con yêu cô nhiều lắm. Con cảm ơn cô vì cô đã cho con kiến thức qua các bài giảng của cô, cho con tin yêu cuộc sống, cho con động lực bước tiếp trên chặng đường học tập đầy gian lao thử thách. Con biết rồi một ngày con sẽ lớn, sẽ đến một trân trời mới nhưng con sẽ không bao giờ quên được những lời nói ân cần và nụ cười rạng rỡ của cô. Con cảm ơn cô vì tất cả….

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng cô sao chợt thấp:

“Các con ráng…năm nay năm cuối cấp

Chút nghẹn ngào…bụi phấn vỡ lao xao.

***\_\_THE END\_\_***