**BÀI DỰ THI VIẾT VỀ THẦY CÔ, TÌNH BẠN VÀ MÁI TRƯỜNG**

**Họ và tên: Đào Ngọc Thiện**

 **Lớp 9A**

**\* \* \***

**NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN**

 *Trong đêm tối mơ màng*

 *Lặng lẽ ngược thời gian*

 Trăng mơ màng hương đêm như trỗi dậy

 Mùi hoa cau thoang thoảng đưa nhẹ nhàng

 Cành phất phơ theo ngọn gió mơn man

 Đưa ta đến giấc mơ vàng lặng lẽ

 Ta trở về tuổi học trò đẹp đẽ

 Mái trường xưa ôm ấp những giấc mơ

 Hoa lá trong vườn thường thật nên thơ

 Như những ngày đầu chúng ta mới tới

 Ngày đầu tiên mới tới ta bồi hồi

 Gặp bè bạn ngỡ ngàng chưa quen biết

 Mới ngày đầu ta chưa làm quen hết

 Nên dặn lòng nén lại những ngày sau

 Bạn tôi ơi! Còn nhớ chăng, ngày đó?

 Là ngày đầu chúng ta ở cạnh nhau

 Cái bắt tay- Khoảnh khắc thật đậm sâu

 Dù sông cạn đá mòn quên chẳng được

 Tôi và bạn quyết tâm tiến lên trước

 Cùng bước đi trên con đường học tập

 Bạn bình tĩnh còn tôi thì hấp tấp

 Nên đôi khi tranh cãi như con trẻ

 Bạn yếu đuối còn tôi thì mạnh mẽ

 Tính khác biệt nhưng trở thành bạn thân

 Và bạn ơi còn nhớ, nhớ hay chăng

 Ta trao nhau những cái ôm đằm thắm

 Tôi nhớ lắm nhớ lắm và nhớ lắm

 Sức khỏe yếu nên bạn bị ốm hoài

 Tôi nóng lòng chạy qua nhà hỏi thăm

 Rồi hai thằng ngồi tám chuyện nhâm nhi

 Giật mình tỉnh giấc tiếng ve rơi

 Thổn thức nằm nghe gió đưa lời…

 Ta sống lại trong phút giây ngắn ngủi

 Mà chần chừ để nó cứ qua đi

 Thời gian trôi như con ngựa mãi phi

 Chẳng dừng lại cho ta kịp ghi nhớ

 Tuổi học trò, tình bạn đẹp như mơ

 Và kỉ niệm ta chẳng còn thấy nữa…

 Tôi còn nhớ những kỉ niệm ngày xưa

 Theo thời gian chúng tồn tại mãi mãi

 Nhưng tôi nhớ còn biết kể cho ai

 Xa cách bạn lòng tôi thật trống vắng

 Như cỏ cây thiếu đi những tia nắng

 Hoa tàn lá lụi chẳng còn xanh tươi…

 Ở nơi đây tiếng lòng tôi thổn thức

 Ở phương trời bạn có lắng nghe chăng?

 E thẹn trăng thanh đứng đầu lá

 Nghẹn ngào giọt lệ đọng dưới mi