**BÀI DỰ THI**

**SÁNG TÁC VỀ THẦY CÔ, MÁI TRƯỜNG**

Họ tên: Đặng Gia Như

Lớp 7A

Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang

----------------------------Ngày 15/4/2020-----------------------------------------

                             BAO GIỜ HẾT DỊCH ĐÂY

   Lại là một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay vẫn như hôm qua, hôm kia cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với bốn bức tường xung quanh. Chẳng được rời khỏi nhà cũng không được đến trường. Tôi nhớ trường lắm! Nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ bàn ghế, nhớ chiếc bảng đen. Nhớ cả những bồn hoa do lớp tôi chăm sóc không biết bây giờ bạn ấy như thế nào? Có còn xanh tốt không? Có nhớ chúng tôi không? Chẳng có ai ở đó chắc các cậu ấy buồn lắm ! Sao tôi ghét cái dịch Covid như thế này cơ chứ! Biết bao giờ mới hết dịch đây?

----------------------------Ngày 28/5/2020----------------------------------------

                     ĐI HỌC LẠI RỒI VUI QUÁ LÀ VUI!

        Ôi ! Cuối cùng thì sau mấy tháng nghỉ dịch thì đã được đi học lại rồi. Vui quá là vui! Đến trường mọi người ai cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch. Vào cổng trường có các thầy cô trực cổng để đo thân nhiệt cho chúng tôi. Vào lớp thì chúng tôi phải rửa tay sát khuẩn. Mặc dù hơi buồn vì Vy phải tạm thời chuyển lớp nhưng tôi cũng chấp hành tốt các quy định phòng dịch mà nhà trường đề ra.

        Tiết học đầu tiên sau khi nghỉ dịch quả là một tiết học đáng nhớ. Đó là tiết Lý. Bình thường trong giờ Lý tôi ngồi im phăng phăng cánh tay, bỗng trở nên lười biếng chẳng chịu dơ tay trả lời câu hỏi xây dựng bài. Bởi vì Lý rất khó hiểu đối với một đứa như tôi. Tôi đều phải nhờ Lan Anh giảng lại cho. Nhưng sao hôm nay tôi bỗng nhiên hăng hái lạ thường, cảm thấy bản thân không còn thụ động khi tiếp thu bài nữa. Nói thật là chưa bao giờ tôi hiểu bài nhanh như thế. Cô giáo còn khen tôi hăng hái giơ tay phát biểu nữa cơ. Vui thật đấy!

------------------------------12/6/2020---------------------------------------------

                        ĐI HỌC VỚI NẮNG VÀ NÓNG

        Vậy là đã hơn một tháng kể từ khi chúng tôi đi học trở lại sau kì nghỉ tết dài đằng đẵng. Tôi cũng đã dần quen với cuộc sống thường ngày dần dần thiết lập một trạng thái bình thường mới. Hôm nay là một ngày rất nóng. Ông mặt trời tỏa ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt vạn vật. Đi học dưới trời nóng 39 độ này có gì vui ? Vui chứ. Được học trong phòng học mà nắng rọi thẳng vào, sáng chiều đều nóng. Quạt trong phòng thì như đuổi ruồi, chẳng làm chúng tôi mát hơn là bao. Nhiều đứa còn quần áo đầm đìa mồ hôi như vừa mới tắm. Hôm nào đến lớp cũng than: “ Năm nay mà không có dịch thì bây giờ tao đang ở trong phòng điều hòa ngồi quạt mát rồi.” Nói vậy thôi nhưng đi học vào tiết trời này cũng thật nhiều điều thú vị. Đứa nào đứa nấy đều đen hơn vài phần sau 1 tháng. Nô đùa ra mồ hôi giúp cơ thể thải độc rất tốt. Đấy! Các bạn thấy không đâu cứ gì đi học dưới tiết trời này là khổ thực ra nó cũng có nhiều điều rất thú vị mà.

--------------------5/7/2020--------------------------------------------------------

                            NGÀY TỔNG KẾT NĂM HỌC

      Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Năm nay trường tôi không tổ chức lễ tổng kết lớn như mọi năm vì tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp. Các lớp chỉ tổ chức trong phạm vi lớp học để đảm bảo an toàn. Hôm nay vui lắm! Các bác phụ huynh đã mua bánh kẹo đến cho chúng tôi tổ chức liên hoan. Các bạn còn hát tặng cô nữa cơ. Bạn Phương hát hay thật đấy. Giá mà tôi hát được như cậu ấy thì tốt biết bao. Còn Thùy Linh dẫn chương trình cũng thật duyên dáng và hài hước. Cuối cùng tôi đại diện lớp nói lời cảm ơn cô. Thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn vì cô đã luôn ở bên chúng em, dìu dắt chúng em suốt một năm học vừa qua. Cũng thật lòng xin lỗi cô vì những lần chúng em không ngoan làm cô phải phiền lòng.

       Vậy là một năm học thật đặc biệt đã khép lại với bao kỷ niệm buồn vui. Tập thể lớp 6a ơi năm sau cho dù có không được đồng hành cùng với nhau nữa thì cũng đừng quên tớ nha !

-----------------------16/8/2020----------------------------------------------------

                       HÈ ƠI SAO THẬT LÀ DÀI

   Hôm nay là một ngày thật buồn chán . Sao mà nhớ trường nhớ lớp như thế này. Còn nhớ lúc mới được nghỉ hè thì ôi sao mà vui lắm, sung sướng lắm. Nhưng bây giờ chỉ ước hè trôi qua mau mau để được gặp lại thầy cô bạn bè thôi. Hôm nay, có thời gian rảnh thì đi qua trường cho đỡ nhớ. Tôi đứng đó nhìn lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trong gió. Ôi !Đã bao lâu mình chưa chào cờ rồi nhỉ ? Đã bao lâu mình không được nghe tiếng trống của đội nghi thức rồi ? Sao mà nhớ quá đi thôi

-----------------------------5/9/2020----------------------------------------------

                              KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Bầu trời thu trong xanh, cao vời vợi . Tiết thu se se lạnh, mát mẻ thật dễ chịu. Hôm nay là khai giảng tôi đã đến trường từ sớm. Trường vẫn vắng người lắm. Hôm nay có vẻ như vạn vật đều tràn đầy sức sống, khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất chào đón một năm học mới. Nắng hanh hanh dịu dàng trùm lên cảnh vật. Lúc này trường tôi đẹp lắm không sao diễn tả được. Chưa bao giờ tôi thấy trường tôi đẹp như thế. Những dãy nhà 3 tầng khang trang đã được hoàn thiện, các phòng học đều đã sẵn sàng đón các bạn học sinh. Mọi người đến dần đông hơn. Các em học sinh lớp 6 cười đùa chạy nhảy khắp sân trường với vẻ thích thú. Nhìn cảnh này tôi lại nhớ đến bản thân mình của một năm trước. Cũng chạy nhảy khắp nơi, khám phá từng ngóc ngách như đi thám hiểm một khu rừng bí ẩn. Lúc đó chỉ một phát hiện nhỏ thôi cũng có cảm giác như tìm được kho báu của thế giới. Chúng tôi cũng rất vui vì đã không còn là ” em út “của trường nữa rồi. Tiếng cô tổng phụ trách thông báo các bạn học sinh tập trung xuống dưới sân trường vang lên. Tôi nhanh chóng chạy xuống sân trường tập trung ở vị trí của lớp mình. Buổi lễ khai giảng diễn ra thật long trọng. Thầy hiệu trưởng đánh trống khai trường. Năm học mới chính thức bắt đầu.

-----------------------19/10/2020---------------------------------------------------

                            GIỜ ÂM NHẠC ĐÁNG NHỚ

Hôm nay giờ học Nhạc chúng tôi được lên phòng chức năng học. Mấy bạn nam nô đùa, chạy nhảy khắp dãy hành lang tầng 3. Cô cuối cùng cũng đến rồi nhưng hình như hôm nay cô không vui rất lắm. Hôm nay cô mang đàn đi này. Ôi ! Cái đàn nhìn to thế kia chắc nặng lắm nhỉ ? Cô dạy chúng tôi bài Lí cây đa. Bài này nghe rất hay giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe thật đấy. Cô cũng tâm huyết với bài giảng. Nhưng các bạn chẳng có vẻ gì là hào hứng với bài học cả. Bạn thì chạy nhảy, đổi chỗ tự do. Còn có bạn ngồi dãy ngoài mà vẫn bắt chuyện được với bạn ngồi tận dãy trong. Cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Cô Hường đã nhiều lần gõ thước nhưng các bạn chẳng ai nghe thấy tiếng thước đó cả. Cả lớp vẫn thật sôi nổi nhưng không phải sôi nổi học bài mà là sôi nổi nói chuyện. Cô gõ thước một lần nữa và lần này thì các bạn đã trật tự hơn. Cô nói :

- Bây giờ các em muốn nói chuyện hay muốn học ?

Cả lớp đồng thanh “muốn học ạ”

- Muốn học mà như thế này à. Để bây giờ cô gọi cô Hường lên nhé

Sau đó cô giáo chủ nhiệm của tôi lên phòng nhạc, cô cũng đã nắm được tình hình và khuyên nhủ, nhắc nhở chúng tôi nhiều điều.

Rồi cô Hường nghẹn ngào :

- Cô thật sự rất tâm huyết với bài này. Hôm nay cô thật sự rất thất vọng về các em.

Cả lớp trùng xuống. Không ai nói một lời nào nữa. Bản thân tôi cũng rất hiểu cảm giác mình đặt hy vọng vào người khác bao nhiêu mà người ta lại khiến mình thất vọng bấy nhiêu rất khó chịu.

Cô đã khóc, hai hàng lệ lăn dài trên má. Cô tiếp tục nói :

- Đây là lần đầu tiên cô phải rơi nước mắt vì học sinh. Hơn mười năm đi dạy cô đây là lần đầu tiên cô khóc vì học sinh.

Cuối cùng bạn lớp phó học tập đại diện cho cả lớp xin lỗi cô. Cô cũng đã tha thứ nhưng lớp chỉ đạt giờ khá.

Tôi thực sự vô cùng ân hận khi hôm đó chính tôi cũng nói chuyện, cũng làm cho cô khóc, cô buồn. Giá như hôm đó tôi không nói chuyện thì có lẽ cô sẽ không buồn, thì mọi chuyện sẽ khác.

Cô ơi! Em thật lòng xin lỗi. Cô đừng buồn nữa. Chúng em hứa sẽ luôn chăm ngoan để không phụ sự dạy dỗ của cô, để cô không bao giờ buồn nữa. Một lần nữa em xin chân thành xin lỗi cô.

--------------------------7/11/2020-------------------------------------------------

                    SINH NHẬT ẤM ÁP CỦA BÁCH

       Hôm nay là sinh nhật của Bách.  Chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu ấy một món quà và một sinh nhật thật bất ngờ. Chúng tôi mấy đứa hùn tiền vào mua cho Bách một con gấu bông rất to. Cả nhóm phải mất cả buổi tối mới bọc được chú gấu vào thùng.  Trước giờ sinh hoạt các bạn nữ tranh thủ giờ ra chơi trang trí lớp học, các bạn nam thì thổi bóng. Không khí thật rộn ràng, ai nấy đều tất bật chuẩn bị sinh nhật Bách. Bây giờ tôi mới thấy câu “Mọi người vì một người” là đúng. Khi tặng cũng thật vất vả, hộp quà bóc mãi mới lấy được con gấu. Tôi còn làm MC chủ trì bữa tiệc cơ. Bạn Trang và bạn Phương song ca hát tặng bạn Bách. Cả lớp cùng hát bài Lớp chúng ta đoàn kết mừng sinh nhật Bách. Sinh nhật Bách hôm nay thật vui, ấm áp.

        Chúc mừng sinh nhật Bách. Chúc cậu luôn vui vẻ, mạnh khỏe và có nhiều tiến bộ trong học tập.

--------------------------------11/11/2020-------------------------------------------

                                        GIỜ THI ĐỊA

 Hôm nay giờ thi Địa quả thực có nhiều chuyện khiến tôi không ngờ tới. Hôm nay thi Địa Quỳnh bị cô giáo bắt được khi đang quay cóp. Thực sự rất thương Quỳnh vì ở trong đội văn nghệ nên không thể học bài được. Hôm nay tôi cũng đi ra chỗ Quỳnh an ủi cậu ấy. Tôi cũng gợi ý cho Quỳnh một số cách để sắp xếp và sử dụng thời gian sao cho hợp lý và hiệu quả. Mong rằng Quỳnh sẽ chăm học hơn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để không phải quay cóp bài nữa, cũng mong Quỳnh sẽ trung thực hơn khi làm bài kiểm tra.

        Theo cá nhân tôi thì việc không trung thực khi làm bài học sinh nào cũng từng một lần trong quãng đời đi học của mình. Tuy nhiên đó lại là hành vi không nên vì đó là lừa dối cô giáo cũng như lừa dối chính bản thân mình. Làm bài kiểm tra để đánh giá đúng năng lực của chúng ta để thầy cô thấy được điểm yếu của mình để giúp đỡ nhưng nếu chúng ta không trung thực khi làm bài thì đó chúng là dấu dốt. Dấu cái dốt của mình thì vẫn mãi dốt thôi. Tôi khuyên các bạn dù có không thuộc bài đừng bao giờ mở vở ra chép mình không thuộc bài hãy chấp nhận bị điểm kém còn hơn là được 8 được 9 mà không phải là do mình tự nỗ lực mà có.