**Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người mẹ kính yêu của em.**

**Bài làm**

**Có ai đó đã nói rất hay về mẹ :” Trên thế giới có nhiều kì quan đẹp nhưng kì quan đẹp nhất vẫn là trái tim người mẹ ”. Quả đúng như vậy! Mẹ là kết tinh của những gì đẹp đẽ nhất , thánh thiện nhất , trái tim của người mẹ luôn dành gần như tất cả cho con. Tôi yêu mẹ, yêu những trải nghiệm đáng nhớ về mẹ . Một lần tôi bị ốm , phải nhập viện được mẹ vỗ về , chăm sóc có thể coi là trải nghiệm tuyệt vời nhất.**

**Còn nhớ hôm đó là vào buổi sáng thứ sáu chính thu, tiết trời mát mẻ , gió thổi nhè nhẹ. Chiếc đồng hồ báo thức gọi tôi dậy lúc hơn 5 giờ. Nhìn qua cửa sổ , tôi thấy những cây xoài , cây mít , cây bưởi đang dệt lá vàng, vẫn còn đang ngái ngủ ; những chú chim chuyền cành , hót ríu rít như đang đón chào một ngày mới. Tôi nhanh chóng đánh răng , rửa mặt , ôn bài , ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Mẹ tôi dậy từ trước đó , chuẩn bị chu đáo bữa ăn sáng cho cả gia đình và không bao giờ quên chọn cho tôi bộ quần áo đẹp nhất . Mẹ tôi là thế đấy , lúc nào cũng chu đáo hết lòng chăm sóc gia đình. Tôi luôn quý trọng và tự hào về điều đó. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong , tôi định chào bố mẹ ,rồi đi học thì đã thấy mẹ đứng ngay bên cạnh , tay cầm chiếc áo mưa mà mẹ mới mua hôm trước , nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng :**

* Con cầm theo chiếc áo mưa này. Trời hôm nay có khả năng mưa đấy

Nói rồi mẹ nhét chiếc áo mưa vào trong cặp tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mẹ không tôn trọng mình . Ngay lập tức tôi rút chiếc áo mưa ra khỏi cặp, đặt lên ghế rồi quay sang nói với mẹ :

* Con không mang áo mưa đâu , cặp con nặng lắm rồi.

Vừa nói dứt lời , tôi chào bố mẹ rồi vội vàng bước ra cửa. Khi tôi vừa dắt xe ra đường thì mẹ tất tả chạy theo, đặt tay lên vai tôi , nói với tôi bằng giọng năn nỉ:

* Con thương mẹ cầm theo chiếc áo mưa này kẻo về gặp mưa ốm thì khổ

Tôi vùng vằng nói như hét:

* Đã bảo là con không cầm. Con lớn rồi , mẹ tôn trọng con một tí được không ạ!

Tôi lạnh lùng , vô cảm , phóng xe đi mà không hề để ý đến khuôn mặt buồn rầu , tay cầm chiếc áo mưa của mẹ vẫn đang nhìn theo tôi. *Con đường đến trường vẫn tấp nập người qua lại . Cảnh vật hai bên đường vẫn như hôm qua , hôm kia , chỉ có bầu trời là khoác lên mình một chiếc áo màu xám xịt.*

Sau khi buổi học kết thúc, tôi vội vã dắt xe ra về. Trên bầu trời , những đám mây đen cứ ùn ùn kéo đến, gió thổi mạnh dần . Tôi phóng xe như bay trên đường , lạng lách qua những chỗ đông với hi vọng sẽ không gặp trời mưa. Nhưng có lẽ ông trời không thương những đứa con thiếu sự nghe lời của cha mẹ như tôi. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa . Mưa xối xả , mưa tầm tã , mưa như trút nước , tôi không kịp dừng lại để trú mưa thì đã bị ướt như chuột lột và cứ thế tắm mình trong biển nước. Lạnh! Trời ơi lạnh quá! Giá như sáng nay mình nghe lời mẹ thì giờ đây không đến nông nỗi này. Thế rồi ,cuối cùng tôi cũng về đến nhà . Lúc đó ,mẹ đang đứng ở ngoài cổng ngóng chờ tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi cúi đầu khẽ chào mẹ rồi rón rén bước vào trong nhà. Mẹ đưa tay đỡ chiếc cặp ướt sũng , nước chảy ròng ròng và dắt tôi đi thẳng vào nhà tắm , bật bình nóng lạnh cho tôi tắm. Tôi ngoan ngoãn làm theo mẹ. Và cũng chính mẹ lấy khăn tắm , lấy quần áo cho tôi mặc. Sau khi bữa cơm trưa gần kết thúc, tôi bỗng thấy rùng mình, thấy người hâm hấp nóng và có biểu hiện buồn nôn. Mẹ nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của tôi vội vàng hỏi:

* Con làm sao thế ?

Nói rồi mẹ đưa tay dắt tôi lên phòng ngủ. Rất nhanh mẹ đã lấy dầu gió đánh cảm cho tôi. Còn tôi thì nằm sấp xuống để mẹ xoa xoa, miết miết trên sống lưng. Bàn tay dịu dàng của mẹ đã tạo cho tôi cảm giác mơn man khắp da thịt. Nhưng cơn sốt không chỉ dừng lại ở đó, nó cứ dâng lên mỗi lúc một cao khiến tôi rơi vào trạng thái li bì. Đến khoảng hơn 12 giờ thì tôi lên cơn co giật. Mẹ hoảng hốt khóc òa lên, giục bố gọi xe cấp cứu. Cũng bắt đầu từ đó , tôi bất tỉnh không biết gì nữa.

Tôi nhập viện trong tình trạng sốt cao và có biểu hiện co giật mạnh, rất nguy hiểm. Trong lúc sức khỏe của tôi tồi tệ nhất , mẹ luôn ở bên chăm sóc , yêu thương . Nghe bố kể lại , thấy tôi bị co giật , mẹ cứ cuống quýt cả lên, cứ nhìn tôi mà khóc nức nở. Mẹ không cho ai động vào vì sợ bị di chứng. Khoảng 5 giờ chiều hôm đó thì tôi cắt được cơn sốt cao nhưng vẫn còn mệt và khắp người mỏi nhừ. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mẹ đang ngồi bên, mẹ khẽ mỉm cười và nói:

* Con của mẹ đỡ rồi hả ?

Tôi khẽ gật đầu và nhẹ nhàng nói :

- Vâng ạ!

Mẹ vuốt ve lên mái tóc tôi, xoa lưng cho tôi rồi ôm khít tôi vào lòng. Lúc đó, tôi có cảm giác như mình đang nằm trong lòng mẹ, được mẹ vỗ về , an ủi như thuở còn thơ bé. Cứ như thế suốt ba ngày, mẹ bỏ hết việc nhà, việc ở cơ quan để chăm sóc tôi mà không hề kêu ca nửa lời.

Buổi tối ngày tôi xuất viện, mẹ lên phòng ngủ với tôi. Đêm hôm đó, hai mẹ con tôi thức rất khuya. Mẹ ôm khít tôi vào lòng, giảng giải cho tôi những điều hay lẽ phải. Mẹ nói nhiều lắm, nói đến đâu tôi thấm đến đó. Tôi có thể tóm tắt lại những điều mà mẹ đã nói với tôi như thế này. Thứ nhất là buổi sáng hôm trước tôi không nghe lời mẹ nên đã làm cho mẹ buồn lòng. Thứ hai là mẹ khẳng định” Con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư”. Thứ ba là nếu tôi tái phạm mẹ sẽ không tha thứ cho tôi nữa. Và thứ tư là mẹ khẳng định tôi là vật báu của riêng mẹ, lúc nào mẹ cũng yêu thương dành hết tình cảm cho tôi. Nghe mẹ nói , chẳng hiểu tại sao nước mắt của tôi cứ ứa ra khỏi bờ mi chảy ròng ròng chan hòa ở cằm và ở cổ còn mẹ tôi thỉnh thoảng lại sụt sùi. Trong khoảnh khắc tôi ôm chặt lấy mẹ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều!”

Trải nghiệm đó đã qua rồi nhưng nó vẫn để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc về mẹ. Sau trải nghiệm, tôi thấy mẹ là người tuyệt vời nhất có lẽ trên cuộc đời này không ai yêu thương tôi bằng ba mẹ. Và trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những lỗi lầm nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta biết nhận ra, kịp thời sửa chữa để hoàn thiện bản thân. Đồng thời, tôi cũng nhận ra được giá trị của lòng bao dung. Nó như một thứ thần dược có thể cảm hóa được những đứa con có tính cách như tôi. Và tôi cũng nhận ra một điều vô cùng giản dị: đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là nụ cười của mẹ, chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy ta nhìn thấy ba mẹ và những người thân trong gia đình bình an.

Với tôi trong suốt ba ngày ốm phải nằm viện là một trải nghiệm đáng nhớ. Qua đó , tôi càng yêu thương, kính trọng, biết ơn người mẹ của mình hơn. Tôi thầm nhủ sẽ luôn ngoan ngoãn, vâng lời mẹ, không có những biểu hiện vô lễ, làm cho mẹ buồn lòng. Tôi muốn nói với mẹ rằng : “ mẹ mới chính là báu vật của đời con”.