**NHỚ VỀ NGÔI TRƯỜNG NGÀY ẤY**

 **Ngày ấy, năm 1995, tôi - một cô giáo có gần 4 năm tuổi nghề nhưng mới chỉ có 2 năm giảng dạy bộ môn Ngữ văn ở trường cấp II, vì thế vẫn trở nên rụt rè, e ngại khi cầm tờ quyết định điều động của cấp trên về công tác tại ngôi trường này, trường Chuyên - cấp II Vĩnh Bảo. Trong nhận thức của tôi lúc bấy giờ, trường là nơi có những cây đa, cây đề trong nghề dạy học, có một khoảng cách rất xa về tuổi nghề và chuyên môn nghiệp vụ giữa các thầy cô ở ngôi trường này với những người mới ra trường như tôi. Tuổi trẻ thường mạnh mẽ và quyết đoán, cùng với sự động viên của thầy Vũ Ngọc Đềm, lúc đó là Hiệu phó nhà trường, những do dự ban đầu rồi cũng nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho niềm vui và tự hào vì ước mơ được giảng dạy ở ngôi trường đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của tôi đã trở thành hiện thực.**

 **Ngày ấy, trong kí ức của tôi, cơ sở vật chất của trường còn rất nghèo nàn. Chỉ là dãy nhà cấp 4 với vài phòng học, bàn ghế, bảng gỗ đơn sơ nằm lặng lẽ, nép mình bên dòng sông Chanh Dương... Nhưng dường như chúng tôi cũng không mấy quan tâm đến điều đó. Buổi sáng cô trò vừa bước chân vào lớp học, đã thấy vui tai bởi tiếng gõ thuyền leng keng đuổi cá của mấy bác chài. Nhìn ra ngoài mặt sông ai cũng thấy ngẩn ngơ vì nắng mai phủ nhẹ cùng màn sương sớm huyền ảo lung linh như chốn bồng lai tiên cảnh. Lại có những buổi lên lớp cô trò đang say sưa học bài bỗng giật mình vì tiếng bê lạc mẹ, tiếng bò ò ò gọi con ngay sát cửa sổ. Cả lớp lại được vài trận cười nghiêng ngả. Không ít lần cô giáo mới về trường như tôi được tiếp đón người dự giờ là những bác nông dân đi cắt cỏ, chăn bò... nghe tiếng cô giảng bài ghé vào cửa sổ, rồi cứ đứng ở đó cho đến hết tiết. Âm thanh, sắc màu của cuộc sống cứ thế ùa vào bài giảng của cô và tâm hồn non nớt của trò, đọng lại thành những kỉ niệm không thể nào quên về một thời gian nan của nhà trường.**

 **Ấn tượng nhất đối với tôi là học sinh của trường, nhất là những học trò đến từ các xã nghèo trên địa bàn của huyện. Con đường đến trường của các em càng trở nên xa hơn vì thời đó đường xá chủ yếu là đường đất, đường đá và phương tiện đi lại của các em chỉ là là những chiếc xe đạp cà tàng. Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa hay mùa đông tháng giá, việc đi lại càng trở nên cực nhọc. Ngày ấy, trường đâu có bếp nấu ăn, các trò của tôi thường phải mang cơm từ nhà đi. Cơm nắm, cơm đùm ăn với muối vừng, cá khô hấp, bạn nào khá hơn thì mới có thêm miếng dừa kho thịt..., buổi trưa, bày ra bàn học, từng nhóm ăn uống rồi nghỉ ngơi ngay tại lớp. Không thể kể hết được những khó khăn, gian khổ mà các em đã vượt qua để đến được và trụ lại với ngôi trường, để có được kiến thức nâng cao với bao ước mơ, dự định về một tương lai tươi sáng. Cũng đã có không ít phụ huynh phải nản lòng vì quá lo lắng cho sự an toàn của con trên đường đi và cả những mối lo về kinh tế khi cuộc sống của gia đình các em còn nhiều thiếu thốn. Tôi không thể nào quên được những ngày đạp xe tìm đến gia đình các em học sinh ở xã Việt Tiến, Giang Biên để động viên phụ huynh tiếp tục cho các con ở lại trường. Có thực mục sở thị mới hiểu hết được nỗi lo của phụ huynh, mới thấm thía được sự hy sinh của các bậc làm cha làm mẹ để có thể cho con theo học được ở ngôi trường này. Câu chuyện về một phụ huynh nghèo nhưng đã cố dành ra một sào ruộng cấy lúa nếp chỉ để sáng sáng nấu cơm nếp nắm đùm cho con mang đi ăn trưa với muối vừng "cho đảm bảo sức khoẻ" đã khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tinh thần hiếu học và cả sự tin yêu của phụ huynh học sinh dành cho thầy cô và nhà trường luôn là động lực tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.**

 **Có những niềm vui không thể tả xiết và có cả sự chờ đợi một ngày dài bằng thế kỉ mà chỉ các cô giáo như cô Nga, cô Oanh, cô Nhung, cô Dung và tất cả các thầy cô giáo dạy đội tuyển Học sinh giỏi của trường mới thấu cảm hết được. Ngày ấy, công tác phát hiện và bồi dưỡng Học sinh giỏi luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Những thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng chỉ là một khó khăn không thấm gì so với việc mày mò tìm hướng đi hiệu quả cho những tiết dạy học sinh Giỏi, nhất là với những giáo viên mới vào nghề như tôi. Không có kinh nghiệm, không có ma trận đề định hướng, tài liệu thì hiếm hoi, mạng xã hội cũng chưa phát triển như bây giờ... Việc lựa chọn nội dung và phương pháp dạy Học sinh giỏi như thế nào luôn là niềm trăn trở của mỗi giáo viên, nhất là với bộ môn Ngữ văn. Bởi vậy những ngày ôn luyện đối với chúng tôi thực sự là một cuộc chiến. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bồn chồn lo lắng hồi hộp đến mất ăn mất ngủ vì chờ đợi chút tin tức mong manh từ đồng nghiệp đi chấm thi về, để rồi lại vỡ oà vì sung sướng vì có học trò lọt vào giải, hoặc có thể lại xỉu xuống tưởng như không gượng dậy được vì buồn, tiếc nuối vì trắng bảng hay ít học sinh đạt giải. Những ngày đợi chờ công bố kết quả Học sinh giỏi Thành phố thực sự là những ngày dài nhất đối với chúng tôi. Và rồi, những buồn vui của người làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, của nghề dạy học cứ theo những mùa vụ được thua ấy nối tiếp trôi đi...**

 **Mới đó thôi mà đã ba mươi năm. Ba mươi năm so với tuổi đời của một ngôi trường chỉ là một quãng thời gian quá nhỏ nhưng với giáo viên chúng tôi là tất cả thanh xuân tuổi trẻ, là vui buồn của một đời dạy học. Từ những ngày tháng đầu tiên ấy, sau gần 30 năm trực tiếp giảng dạy gắn bó với ngôi trường này tôi cũng như các thầy cô giáo khác của trường đã có được rất nhiều niềm vui và sự tự hào. Nhiều cựu học sinh của trường nay đã trở thành bác sĩ, kĩ sư, giáo viên, doanh nhân, thành cán bộ chuyên gia, các nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực như công an, quân đội, y tế, giáo dục, ngân hàng... Ba mươi năm trôi qua, thầy trò trường Chuyên cấp II - Vĩnh Bảo ngày xưa và nay là trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tạo dựng được nhiều thành tích to lớn. Từ một ngôi trường chỉ gồm 6 lớp với cơ sở vật chất nghèo nàn nay đã phát triển thành trường Chất lượng cao với 19 lớp với những dãy nhà cao tầng, với đầy đủ khu nhà đa năng, nhà ăn, sân thể thao... Và trong một tương lai gần,** với mô hình đào tạo là 20 lớp, trên khuôn viên lý tưởng này chắc chắn sẽ tiếp tục mọc lên những dãy phòng học cao tầng nữa, cùng với hội trường, nhà thể thao đa năng, bể bơi... hiện đại và tiện nghi nhất. Cảm xúc tin tưởng, tự hào cứ dào dạt dâng lên trong lòng tôi...!

 Vĩnh Bảo, tháng 10 năm 2022

 Nguyễn Thị Thu