### ****BÀI DỰ THI****

Là người dân  , xã Đạo lý huyện Lý Nhân ai cũng biết và quý mến cô giáo Dung Với tôi, suốt cuộc đời này, dẫu có đi đâu về đâu, tôi cũng không bao giờ quên được cô cô giáo chủ nhiệm tôi từ hồi lớp 2 đến lớp 4 của tôi hồi ấy – người mẹ hiền thứ hai đã chắp cánh ước mơ cho tôi ngay từ những ngày thơ ấu.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng đủ đầy cả bố và mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng với tôi hình ảnh bố đánh mẹ rồi những trận đòn roi của bố dành cho anh em tôi luôn hằn sâu trong trái tim tôi, không bao giờ nguôi.Trong khi các bạn trong lớp quần nọ áo kia, cặp sách, giày dép đủ các loại đắt tiền thì tôi quanh năm chỉ có mỗi bộ đồng phục quần đen áo trắng và thêm chiếc áo ấm đã cũ màu vào mùa đông cùng với chiếc cặp là chiếc túi cám con cò được mẹ cắt ngắn và khâu lại gọn gàng. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn cùng với những kí ức không vui về gia đình khiến tôi sống thu mình hơn. Tôi không chơi thân với ai, chỉ sống khép mình ở cuối góc lớp.

Những tháng ngày đến trường cùng với tuổi thơ khốn khó và gia đình không êm đềm của tôi cứ lặng lẽ trôi đi. Mặc dù không học giỏi nhất lớp nhưng tôi cũng thuộc tốp có lực học tốt của lớp từ năm lớp 1 đến lớp 3. Suốt 3 năm học biết tôi nhút nhát, cô đều giao cho tôi làm tổ trường để tôi tự tin hơn. Với tôi, việc được cô tin tưởng là niềm hãnh diện và tự hào lắm. Rồi một buổi chiều tôi đến lớp như mọi ngày. Với các bạn trong lớp không có gì đặc biệt nhưng đó là ngày mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Chiều hôm ấy, cô bước vào lớp như mọi hôm.

- Cô chào tất cả các em. Bây giờ chúng mình cùng học tiết toán trước nhé! Cô mời cả lớp lấy vở ra ghi bài.

 Cả lớp lấy vở ra ghi còn tôi thì vẫn ngồi im. Đột nhiên cô quay xuống nhìn cả lớp, thấy tôi , cô hỏi:

* Sao em không mở sách và lấy vở ra ghi bài vậy?
* Thưa cô, em … em…
* Em quên vở và sách ở nhà phải không?
* Dạ, … dạ….

Rồi tôi bật khóc nức nở. Cô bước xuống bên tôi hỏi han:

* Có chuyện gì em có thể nói cho cô nghe được không?

Tôi khóc nấc lên từng tiếng. Cô xoa đầu tôi và vỗ vai nhẹ nhàng:

* Vậy hôm nay em viết bài vào cuốn vở này nhé!

Cô đưa tôi một cuốn vở mới tinh. Tay tôi run run nhận cuốn vở từ tay

Cô. Buổi học hôm ấy tôi ngồi học mà chẳng được chữ nào vào đầu.

Tùng …tùng …tùng …tiếng trông tan học vang lên, các bạn ùa ra như bầy ong vỗ tổ. Còn tôi lòng nặng trĩu không muốn ra về. Khi cả lớp đã về hết chỉ còn tôi và cô. Cô bước xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và ân cần hỏi:

- Em có thể nói cho cô biết có chuyện gì xảy ra với em không?

 Nước mắt tôi trực trào ra trên đôi má gầy rám nắng.

- Không sao đâu em. Có khó khăn gì em hãy nói với cô. Cô có thể chia sẻ cùng em. Đừng lo lắng nhé!

 Được cô an ủi, tôi kể lại cô câu chuyện của mình trong nước mắt:

- Tối hôm qua, bố mẹ cãi nhau không biết về việc gì đó. Bố đánh mẹ. Đánh đau lắm cô à rồi đánh cả anh em em nữa. Rồi sau đó, bố lấy hết sách vở trong cặp của em mang đốt hết, không còn lại quyển nào. Giờ em không biết có thể lấy đâu ra sách và vở để đi học.

- Đừng buồn nhé em. Gia đình nào cũng có lúc cãi vã nhau như vậy rồi mọi chuyện sẽ ổn. Em phải cố gắng lên nhé.

- Thấy các bạn cùng trang lứa có gia đình hạnh phúc, đủ đầy vật chất em chỉ ước ao mình được một phần như các bạn mà khó quá cô ạ?

- Mỗi người đều có một số phận riêng, không ai giống ai. Nhưng ông trời cũng không lấy mất đi tất cả của ai. Sau cơn mưa trời lại sáng nhé em. Em phải cố gắng học thật tốt, không vì hoàn cảnh của mình như vậy mà nản. Nếu em như vậy mẹ em sẽ rất buồn.

 Cô còn nói nhiều, nhiều nữa nhưng tôi không thể nhớ hết được từng câu, từng chữ mà cô đã nói cho tôi. Chỉ biết rằng sau đó tôi cảm thấy có thêm nghị lực để đối diện với thực tế mà tôi cũng như gia đình tôi đang trải qua.

Sau đó cô đã đến với gia đình và nói chuyện cùng bố mẹ của tôi. Có lẽ vì vậy mà những buổi học sau tôi đến lớp với sự trợ giúp sách, vở của cô giáo và các bạn trong lớp.Những buổi học từ đó với tôi trở lên thú vị hơn. Cũng nhờ có cô nói chuyện và trao đổi thường xuyên với bố mẹ mà bố mẹ cũng qua tâm đến tôi hơn. năm học đó tôi vẫn được danh hiệu học sinh giỏi nhưng cũng là năm tôi phải chia tay cô, chia tay người mẹ hiền thứ hai luôn chắp cánh ước mơ và giúp tôi tự tin hơn. Bây giờ dù không gặp cô nữa tôi vẫn nhớ cô, nhớ đến buổi học chiều hôm ấy, hình ảnh người mẹ hiền lúc nào cũng ở trong trái tim tôi, luôn giúp tôi trở lên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.

Rồi một buổi chiều cuối năm lớp 4, cô bước vào lớp với nét mặt đượm buồn:

- Hôm nay cô rất buồn phải nói lời chia tay với các em . Được gắn bó với các em trong suốt 3 năm học cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vì lí do gia đình cô phải chuyển công tác, cô hi vọng lớp mình vẫn luôn…

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên cô bước vào lớp với gương mặt thật hiền, dáng người thon thả và giọng nói dễ thương đến lạ.

- Chào các em, cô là chủ nhiệm mới của các em từ bây giờ. Cô sẽ rất vui nếu các em xem cô là bạn, chia sẻ với cô mọi khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống.

Rồi cô đi từng bàn, hỏi thăm từng học sinh một. Tôi dõi mắt theo cô từ lúc cô mới bước vào lớp, bỗng thấy hồi hộp khi cô bước lại gần và hỏi thăm về gia đình tôi. Tôi trả lời cô, giọng lí nhí trong cổ họng với mặc cảm phận nghèo. Bỗng nhiên, cô xoa đầu tôi, mỉm cười:

- Không sao đâu em . Em cố gắng học tập thật tốt nhé. Có gì khó khăn cứ bảo với cô, đừng ngại.

Cô nói và nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười. Nụ cười toát lên nét nhân hậu, thân thương và gần gũi. Thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, cô dạy lớp tôi hết lớp 2 rồi lại đến lớp 3, lớp 4. Buổi chiều hôm ấy tôi cũng đến lớp như mội khi nhưng nằm gục xuống bàn. Cô bước vào lớp nhìn thấy tôi cô hỏi:

- Em mệt phải không? Em xuống phòng y tế nằm nghỉ nhé!

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cả buổi chiều hôm ấy, tôi không học chỉ nằm gục xuống bàn. Tiếng trống trường vang lên, cả lớp nhốn nháo như bay ong vỗ tổ sung sướng được về còn tôi. Khi cả lớp đã về, cô nhẹ nhàng bước xuống chỗ tôi hỏi han:

- Sao vậy em? Sao em không về nhà?

- Em không muốn về nhà? Em sợ bố, sợ những trận đòn roi của bố lắm?

- Nếu em không về mẹ sẽ rất lo lắng, chắc tức giận bố mới như vậy thôi em nhé!

Tôi thút thít khóc như đứa trẻ lên ba.Cô vỗ vai và xoa đầu:

Từ lúc cô Dung về chủ nhiệm, lớp tôi “thay da đổi thịt” hẳn lên. Từ một lớp học lực chỉ đạt loại trung bình khá, dần vươn lên đứng đầu trong bảng xếp loại của trường. Những giờ học của cô khiến cả lớp cảm thấy rất hứng thú, chỉ mong thời gian trôi chậm lại. Cô không dạy cứng nhắc theo giáo trình, không phụ thuộc vào sách giáo khoa, vậy mà sự linh hoạt trong cách truyền đạt của cô khiến cả lớp háo hức như nuốt lấy từng lời giảng. Cô biết tường tận hoàn cảnh gia đình của từng đứa trong lớp. Đứa nào học kém, cô chủ động ghép nhóm học kèm để các bạn học khá kèm cặp cho các bạn học yếu… Phong trào học tập trong lớp sôi động hẳn lên. Ngay cả những học sinh cá biệt trong lớp cũng trở nên yêu thích và chăm chỉ học tập. Chỉ cần một hôm vắng bóng cô, chúng đã nhao nhao lên hỏi thăm và thế nào cuối giờ học cũng dẫn đầu các bạn trong lớp đến nhà thăm cô giáo ốm. Lớp tôi đã trở thành một tập thể rất đoàn kết và cô Lịch chính là “cô tiên” làm nên điều kỳ diệu đó.

 Kỳ thi vở sạch chữ đẹp của huyện năm đó, cô chọn tôi làm đại diện cho lớp và cũng là cho khối lớp 3 tham dự cuộc thi. Vốn không có tiền mua những cuốn vở đẹp nhưng nhờ chữ đẹp và trình bày sạch sẽ nên vở viết của tôi nhìn rất đẹp mắt. Chỉ có điều, tôi hơi ái ngại vì giấy báo bọc vở thì đã cũ, nên nhìn bên ngoài những cuốn vở có vẻ xấu xí. Cuối giờ học, cô gặp riêng tôi, nhỏ nhẹ bảo: “Chiều Hằng mang vở đến nhà cô nhé. Hai cô trò mình sẽ cùng “tu bổ” lại nó một tý”.

Tới nhà cô, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà cô ở cũng giản dị và chẳng lớn hơn nhà tôi là mấy. Chỉ khác là… nhà cô rất ít người. Hoá ra, vợ chồng cô không có con. “Cô chú hiếm muộn đường con cái nên quyết định sẽ ở vậy với nhau suốt đời” – cô cười buồn, nói như đọc được suy nghĩ của tôi.

Cô ân cần bọc lại sách vở, thay nhãn vở mới cho tôi, chỉ cho tôi các trường hợp ra đề mà ban giám khảo có thể đề cập tới. Cô khuyên tôi nên nỗ lực học tập để sau này thi vào đại học. Cô bảo đó là con đường duy nhất sẽ giúp tôi thoát khỏi phận nghèo. Rồi cô hỏi tôi về hoàn cảnh gia đình… Biết tôi mồ côi mẹ từ bé, cô ngồi lặng đi một lúc, rồi… bất ngờ cô ôm tôi vào lòng: “Hãy xem cô như người mẹ của em, nếu em muốn”. Trong vòng tay của cô, tôi thấy mình trở nên bé bỏng, cảm giác gần gũi, thân thiết như chính mẹ ruột của mình. Có cái gì đó trỗi dậy trong lòng tôi… như tình mẫu tử thiêng liêng mà bấy lâu tôi thiếu vắng…

Kỳ thi ấy, tôi không giành giải nhất. Cầm bằng khen giải nhì trên tay, tự dưng tôi ứa nước mắt. Tôi đã không làm tròn lời hứa với lòng mình, mang giải nhất về tặng cô… Suốt cả buổi học, tôi cúi gằm mặt… không dám ngước lên nhìn cô. Bỗng giật mình khi một bàn tay đặt nhẹ lên vai và giọng cô nhỏ nhẹ: “Thôi nào cô bé. Cô biết em đã cố gắng hết sức rồi mà.”. Tôi ngẩng đầu nhìn cô, mắt nhòe lệ nhưng chan chứa yêu thương…

Cô Mai chủ nhiện lớp tôi cho tới lúc bọn tôi thi hết cấp. Năm đó, lớp tôi là lớp duy nhất có học sinh thi vượt cấp đạt 100%. Buổi liên hoan chia tay thấm đẫm nước mắt. Cô và trò ôm nhau cùng khóc. Đứa nào cũng ước giá như thời gian dừng lại… lưu luyến, bịn rịn không muốn rời xa.

Bây giờ, tôi đã lớn khôn, đã ra trường và có công việc ổn định nơi thành phố. Mỗi năm về quê ăn tết, tôi lại ghé vào thăm cô, mua tặng cô loài hoa hồng tiểu muội mà cô rất yêu thích. Cô giờ đã có tuổi, mái tóc đã “pha sương”, trên mặt đã điểm một vài nếp nhăn. Vợ chồng cô vẫn sống giản dị trong ngôi nhà nhỏ xinh thuở nào. Mười bốn năm đã trôi qua, vậy mà cô tôi vẫn giống như ngày xưa, dịu dàng và nhân hậu với đôi mắt rạng ngời… Dẫu đi hết cuộc đời này, tôi cũng không thể nào quên được cô . Cô là tấm gương dân vận tiêu biểu để mọi người học tập và noi theo.