**ASSIGNMENT 3**

1. ***Viết cảm nhận của em khi rời trường PTTH để sang bậc học Đại học?***

Thời gian, thanh xuân và tuổi trẻ của mình vẫn ngày một trôi qua và không trở lại, bỗng chợt có những lúc mình tự hỏi rằng bản thân mình đã chọn theo học đúng ngành mà mình đặt cả tâm huyết hơn một năm dài hay chưa, liệu mình đã vui vẻ với những lựa chọn này không? Mỗi ngày thức dậy như thế mình luôn cố gắng tự tìm câu trả lời cho những thắc mắc của chính mình và có hay không thì mình cũng phải tự thích nghi với những lựa chọn đó. Bởi lẽ lý do lớn nhất đó là những suy nghĩ, thói quen, định hướng,…giữa cấp ba và đại học quá nhiều sự khác biệt. Nó không chỉ đơn thuần là sự khác nhau giữa màu sắc, giữa nhành cây và cánh hoa mà sự khác biệt trong khoảng cách này khiến những người vừa chập chững bước vào tuổi mười tám bắt đầu trở nên suy nghĩ sâu sắc hơn, đôi khi họ trở nên băn khoăn, họ luôn đối diện với những nỗi lo về cánh cổng dài và rộng sắp mở ra trước mắt, và cũng có nhiều lúc họ gục ngã trên con đường tìm chiếc chìa khóa cho riêng mình. Mình vẫn còn nhớ ngày mình khoác lên bộ đồng phục áo dài chính thức trở thành cô nữ sinh Trung học phổ thông mình vô cùng hồn nhiên, vô tư và luôn đặt mục tiêu là sẽ học tập thật tốt bên cạnh đó không quên tô vẽ thanh xuân của mình thêm nhiều màu sắc hơn. Cho đến khi mình rời mái trường khép lại thời học sinh, chiếc áo dài trắng tinh năm nào đã được mình gấp gọn trong ngăn tủ thì trong lòng mình lúc ấy đã bộn bề những nỗi lo về kì thi Trung học phổ thông Quốc Gia, về môi trường hoàn toàn mới phía trước và còn những nỗi lo về tài chính,…Bắt đầu từ đó mình luôn cố gắng sáng suốt trong những cái nhìn và lựa chọn, mình luôn cố gắng để tâm đến nhu cầu của xã hội, những thay đổi được vận hành liên tục của thế giới để từ đó ra sức trang bị thêm những hành trang và kiến thức, tâm lý sẵn sàng để bước chân vào cánh cổng đại học đầy mới mẻ. Chắc hẳn có nhiều bạn từ ngày ngồi trên ghế nhà trường cũng đã có những ước mở, dự định được ấp ủ từ lâu như là sẽ chắc suất tấm vé đi du học, phải học một trường Đại học thật danh tiếng,…Nhưng mình thì không phải vậy, Đại học Kinh Tế - Luật chỉ mới là mục tiêu của mình trong năm học cuối cùng vừa qua, vì mình đã từng nói rằng mình rất vô tư và thậm chí mình không nghĩ quá nhiều về tương lai. Rất may mắn khi nhận được kết quả là mình đã trúng tuyển vào trường, đi cùng với sự vui mừng đó thì mình cũng không quên đặt ra những mục tiêu, xác định đam mê, sở thích để theo đuổi đến cùng. Sự năng động ở môi trường Đại học nói chung và của các bạn/anh/chị sinh viên UEL nói riêng đã khiến mình thay đổi rất nhiều sau một tháng về “ mái nhà chung ”. Mình không muốn ngày nào cũng chỉ đối diện với hiện tại, cứ để mọi thứ trôi qua mà chẳng để tâm đến tương lai và mục tiêu cuối cùng, mình muốn trở thành một người có trách nhiệm hơn, một phiên bản hoàn toàn khác với ngày còn là học sinh trung cấp, và cố gắng tìm cho mình một đội nhóm phù hợp để có thể sống với đam mê, ra sức học tập thêm kiến thức, kinh nghiệm từ những anh chị đi trước.

Có một điều mình thấy rất thích ở Đại học đó là sinh viên chúng mình không được nhận quá nhiều sự răn đe, nhắc nhở từ giáo viên chủ nhiệm như lúc còn học cấp ba nữa. Một điều tưởng chừng như đơn giản không có gì đáng kể nhưng có thể đánh giá được thái độ học tập của sinh viên có nghiêm túc hay không? liệu sinh viên có để tâm tới việc học và nắm bắt những cơ hội của mình hay không? Điều này dần dần thể hiện qua việc đăng kí tín chỉ, săn học bổng hoặc tham gia các hoạt động lấy điểm rèn luyện và các hoạt động ngoại khóa,…

Hơn hết mình nhận ra rằng lên Đại học các câu lạc bộ, đội nhóm có mục tiêu đào tạo từng kĩ năng rất rõ ràng. Tham gia câu lạc bộ, đội nhóm không chỉ đơn thuần là là một sân chơi để trải nghiệm và học tập mà ở đó còn phân chia tuyển thành viên mới theo từng kĩ năng rất đa dạng như ban truyền thông, ban kĩ thuật, ban nội dung,…Mình cũng rất may mắn khi đã tìm được một mái nhà phù hợp với bản thân, chỉ hi vọng Đại học là nơi để mình có thể cải thiện bản thân hơn, trở thành một hình mẫu hoàn hảo hơn ngày hôm nay và hôm qua.

Thoáng chốc thì mình cũng dần quen với mọi thứ ở môi trường mới này, chẳng mong mình nhận được gì to lớn chỉ mong bản thân đủ nhận thức, tràn đầy sinh lực nhiệt huyết của tuổi trẻ để có thể chinh phục những điều mới mẻ, tìm tòi và trải nghiệm những gì mình chưa từng được làm hay gần hơn đó chính là khám phá ra một bản thân siêu hoàn hảo, một bản thân khác hoàn toàn những gì mình từng nghĩ và người khác từng thấy. Hi vọng rằng bốn năm dưới mái trường Đại học trôi thật chậm để mình có thể làm mọi thứ trọn vẹn mà không phải tiếc nuối vì bỏ lỡ điều gì, chỉ mong UEL mang đến cho mình thật nhiều kỉ niệm đẹp thời sinh viên khi cánh cửa Trung học đã khép lại. Trên hành trang bước vào đời sinh viên, mình đã chuẩn bị tinh thần và nhiều điều khác, hẹn Sài Gòn và UEL một ngày không xa…

*Một góc lớp học của mình vào những ngày tháng 5 cuối cùng.*

