BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ

VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2022  
I. Thông tin cá nhân:  
 1. Thông tin về tác giả:  
 - Họ và tên: Lưu Nguyễn Anh Thư  
 - Ngày tháng năm sinh: 08/12/2008  
 - Nơi công tác, học tập: Lớp 9A3 trường THCS Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  
 - Địa chỉ liên hệ: Thôn Cổ Tích, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  
 - Số điện thoại: 0988895919  
 2. Thông tin về nhân vật trong tác phẩm:  
 - Họ và tên: Hán Lượng  
 - Nơi công tác: Trường THCS Trung Nguyên  
 - Số điện thoại: 0989149800  
II. Tác phẩm dự thi:   
 MỘT HIỆU TRƯỞNG MÀ HỌC SINH NÀO CŨNG NHỚ TÊN…   
 William A. Warrd đã từng nói:   
 “Người thầy giỏi biết giải thích,  
 Người thầy xuất chúng biết minh họa,  
 Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.”  
Khi nghe câu nói này, con đã nghĩ ngay đến thầy bởi thầy có đủ cả ba yếu tố ấy. Thầy là ánh sáng soi đường cho con chập chững bước đi trong quãng thời gian học ở trường Trung học Cơ sở, người đó không ai khác chính là thầy hiệu trưởng đáng yêu – thầy Hán Lượng.  
 Thầy có biết không? Lần đầu tiên con bước vào mái trường Yên Lạc đã được thầy chỉ phòng học và chào đón rất nhiệt tình, tươi vui. Trên nét mặt rạng rỡ đã có chút nếp nhăn ấy vẽ nên một đường cong hoàn hảo, đó là sự hài lòng, sự phấn khởi trước thềm năm học mới 2019-2020. Dáng vẻ trên sân khấu phát biểu của thầy là trang trọng, đứng đắn nhưng khi xuống sân trường, gặp mặt các bạn học sinh thì lại là đứa trẻ lớn liên tục trêu chọc, đùa vui. Con đã từng chứng kiến biết bao lần thầy trong bộ quần áo giản dị mà trồng cây, làm vườn, hái từng chút rau, tưới từng chậu nước cho thiên nhiên, hoa lá của ngôi trường thêm tươi, thêm đẹp. Mỗi lần con nhìn thấy vẫn hay đùa, í ới gọi thầy xin ít rau tẩm bổ.   
 Tuy nhiên điều mà con ấn tượng và yêu quý nhất ở thầy chính là tấm lòng yêu thương học sinh. Con vẫn còn nhớ cái lần học đội tuyển chuẩn bị thi cấp huyện, thầy không nề hà việc leo cầu thang ba tầng dãy này, rồi lại bốn tầng dãy kia mà thăm từng lớp, nói lời động viên pha chút hài hước, đôi lúc còn châm biếm thực chất là mua vui cho chúng con đỡ mệt mỏi. Con đã từng được nghe cô Trang kể về những ngày ôn thi lớp 10 nắng gay gắt, một người thầy hiệu trưởng: cắt từng tấm bìa cát tông, lên từng lớp học, che từng cửa sổ để các anh chị không bị nắng mà có thể yên tâm ôn thi tốt. Lúc ấy, sao con lại cảm thấy thương thầy đến thế?...  
 Nhưng tại sao? Thầy lại rời xa chúng con, rời xa mái trường đã gắn bó 26 năm. Khi nhận được tin thầy chuyển công tác, con chỉ biết thốt lên lời than, ôi cuộc đời, sao lại trớ trêu như thế! Ngày 30/09/2022, khi trống vào lớp tiết ba vừa điểm, giọng nói phát ra từ loa thông báo có chút trầm thấp lạ thường “Các em xuống tập trung như giờ chào cờ”, những tiếng ghế inox bắt đầu vang lên, dù hôm đó khối 9 tập trung muộn, lề mề mãi chưa đến nơi, thầy cũng không thúc giục, phê bình như ngày thường. Khi đã ổn định, thầy bước ra với nụ cười trên môi nhưng đôi mắt còn sâu thẳm nỗi buồn. “Thầy xin các bạn 30 phút thôi nhé”, lời nói ấy vừa cất lên đã làm con rơm rớm nước mắt, có lẽ vì tối hôm trước đã nghe mang máng tin thầy chuyển. Song, một câu, hai câu, rồi ba câu thầy thốt ra đều là cảm ơn, nuối tiếc những ngày tháng đẹp đẽ đã trở thành một phần thanh xuân của thầy. Lén liếc mắt nhìn xung quanh, con thấy thật nhiều em, nhiều bạn cũng đỏ hoe đôi mắt giống như con, nhất là khối 9 – lớp 9A2 – lớp nhiều kỉ niệm với thầy nhất. Thầy cố đè nén tiếng khóc đang vỡ tung ra từ trong đáy lòng mà đùa, mà dung túng lần cuối cho những người phạm lỗi, cho những “đứa con” còn chưa kí thẻ học sinh… Tối ấy, nhận được thông báo sáng mai sẽ tổ chức chia tay thầy, con đã kìm nén nước mắt rất nhiều lần…  
 Sáng ngày 01/10/2022, một ngày đầu tháng với gió nhẹ hiu hiu cùng tiết trời se se lạnh nhưng vẫn pha chút nắng. Hết tiết bốn, trống đánh tập trung, chúng con biết hôm nay là ngày cuối cùng được chào cờ, được hát quốc ca, nghe thầy hiệu trưởng Hán Lượng chỉ trách nên đứa nào đứa nấy cố chạy thật nhanh xuống dù lớp cách sân tận ba tầng. Buổi lễ chào cờ này sao mà hát đều thế, to thế? Bởi lẽ chúng con ai ai cũng yêu quý người hiệu trưởng “cute” này rồi, kể cả mấy em lớp 6, tuy mới ngập ngừng cất cánh bay vào mái trường cũng không khỏi buồn bã. Đột nhiên trời đổ cơn mưa, nó ướt át, lạnh lòng người giống nỗi lòng của chúng con biết bao! Thầy bước lên phát biểu, đằng sau là học sinh che ô. Vừa nói lời đầu, nước mắt con đã chực trào. Ngày hôm nay còn dữ dội hơn hôm qua, ai cũng khóc to, tiếng sụt sịt chen tiếng mưa ào ạt khiến không khí đã đượm buồn còn xen lẫn xót xa. Chiếc khăn tay thầy mang theo cũng đã thấm một tầng nước mắt, từng cái khăn đỏ chúng con rút ra, từng cánh tay gạt ngang vội vàng cũng vậy. Con ngồi bần thần một lúc mới quyết định đưa đôi chân nặng nề chạy theo lớp lên chụp một bức ảnh kỉ niệm với thầy, chẳng hiểu sao lúc chụp xong con lại khóc nhiều hơn, ướt hết khẩu trang, ướt hết một góc áo đồng phục. Có một câu nói mà con rất nhớ trong hôm ấy: “Thầy đã dành tối qua để làm hơn 900 tấm thiệp có chữ kí, ảnh và lời chúc của thầy, nó sẽ được gửi cho tất cả các bạn”. Quả thực, tấm thiệp ấy đã tới tay chúng con, nó tuy giản đơn nhưng rất ấm áp, những câu chữ tâm tình, lời cảm ơn và bức chân dung nằm trên nền xanh biển, có những ngôi sao, máy bay và bầu trời như nâng cao những ước mơ, khát vọng của chúng con. Chia tay thầy, chúng con vẫn nói với nhau: sau cơn mưa trời lại sáng, vạn vật lại xanh tốt; nhưng với học sinh trường Trung học Cơ sở Yên Lạc, sau cơn mưa, chúng con phải chia tay một người hiệu trưởng tâm lí, thân thiện, một “giám thị hành lang” mà không học sinh nào ghét.  
 Cho dù văn phong của con không được hay, diễn đạt không được mượt mà nhưng con muốn gửi tới cuộc thi này những tình cảm, ấn tượng sâu sắc nhất của con với thầy. Con cảm ơn thầy vì đã đập tan nỗi rụt rè khi con “chân ướt chân ráo” bước vào trường, cảm ơn thầy vì đã luôn vui vẻ, hòa đồng, lao động, chơi bóng cùng chúng con. Chúng con sẽ luôn tự hào mà nói rằng: “Trung học Cơ sở Yên Lạc đã từng có một hiệu trưởng tuyệt vời đến vậy”. Chúc thầy sẽ gặt hái được nhiều thành công ở đơn vị công tác mới và hãy giữ nụ cười thầy nhé! Có lẽ con sẽ không bao giờ quên kỉ niệm với thầy, mượn lời bài hát “Người thầy”, con muốn nói:  
 “ Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,  
 Có hay bao mùa lá rơi,  
 Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,  
 Sáng soi bước em trong cuộc đời”