Ở đại học FPT Hồ Chí Minh, nhắc đến khối ngành Công nghệ thông tin là người ta nghĩ ngay đến những quyển giáo trình đồ sộ, “tử thần” deadline rung chuông vào mỗi 23h59 hàng ngày, hay những dòng code lạnh lùng trên màn hình laptop,… Tuy nhiên, người ta còn nghĩ ngay đến thầy Thân Văn Sử, tuổi đời, tuổi nghề của thầy đã trao trọn cho FU, bằng cả tấm lòng của người thầy, và cả một người cha.

Với mỗi sinh viên học kĩ thuật tại FU Hồ Chí Minh, thầy Sử là người “đỡ đầu" cũng là người quyết định cuối cùng cho mỗi sinh viên trước khi ra trường. Mỗi độ vào chuyên ngành, thầy đều có buổi gặp mặt với những học trò của mình, kể chuyện "“code"”, chuyện nghề, chuyện đời. Những câu chuyện thầy kể không những chỉ ra được ngành Công nghệ thông tin khó khăn vất vả thế nào, còn thể hiện rõ sự hấp dẫn khó tả mà những dòng code lạnh lùng mang đến cho người học lập trình. Những kinh nghiệm dày dặn của thầy, cùng với sự vui tính khiến cả Hội trường có thể vừa cười xòa đấy, lại có thể xúc động ngay tức khắc.

Mặc dù đang là giảng viên “lão làng” nhất trường, nắm giữ trọng trách to lớn “Trưởng ban đào tạo FU HCM”, nhưng thầy vẫn luôn tham gia vào giảng dạy, theo sát những tân sinh viên khi mới chập chững vào những kì chuyên ngành đầu tiên. Thầy muốn uốn nắm tư tưởng từ sớm, bởi học lập trình phải học từ gốc, tư tưởng sai lệch, mất gốc thì ngọn sẽ chẳng vững vàng. Mỗi tiết học của thầy không chỉ có lí thuyết khô khan, thực hành vất vả, thầy còn dành thời gian để tâm sự với sinh viên. Ngoài dạy code, những câu chuyện về bài học làm người, về những vấp ngã mà cuộc đời thầy vấp phải luôn là chủ đề để thấy truyền đạt. Hay đơn giản trong bất cứ lúc nào, thầy cũng đề cao tính trung thực, bởi làm lập trình, làm việc với hệ thống, máy móc, trung thực là điều cốt yếu. Đã từng có sinh viên khi thầy chấm bài được điểm thấp, tự nhận chữ mình xấu, tự kể ra khuyết điểm của mình, thầy đã cộng thêm điểm vì thật thà.

Hơn thế nữa, thầy còn để ý, chăm chút cho tất cả mọi người từng chút một, từ phong cách ăn mặc cho sáng sủa đẹp đẽ, từ lời ăn tiếng nói, cách hành xử của phái mạnh với phái yếu, … Hễ có gì chưa phải, thầy góp ý ngay, không trách móc chê bai, chỉ bằng những từ ngữ nhẹ nhàng mà đầy hài hước.

Ngoài những tiết học thú vị ấy, người ta còn bắt gặp thầy hay đi bên ngoài hành lang, nhìn vào từng cửa lớp theo dõi xem sinh viên có đang tập trung hay không, giảng viên có sử dụng quỹ thời gian đúng mục đích hay không. Mỗi khi thấy ai đó không tập trung, thầy sẽ gõ cửa nhắc nhở, không trách phạt, chỉ nhẹ nhàng mà sâu sắc. Còn với mỗi giảng viên, thầy nói chuyện, trao đổi tìm cách giải quyết mỗi khi có sinh viên nào không chịu tuân thủ nguyên tắc, hay khen ngợi khi thấy các thầy cô làm việc hiệu quả, được sinh viên yêu quý.

Và người ta còn hay bắt gặp một người thầy ngồi bên cửa sổ hướng ra ngoài, để cho từng làn khói thuốc bay vô định theo làn gió, cùng với mái tóc quen thuộc lúc nào cũng rôi rối, lưa thưa lẫn những sợi bạc. Những lúc như thế, ánh mắt thầy luôn nhìn về một phía, trầm ngâm suy tư một điều gì đó, nhưng hễ có sinh viên nào nhìn thấy, thầy lại gật đầu mỉm cười, chẳng cần họ có chào thầy trước hay không. Nụ cười hiền ấy ấm áp hơn tình thương của một người thầy. Đó là nụ cười của bố, một người bố tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu, nhưng chưa bao giờ để cho tinh thần mệt mỏi khi truyền đạt kiến thức và dạy làm người.

Với các bạn SE là thế, còn với các bạn khối ngành kinh tế, đồ họa,… có lẽ cũng chẳng ai chưa từng gặp thầy hay ngồi nói chuyện cùng đôi ba câu. Tại FU Hồ Chí Minh, mỗi khi có sự kiện, các câu lạc bộ lại sắp xếp một vị trí đẹp đẽ và thông thoáng để “chiêu dụ”sự tham gia của các bạn sinh viên. Và mỗi lần như thế, thầy lại ra hỏi han hoạt độg như thế nào, đưa ra một vài lời nhận xét, góp ý nếu thấy nó chưa khả quan cho lắm, thầy còn hay ủng hộ nếu đó là hoạt động thiện nguyện, nhân ái.

Và như đã nói ở trên, thầy không chỉ là người “đỡ đầu”, thầy còn đóng vai trò quan trọng tại buổi bảo vệ đồ án của mỗi sinh viên SE.

Thầy là thế, luôn theo sát những đứa con thơ của mình lúc chúng còn non nớt, dạy cho chúng bài học làm người, bài học để sinh tồn, và khi chắc chắn rằng chúng đã có đôi cánh vững chãi để bay đến những chân trời tươi sáng, người cha ấy sẵn sàng chắp cánh để con có thể bay rộng và vươn xa.