##### Họ và tên : Nguyễn Minh Phương

Lớp 8A2

Trường THCS Đô thị Việt Hưng

 Cuộc thi viết về thầy cô

 Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi luôn nghĩ mình chỉ nhận được tình cảm thiêng liêng của bố và mẹ. Họ là người sinh tôi ra và nuôi tôi lớn khôn. Nhưng từ khi cắp sách tới trường tôi đã nhận ra bên cạnh bố và mẹ còn những thầy cô giáo hết lòng yêu thương và dạy dỗ tôi nên người.

 Thầy cô là người giúp cho chúng ta vượt qua những con đường chông gai để đến với tương lai tươi sáng. Thầy cô đã dành cả cuộc đời, tâm huyết của mình để dạy cho những đứa con ngây thơ như tôi. Và trong tim thầy cô, có một niềm khao khát là dạy dỗ, uốn nắn làm sao để cho những đứa con này trở thành một công dân tốt, giúp ích cho xã hội, đất nước. Thầy cô còn hi sinh tất cả vì chúng tôi, dành hết tình yêu thương cho chúng tôi để truyền đạt hết những kiến thức cho chúng tôi. Đối với tôi mỗi năm học đi qua là mỗi bậc thang tôi đã bước đi trên con đường, con đường dân đến cánh cổng tương lai. Tôi đã là cô gái đầy tự tin và lớn hẳn rồi. Mỗi năm học, tôi đều yêu quý và biết ơn những thầy cô. Có bao nhiêu thầy cô đã dạy tôi cách cảm nhận cái đẹp, những góc nhìn cuộc đời bằng nhiều con mắt khác nhau mà tôi luôn ghi nhớ. Nhưng có lẽ người giáo viên mà tôi cảm thấy gần gũi, yêu thương như có sự đồng cảm với tôi là cô Tươi – cô giáo môn Văn, cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi từ lớp 6 đến bây giờ. Lớp 8, nghĩa là tôi còn hai năm nữa thôi để vui đùa và bên cạnh bạn bè và thầy cô của tôi. Bây giờ tôi còn chưa định hướng được cho mình sẽ thi vào trường nào, chưa có đam mê, kế hoạch cụ thể để bước tiếp con đường vào tương lai. Tôi không biết tôi đã yêu quý văn chương từ lúc nào. Tôi vẫn nhớ hồi còn bé tôi rất ghét môn Văn, đến cả cô giáo Văn tôi cũng ghét. Nhưng không hiểu sao khi tôi lên lớp 6 thì tôi lại được xếp vào lớp chuyên Văn. Lúc đó tôi xin mẹ chuyển lớp cho tôi nhưng mẹ không đồng ý. Và tôi nghĩ cả năm học cấp hai này sẽ phải vật vã, khổ sở với môn Văn nhưng điều đó đâu xảy ra. Tôi chẳng những ghét môn Văn mà ngược lại rất yêu quý môn Văn. Đó tất cả là nhờ cô Tươi cả. Không có cô thì tôi mãi mãi là người ghét môn Văn. Cô đã giúp tôi cảm nhận được thế giới nội tâm con người, dạy cho tôi cách tạo dựng nên một con người biết rung động mạnh mẽ trước cuộc sống. Có lẽ cái ngày mà tôi yêu quý môn Văn là cái ngày mà tôi nghĩ rằng cô sau này với tôi sẽ là tiền bối, một người tri kỷ có cùng đam mê, người giúp tôi tìm ra lối đi đúng đắn . Trong lớp tôi, tôi chỉ là học sinh bình thường nên mối dây liên kết giữa tôi và cô Tươi không là những câu chuyện có diễn biến “kịch tính” trong môi trường học đường hay là một học sinh quậy phá hay được cô chú ý, một học sinh giỏi được cô giúp đỡ . Tình cảm tôi dành cho cô đến từ ánh mắt, cử chỉ và hành động rất bình thường.

Cô Tươi – “một cành hoa tươi thắm” bắt đầu năm học của tôi với những bước đi mới, cô đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê. Cô là tiền bối đã cho tôi những triết lí của văn chương. Tôi đã mang ơn cô rất nhiều, cô đã tiếp them sức mạnh cho tôi vững vàng. Nhân ngày hôm nay, thưa cô, con sẽ nói những cảm xúc của mình, con rất biết ơn cô, những gì cô đã cho con, con đều ghi nhận, những gì con làm sai với cô, mong cô bỏ qua. Năm nay đã lớp 8 rồi, còn hai năm nữa thôi là con sẽ phải bước vào ngôi trường với thầy cô và bạn bè mới. Nhưng người đã giúp con yêu văn chương, giúp con rất nhiều trong cuộc sống, con sẽ không bao giờ quên. Cô ơi, con cảm ơn cô, cảm ơn cô trong những năm học qua cô đã giúp con trưởng thành hơn.

 Cảm ơn cô, người đặc biệt trong tim con!!!