Thời gian trôi qua, thoăn thoắt như thoi đưa, đến rồi cũng bất ngờ, lặng lẽ đi qua. Theo dòng thời gian, tôi lớn lên cùng bao kiến thức, bài học từ thầy cô, nhữngngười đưa đò nhiệt huyết hăng say đến bến bờ tri thức.

Thầy cô! Hai tiếng thân thương ấy đã theo tôi suốt bao năm qua, cùng tôi lớn lên và trưởng thành, nâng tôi dậy sau những lần vấp ngã. Họ là ý chí, là đôi cánh thực hiện những ước mơ tôi hằng ấp ủ.

Ai ai cũng nói thầy cô là những người lái đò dẫn học trò chúng tôi tới bến bờ tri thức. Qua bao nhiêu năm, đã có biết bao chuyến đò được chở qua, có bao nhiêu cảm xúc, kỉ niệm in sâu sau mỗi chuyến đò. Thầy cô đã dạy cho chúng tôi biết cuộc sống là món quà vô giá của mỗi người, sẽ có rất nhiều khó khăn thử thách sẽ phải trải qua, nhưng cũng ẩn chứa muôn món quà bất ngờ và những niềm vui. Dạy cho chúng tôi biết đứng dậy sau những lần vấp ngã. Thầy cô nguyện hi sinh tất cả cho các học trò của mình, những gì thầy cô đã làm cho chúng con đâu khác gì ba mẹ chúng con đâu? Những giấc ngủ của cô giờ đây thay bằng những ánh đèn vàng leo lét và tập bài kiểm tra dày. Từng dòng chữ đỏ thắm in trên trang giấy kiểm tra để ngày mai đến lớp cô được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ trên môi học sinh của mình khi nhận bài kiểm tra.

“Khi chúng ta lìa cõi đời này thì chỉ có 5,6 người nhớ đến chúng ta, nhưng các thầy cô giáo thì có tới cả ngàn người nhớ tới họ trong suốt phần còn lại của cuộc đời”.

Ngày đầu tiên tới lớp, tôi đã rất bỡ ngỡ trước cái cảm giác mới lạ này. Tò mò lẫn sợ hãi khiến tôi nửa muốn ùa vào ngôi trường rộng lớn kia khám phá, nửa lại không muốn buông rời vạt áo của mẹ ra. Chính cô là người đã nắm tay tôi dẫn vào trong lớp học. Nắm chặt lấy tay cô, cái cảm giác xa lạ, sợ hãi trong tôi dần biến mất. Cô là người dạy tôi những nét chữ đầu tiên, dìu tôi đi những bước đầu trên con dường đời. Còn có mấy ai nhớ được từng thầy cô đã dạỵ mình. Những người lái đò giờ đây đã lạc vào trong những kí ức mơ hồ, trong sự lãng quên, lạc trong dĩ vãng của mỗi người. Sau này, khi đã trưởng thành, không có ai còn nhớ những lời động viên, những đôi cánh để mình thực hiện ước mơ đó không? Còn có mấy ai nhớ lại được những kí ức đó.

Cả một đời học sinh, ai mà không nhận được tình yêu thương của các thầy cô, có ai là không nhận được hơi ấm từ tay cô trong từng nét chữ cô đưa, sự trìu mến trong từng lời giảng của cô. Tất cả đã tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Ngoài những người thân ra, trong dòng người đang đi lại nườm nượp ngoài kia, có ai chịu hy sinh, thiệt thòi cho chúng ta nhiều bằng thầy cô? Thầy cô - người lái đò thầm lặng, người cha, người mẹ của chúng con. Mỗi một con đò chuẩn bị rời bến lại là một năm học mới bắt đầu. Mỗi chuyến đò kết thúc, lại là những niềm vui xen lẫn những nỗi buồn, nỗi nhớ vô biên. Bao cảm xúc lẫn lộn sau mỗi chuyến đò kết thúc.

Thầy cô ơi! Chúng con phải làm gì để đền đáp được hết những công ơn của thầy cô đây? Thầy cô, chúng con xin cảm ơn người đã cho chúng con biết đúng nghĩa của hai chữ yêu thương, cho chúng con biết thế nào là tình thầy trò. Xin cảm ơn những người lái đò thhầm lặng, người cha, người mẹ thứ hai của chúng con đã dẫn dắt con từ ngày đầu tiên con bước chân vào trường, con đò chở đầy tình thương đó. Tất cả lòng thành kính, sự kính trọng là tất cả những gì con muốn trao cho cô thầy. Chúc các thầy các cô luôn mạnh khoẻ để mãi là người cha, người mẹ đáng kính của chúng con, để mãi vững bước trên con đường sự nghiệp trồng người mà thầy cô đã tin tưởng lựa chọn.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2016Học sinhBùi Phạm Minh HạnhLớp 6A4 - Trường THCS đô thị Việt Hưng |

 Minh Hạnh

 lớp 6a4