Người ta thường ví Mặt Trời như một người cha, một người mẹ. Vì Mặt Trời mang lại sự sống cho con người, là điều kiện để con người sinh sống, là ánh sáng ấm áp dẫn dắt con người ra khỏi màn đêm lạnh lẽo và đó cũng giống như cha me luôn hi sinh, làm tất cả vì con. Nhưng tôi tự hỏi: khi Mặt Trời lặn thì cái gì sẽ soi sáng con người? Có lẽ… à không… chắc chắn là Mặt Trăng – những người thầy, người cô yêu dấu.

 Mặt Trăng không vĩ đại như Mặt Trời mà lại vô cùng nhỏ bé. Nhưng đừng vì vậy mà coi thường chị Hằng. Hồi còn bé, ít nhiều trong mỗi chúng ta từng ngước đầu lên, ngạc nhiên:” Mặt Trăng đang đi theo mình kìa!” và dù mây có bao phủ thì ánh sáng từ ông Trăng vẫn rất mạnh mẽ, “xuyên thủng” màng mây. Sự mạnh mẽ ấy, luôn thường trực theo dõi cũng giống những người giáo viên luôn dõi theo từng bước đi của các em học sinh. Nhưng tôi ước gì mình có thể nhận ra sự vĩ đại của họ sớm hơn.

 Cái nhìn đầu tiên của tôi về thầy cô thật sự không tốt đẹp cho lắm. Tôi đã nghĩ họ rất đáng sợ, tôi đã không thể tin được ngoài mẹ ra, còn có một con sư tử dữ tơn khác. Một con sư tử mà không cần gầm chỉ cần nghe tới tên là chỗ nào chỗ nấy thi nhau nổi da gà, hơi lạnh từ đâu chạy dọc theo đốt sống lưng. Và lúc đó, đối với tôi, họ thật sự vĩ đại nhưng mà vĩ đại theo một hướng khác. Tôi đã từng sôi máu khi thầy cô phạt mình, đánh mình. Một nỗi uất ức vô cớ chiếm đầy đầu tôi. Nhưng giận thì giận vậy thôi chứ thầy cô mà xuất hiên là mồ hôi tuôn ào ào. Họ thật đáng sợ nhưng cũng nhiều lần khiến tôi bất ngờ. Tôi nhớ lắm những lúc cô giáo nắm tay tôi viết chữ. Bàn tay cô ấm… rất ấm. Từng ngón tay nhẹ nhàng, uyển chuyển điều khiển cây bút. Và ngay lúc đó, tôi đã nhìn thấy được một cô giáo hiền dịu, xinh đẹp vô cùng. Có những lúc tôi đi về muộn, khi đi qua lớp, tôi thấy đèn vẫn sáng và cô vẫn ngồi đó, cô vẫn miệt mài chấm bài của từng bạn. Và một lần nữa, tôi lại bất ngờ. Tôi đã được nhìn thấy cô trong một khía cạnh khác: một người giáo viên cần cù, nhiệt huyết với nghề. Những lời quát mắng hằng ngày, sự hung dữ bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho sự ấm ấp, ấn cần. Nhưng lúc đó tôi còn bé nên suy nghĩ vẫn chưa sâu xa đến vậy mà càng lớn thì tôi càng hiểu rõ hơn.

 Kể từ ngày đầu tiên đi học cho đến tận bây giờ, tôi đã gặp được nhiều thầy cô với những tính cách khác nhau. Thầy thì rất vui tính, tiết học nào cũng tràn ngập tiếng cười; cô nào lớn tuổi thì những bài học luôn có những câu nói rất triết lý. Mà cũng có nhiều thầy cô thú vị lắm, mỗi lần tới tiết của họ là y như rằng được nghe đống chuyện liên quan đến bài học. Thầy cô không chỉ tuyệt vời trong các tiết học mà còn trong những buổi nghỉ trưa. Khi đó, họ ân cần quan tâm, chăm sóc chúng tôi như chăm sóc cho những người con. Giờ tôi mới hiểu vì sao mọi người nói thầy cô như cha mẹ thứ hai. Những công lao của họ to lắm, lớn lắm, vĩ đại lắm và cũng âm thầm lắm. Chẳng cần phô trường thành tích trước mọi người, cũng chẳng cần kể công đã làm được những gì, đối với họ, nhìn những người học sinh của mình nên người là đã quá đủ rồi. Thật tuyệt vời!

 Là những người giáo viên, họ không bắt những người học sinh chúng ta phải đền đáp họ bằng những gì quá to tát, nhưng ít nhiều chúng ta cũng cần thể hiện lòng tôn kính của mình qua những hành động nhỏ. Theo cảm nhận của tôi, học sinh bây giờ đang dần vô cảm với thầy cô. Tôi còn nhớ những lời hẹn, lời hứa của các bạn trong lớp 5 cũ của tôi là cứ tới ngày 8/3, 20/10, 20/11 sẽ tụ tập về trường thăm cô chủ nhiệm. Ngày đầu tiên về thăm trường, ai ai cũng náo nức, hồi hộp. Tay nào tay nấy cầm hoa, quà tặng cô. Nhưng đó chỉ là ngày đầu tiên, càng về sau, sự háo hức càng giảm. Mười người hẹn nhau thì chỉ còn năm người. Ai cũng có lý do bận riêng. Những lời thề thốt ngày nào, giờ đã bị vùi sâu vào trong quên lãng. Đó chỉ là lý do đầu tiên, còn lý do thứ hai mà tôi có thể nói học sinh đang dần vô cảm với thầy cô là qua những gì tôi cảm nhận được khi học tại lớp hiện tại của tôi. Cô giáo chủ nhiệm bây giờ của tôi ( tôi xin phép không nhắc tên) cũng rất tuyệt vời như bao thầy cô khác nhưng lại để trong tôi một ấn tượng khó phai. Cô tuy còn trẻ nhưng lòng nhiệt huyết của cô với nghề rất mạnh liệt như ngọn lửa luôn luôn bùng cháy. Cô luôn tổ chức những hoạt động tập thể vui vẻ cho chúng tôi, giúp giải tỏa sự căng thẳng, mệt mỏi sau những buổi học. Mỗi khi lớp tôi tham gia một cuộc thi gì thì chỉ cần hướng mắt về phía khán giả là sẽ thấy cô đứng đó đang cổ vũ nhiệt tình. Nếu như dùng một từ để nói về cô, tôi sẽ chọn từ: mạnh mẽ. Cô đã làm rất nhiều điều cho chúng tôi nhưng tôi không hiểu sao một số bạn lại không nhận ra hay cố tình không nhận ra. Tôi đã nghe thấy nhiều bạn nói xấu cô, dùng những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp. Có thể ban đầu chỉ là nói đùa, nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy quá đáng. Cô biết nhưng cô không giận mà còn vui vẻ tự nhận mình là phù thủy. Và hình ảnh của cô mà luôn in đậm trong lòng tôi là lúc cô khóc. Vì sao cô khóc ư? Vì chúng tôi, thay vì đáp lại những điều tốt đẹp của cô bằng những hành động tốt thì chúng tôi lại dùng những lỗi lầm của mình. Thế nên cô khóc. Vậy khóc và mạnh mẽ thì liên quan gì đến nhau? Cô khóc rất nhanh và điều đặc biệt là khóc xong cô lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Như vậy chẳng phải quá mạnh mẽ hay sao? Không để cảm xúc chi phối bản thân, vẫn vui vẻ dạy học, không khiến không khí trong lớp căng thẳng. Nhưng đáng buồn thay, vì nước mắt không màu nên không ai trong chúng tôi nhận ra nỗi buồn của cô sâu thẳm tới mức nào chăng? Hay là vì chúng tôi đã quá vô tâm?.... Sự mạnh mẽ của cô được thể hiện rõ nhất trong việc cô vẫn cần mẫn chỉ bảo chúng tôi. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ chẳng muốn dạy lớp mình nữa. Mình đã làm tất cả vì học sinh mà không được đền đáp xứng đáng, lại từng rơi nước mắt thì làm sao có thể trụ nổi? Nhưng cô vẫn tiếp tục giảng dạy và có khi còn nhiệt huyết hơn cả lúc đầu. Cô quả là một hình mẫu giáo viên tuyệt vời! Những suy nghĩ cuả tôi vẫn có phần chủ quan nên việc học sinh vô cảm có thể không hoàn toàn chính xác. Tôi mong đó sẽ chỉ mãi mãi là suy nghĩ, chứ không phải sự thật phũ phàng.

 Nghề giáo viên cao cả và vĩ đại lắm. Họ là những người lái đò thầm lặng đưa các em học sinh tới bến bờ tri thức. Họ là những người thắp sáng tương lai, xua tan đi bóng đêm của ngu dốt. Hãy luôn trân trọng những người thầy, người cô ngày đêm miệt mài làm việc vì chúng ta, vì tương lai của chúng ta.