**BÀI THI VIẾT**

***Về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt***

Người viết : Trần Thị Xuân Nhạn

Đơn vị : Trường mầm non Hoa Mai

**Bác bảo vệ trường tôi**

       Bác bảo vệ - Cả trường tôi từ giáo viên, học sinh, đến cả các phụ huynh học sinh đều gọi bác như thế. Bác là một thành viên trong tổ bảo vệ của trường tôi- Bác Nguyễn Văn Trưng.

Công việc hàng ngày của bác nghe thì ai cũng nghĩ đơn giản là chỉ đóng mở cổng trường, kiểm tra những người ra vào trường có đúng chức năng nhiệm vụ không còn nhắc nhở, nhưng bên cạnh đó bác còn rất nhiệt tình trong nnhiều việc khác nữa. Buổi sáng khi các phụ huynh đưa con đến trường thì bác lại trực ở cổng trông xe cho phụ huynh yên tâm đưa con vào lớp. Đến giờ thể dục sáng của các con thì bác lại hướng dẫn nhắc nhở phụ huynh sắp xếp xe gọn gàng để không gây ảnh hưởng đến sân tập của các con. Hết giờ đón trẻ bác đóng cổng trường nhưng vẫn tiếp tục đứng chờ thêm một lúc cho các phụ huynh đưa con đi học muộn vào trường vì bác biết đặc thù của lứa tuổi mầm non là buổi sáng các con thường dạy muộn hơn, ăn uống còn khó khăn hơn nên bác rất thông cảm. Tiếp đến bác lại đi một vòng quanh sân trường bác lại sắp xếp lại các biểu bảng, đồ dùng đồ chơi cho ngay ngắn.

    Vào phòng làm việc hay còn là nơi nghỉ ngơi của các bác hàng ngày, trước đó là màn hình ti vi quay mọi hoạt động trong trường, có hệ thống camera rám sát này cũng phần nào hỗ trợ công việc bảo vệ của bác thêm hiệu quả hơn.

 Tưởng công việc chỉ có thế, nhưng đôi khi bác còn kiêm thêm cả công việc sửa chữa. Khi không may có đồ dùng đồ chơi trong trường bị hư hỏng cũng chính bác là người làm nó có thể hoạt động lại được. Có lẽ cũng do trong trường đều là phụ nữ nên bác phải gánh vác thêm những công việc nặng nhọc để giúp một phần nào đấy cho các chị em đồng nghiệp. Đặc biệt bác rất khéo tay, đa tài, làm việc gì cũng giỏi: từ thợ sửa chữa điện nước, âm thanh loa đài, thợ mộc, thợ cơ khí, thợ sơn, đến nhà thiết kế… Trong trường cứ có bất kỳ công việc gì cần là mọi người lại gọi bác Trưng, bác Trưng. Thế là không ngại việc bác lại giúp ngay. Có việc khó đòi hỏi ý tưởng kỹ thuật cao bác lại trêu đùa bảo “để đấy chú nghĩ và làm cho”.

Những lúc rảnh rỗi bác lại đi nhặt những mẩu giấy vụn hay những chiếc vỏ kẹo vỏ sữa…còn rơi trên sân bỏ vào thùng rác, biết đó không phải là công việc của mình nhưng có lẽ bác muốn cho môi trường trường học thêm sạch sẽ và làm gương cho mọi người và học sinh. Cứ cuối buổi chiều, không kể mưa hay nắng, khi các con học sinh và các cô giáo ra về hết thì bác lại cầm chổi hót rác đi quét sạch sân trường và xung quanh trường. Đó là công việc hằng ngày rất đỗi bình dị quen thuộc nhưng không thể thiếu được của bác, nó đã góp phần làm nên vẻ đẹp sáng - xanh- sạch- đẹp của ngôi trường .

   Ngoài những công việc đó bác còn giúp đỡ các giáo viên làm những đồ dùng đồ chơi tự tạo dự thi triển lãm đồ dùng dạy học, đồ dùng giáo viên dự thi giáo viên giỏi… Bộ đồ dùng sa bàn đa năng, bác đã giúp các cô giáo hoàn thành ý tưởng với đôi bàn tay khéo léo đục đẽo từng miếng gỗ để tạo nên khung xương của một chiếc sa bàn đa năng… đã đạt giải nhất Hội thi đồ dùng dạy học cấp Quận, giải Ba Hội thi đồ dùng dạy học cấp Thành phố.

      Biết bao công việc bác thường làm mỗi ngày vì nhà trường, vì các con học sinh vì cái tâm của người làm bảo vệ. Tình cảm của bác dành cho trường và mọi người như dành những người thân yêu của mình vậy. Bác luôn ân cần, tận tụy với công việc, tuy đôi khi bác cũng hơi nóng tính một chút nhưng xong thì thôi bác lại tươi cười làm việc Với học sinh cũng vậy, bác nhẹ nhàng trò chuyện nhưng cũng rất nghiêm khắc nhắc nhở khi các con không nghe lời. Chính vì thế cả tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trong trường đều rất yêu quý, kính trọng bác.

   Sau khi kết thúc một ngày làm việc tối đến bác lại đi kiểm tra lại toàn bộ các phòng học xem có gì bất ổn không? Các thiết bị điện đã được dập cầu dao chưa? Sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn bác quay lại phòng trực để xem lại các hình ảnh qua Camera xem có gì bất thường không. Nếu mọi thứ xung quanh đều ổn thì lúc đó mới là lúc bác có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút.

     Công việc tuy là thế, mức thu nhập cũng không cao nhưng vì yêu thích công việc, tận tâm với nghề ấy thế mà lúc nào bác cũng vui vẻ và gắn bó với công việc này suốt mấy chục năm trời. Có lẽ cái tên “Bác bảo vệ” sẽ mãi được nhắc đến trong lòng tất cả chúng tôi. Với chúng tôi, bác là một tấm gương người tốt, việc tốt sáng ngời mà chúng tôi cần noi theo.