Tháng 11 lại về mang theo những cơn gió thu nhè nhẹ cùng với ánh nắng chan hòa, ấm áp chiếu rọi lên những tán cây rung rinh đưa em về với những kí ức, kỉ niệm đáng nhớ bên thầy cô kính yêu và ngày 20/11 chính là dịp để bọn em tri ân, biết ơn các thầy cô của mình hơn.

Năm nào cũng vậy, cứ đến 20/11, lòng em lại lâng lâng khó tả, cảm xúc bồi hồi nhớ về những ngày đầu cắp sách đến trường với bao niềm vui, háo hức, đợi mong dù vẫn còn rất rụt rè, nhút nhát. Nhưng chính những người thầy, người cô dìu dắt em, giúp em cởi mở hơn, tự tin hơn, mở ra một thế giới vô cùng tuyệt vời và đẹp đẽ nơi trường học, dạy dỗ chúng em từng nét chứ, con số, cách tính toán, ứng xử…. giúp chúng em trưởng thành hơn từng ngày!

Năm nay đã là năm thứ tư, cũng là năm cuối cùng em gắn bó, học tập và rèn luyện dưới mái trường THCS Cao Bá Quát. Với những ngày trọng đại như hôm nay, em không thể nào quên được sự khó khăn, vất vả của các thầy cô dành cho học sinh chúng em trong suốt những năm tháng học tập tại Cao Bá Quát để đào tạo nên những con người công dân có ích cho xã hội, đất nước. Đã bao lần những người thầy cô phải thức đêm, cặm cụi soạn từng trang giáo án mong cho học trò hiểu bài, thức chấm bài cho các học trò? Đã bao lần các thầy cô vượt đường xá xa xôi, không quản nắng mưa, gió bão để kịp đến trường lên lớp? Đã bao lần thầy cô phải gằn giọng, răn đe, giảng bài đến khan cả giọng nhưng chỉ mong sao cho học sinh hiểu bài? Đó đều là những sự hy sinh thầm lặng mà những người làm nghề giáo đều phải trải qua nhưng họ vẫn luôn nhiệt tình, nhiệt huyết, chăm chỉ, say mê với công việc này. Thật đáng ngưỡng mộ làm sao! Đối vơi em, thầy cô trường Cao không chỉ đem đến em những tri thức mà còn là “ kĩ sư tâm hồn” , “mở ra trí óc và chạm đến trái tim”. Thầy cô là người dạy em bao điều hay lẽ phải, cách đối nhân xử thế; là người bạn luôn hiểu và sẵn sàng cùng em chia sẻ những vui buồn, luôn chỉ ra những khuyết điểm để em sửa chữa, luôn động viên khích lệ ta vươn lên, là những người chắp cánh cho những ước mơ, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của em. Có thể nói, những người cô người thầy là cha mẹ thứ hai của em, còn ngôi trường là ngôi nhà rộng lớn, bạn bè là anh em …

Và rồi thời gian sẽ qua đi nhanh như một cái chớp mắt, em rồi sẽ trưởng thành và vùng vẫy ở một khoảng trời riêng. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả nhưng em sẽ không bao giờ quên những kí ức, những kỉ niệm, cảm xúc yêu thương của các giáo viên ngôi trường Cao Bá Quát đã dành cho em. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi em sẽ ra trường, trưởng thành hơn, khôn lớn hơn nhưng em vẫn luôn hướng về mái trường cấp 2 thân thương, về bạn bè và sẽ luôn nhớ ơn các thầy các cô! ,Trước khi kết thúc, em xin kính chúc quý thầy cô giáo nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20-11 sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc và vẫn luôn nhiệt huyết với công việc và lũ học trò “nhất quỷ nhì ma”!



