**Bài viết của HS Nguyễn Hải Nam – Lớp 6A**

Các bạn có người bạn nào có việc làm tốt chưa? Với tôi thì có đấy. Đó là Đức – là một cậu bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Có rất nhiều điều tôi muốn kể nhưng có một câu chuyện khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ là giúp đỡ một em bé bị lạc mẹ.

 Bạn tên là Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 6A, trường trung học cơ sở Bát Tràng, nhà của bạn thì nằm ở thôn 1Giang Cao.

 Đức còn là một con ngoan trò giỏi. Ở trên lớp, Đức đạt thành tích khá cao, tuy tính tình của Đức vẫn còn dụt dè, nhút nhát nhưng bạn luôn cẩn thận và là bài đầy đủ, tự giác. Ở nhà, Đức luôn giúp đỡ bố mẹ công việc nhà nên luôn được bố mẹ yêu quý.

 Tôi còn nhớ là khi còn học lớp ba. Hôm đó, khi tiếng trống vang lên, tôi bảo Đức hướng dẫn tôi làm mấy bài toán khó cô giao để ôn cho kì thi cuối kì I môn Toán nhưng tôi chưa nghĩ ra cách giải.Cho nên, gần năm giờ rưỡi chúng tôi mới làm xong, tôi đã mệt sau một ngày học tập, tôi chỉ muốn về nhà ngay để tắm giặt, ăn uống rồi học bài để chuẩn bị cho bài thi vào ngày mai.

 Buổi chiều, bầu trời đã chập tối, đường chỉ lác đác vài người qua lại. Bỗng nhiên, chúng tôi thấy có một đứa bé khoảng chừng 5,6 tuổi đứng dưới gốc cây bằng lăng òa khóc. Đức bảo tôi đợi ở đây để cậu ấy ra xem đứa bé làm sao và hỏi:

- Làm sao mà em khóc thế? Không có ai đến đón em à?

Đứa bé lắc đầu, gạt nước mắt đi rồi đáp:

- Mẹ em đến đón nhưng em mải chơi với các bạn nên em lạc mất

đường về rồi. Em muốn về với mẹ cơ!

Rồi đứa bé lại òa khóc to hơn.Từ chỗ gốc cây Đức bảo tôi về nhà

trước đi, để cậu ấy dỗ em ấy.

Đức dỗ em rồi lại hỏi em ấy thêm lần nữa:

- Thế mẹ em tên gì? Nhà em ở đâu?

- Mẹ em tên là Hoa. Nhà em ở đằng kia thì phải. Em bé trả lời

Tôi cáu gắt với Đức, bảo:

- Trên kia có mấy chú công an đấy. Cậu đưa em ấy lên kia nhờ

mấy chú tìm mẹ cho em ấy. Chúng ta còn phải về nhà mà, mai thi rồi.

- Không được! Cho em ấy lên đấy em ấy sợ còn khóc nhiều hơn ý.Cậu đừng có cãi lại tớ nữa. Cậu cứ đi về trước đi, mặc kệ tớ.

Đức dỗ được đứa bé hết khóc rồi đưa em ấy đi được một đoạn

theo chỉ dẫn của đứa bé.

 Đi được một lúc thì gặp mẹ của bạn học cùng lớp cũng gần nhà

của đứa bé. Đức liền kể mọi chuyện cho cô ấy biết rồi chỉ đường cho. Mẹ của đứa bé lo lắng, khi thấy con thì vui mừng và cảm ơn không dứt lời rồi còn khen Đức là một cậu bé ngoan ngoãn nữa.

 Nhờ có sự việc ngày hôm đó, sáng thứ hai, Đức được cô phụ trách

tuyên dương trước toàn trường. Cả trường, ai ai cũng nhìn Đức với một ánh mắt ngưỡng mộ. Trong lớp, Đức là một tấm gương sáng của lớp, cô giáo còn nhắc nhở cả lớp phải học tập hành động của bạn.

Cho đến bây giờ, nhờ có Đức mà tôi đã học thêm được một bài học quý giá. Tôi mong Đức sẽ luôn là cậu bé chăm ngoan, học giỏi, và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.

***---Hết---***