TẤM GƯƠNG TỐT LỚP EM

 Trong cuộc sống này, không phải mọi lúc ta đều gặp may mắn, hạnh phúc. Rất nhiều khi bế tắc và khó khăn xảy đến trong cuộc sống của ta và khiến ta lâm vào khổ đau. Và thật may thay, trong rất nhiều lần ta trăn trở, ta suy tư, ta đã thấy được bao tấm gương người tốt, việc tốt và cho ta vô vàn hi vọng phấn đấu để trở nên tốt hơn. Vì vậy người người hôm nay mà em sẽ viết là một bạn lớp em.

 Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên chúng em phải học online nên ý thức của mỗi học sinh là vô cùng quan trọng. Bạn không được phân làm chức vụ gì trong lớp cả nhưng cô vẫn luôn tin tưởng và giao cho bạn rất nhiều nhiệm vụ lớn. Trong giờ học em thấy bạn luôn bật cam và bật mích mỗi khi cô hỏi để trả lời. Bạn rất chăm chỉ học tập và luôn đạt được kết quả cao, không bao giờ đi học muộn và không bao giờ bị thầy cô nhắc nhở. Ngoài ra bạn ấy còn rất thẳng thắng việc gì làm được bạn sẽ giúp hết mình còn việc không làm được thì bạn sẽ nói là không làm được. Khi các bạn có bài gì không hiểu mà hỏi bạn ấy thì bạn sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ,có lần bạn đã dành thời gian nghỉ ngơi của mình ra để dảng cho em một bài toán, thường như các bạn khác thì sẽ bỏ cuộc vì những câu hỏi của em rất khó hiểu. Nhưng bạn thì lại khác bạn đã giảng cho em đến khi em hiểu thì thôi. Nếu mà bạn đang giảng bài cho em mà em lại lười không muốn nghe và đi ra chỗ khác chơi thì bạn sẽ giữ em lại và giảng cho hết bài và em hiểu thì mới cho em đi. Khi học cô sẽ chia nhóm cho các bạn thảo luận bài, gần như khi nào mà có nhóm có bạn ấy thì nhóm ấy sẽ luôn trả lời những câu hỏi cô giao. Có hôm đang học, cô giáo bộ môn đã chia nhóm cho các bạn thảo luận nhưng chỉ có mỗi nhóm có bạn ấy là hoàn thành xong nhiệm vụ nên khi cô hỏi các nhóm khác thì không có nhóm nào trả lời nên bạn đã trả lời xong cho nhóm kia nhưng bạn vẫn nói rằng bạn ở nhóm này và trả lời các câu hỏi của nhóm chúng em nên bọn em đã được thoát nạn nhưng bạn đã bị cô mằng vì biết mà không trả lời ảnh hưởng đến thời gian của lớp. Vào những ngày lễ lớn ở trường bạn luôn tính cực tham gia vì vậy lớp em luôn đạt được giải thưởng rất cao. Nhớ năm ngoái khi đi học nếu hết một buổi học thì trước khi đi về các bạn luôn phải lật ghế xong úp lên bàn để cho các bạn trực nhật sẽ dễ quét dọn hơn, nhưng không phải bạn nào cũng chịu làm việc đó nên có vài bạn toàn về mà không úp ghế nên cô đã bảo những bạn trực nhật là ai không úp ghế thì cô sẽ phạt úp ghế cho cả lớp một tuần. Vì vậy mỗi cuối buổi học em đều thấy khi các bạn về hết thì bạn ấy luôn ở lại và úp ghế cho các bạn một cách thầm lặng mà không ai biết. Khi em quên mang bút mặc dù chỉ có một cái nhưng bạn vẫn cố viết nhanh để cho em mượn. Khi cứ hết buổi học là bạn lại gửi cái trang cô vừa cho chép cho những bạn không chụp kịp.

 Em thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như bạn Phương Anh lớp em. Mong bạn sẽ mãi là tấm gương tốt cho chúng em học tập và noi theo.

 **CÂU CHUYỆN HAY MÀ EM ĐƯỢC HỌC**

 Trong giờ đọc sách tuần trước, lớp em được tìm hiểu về chủ đề “ Cuộc sống không giới hạn”. Khi cô chiếu hình ảnh một chàng thanh niên không chân không tay, và giới thiệu đó là một biểu tượng cho sức mạnh của nghị lực…thì em rất bất ngờ, cũng như không tin vào những gì mình đang được nhìn thấy, nghe thấy. Từ lúc đó, em tập trung hết sức vào câu chuyện cô kể…

 “ Nick Vujicic là một tấm gương phi thường về nghị lực sống. Tạo hoá không cho anh có một cơ thể hoàn thiện như bao người. Anh mất cả hai chân, hai tay từ khi sinh ra. Thế nhưng, cách anh vượt qua số phận để tìm kiếm hạnh phúc, bay bổng thực hiện những giấc mơ, thoả mãn các cuộc phiêu lưu của cuộc đời mà nhiều người bình thường khó có thể thực hiện, đã tạo nguồn cảm hứng lớn cho hàng triệu người trên toàn thế giới”. Năm 2013, anh đã đến Việt Nam, giao lưu cùng đông đảo khán giả thuộc nhiều tầng lớp, lĩnh vực khác nhau. Những chương trình mà anh tham gia đã gây xúc động và truyền cảm hứng, nghị lực cho nhiều người…

 Quả thực câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Điều đó thôi thúc em tìm hiểu thêm về tấm gương này để kể lại cho mọi người cùng nghe:

 “ Nick Vujicic sinh năm 1982 tại [Brisbane](https://vi.wikipedia.org/wiki/Brisbane), [Úc](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ac%22%20%5Co%20%22%C3%9Ac). Cha mẹ của anh là Dushka (Душка) và Boris Vujicic (Борис Вујичић).Mặc dù là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng từ khi sinh ra Nick đã không có cả hai chi trên và dưới mà chỉ có hai bàn chân nhỏ (một trong số đó có hai ngón chân). Anh có hai anh chị em ruột là Michelle và Aaron.

Ban đầu, luật pháp tiểu bang [Victoria](https://vi.wikipedia.org/wiki/Victoria_%28%C3%9Ac%29) không cho phép Nick đi học ở những [trường chính thống](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%ADnh_th%E1%BB%91ng_(gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c)&action=edit&redlink=1" \o "Chính thống (giáo dục) (trang không tồn tại)) vì khiếm khuyết cơ thể dù rằng anh không có vấn đề gì về mặt thần kinh. Tuy vậy, Nick đã trở thành một trong những học sinh [khuyết tật](https://vi.wikipedia.org/wiki/Khuy%E1%BA%BFt_t%E1%BA%ADt%22%20%5Co%20%22Khuy%E1%BA%BFt%20t%E1%BA%ADt) đầu tiên được đi học ở một trường chính thống khi những điều luật này thay đổi. Tuy nhiên, sự thiếu vắng tay chân đã biến anh thành mục tiêu của sự chế giễu. Anh rơi vào tình trạng bị trầm cảm tồi tệ. Năm 8 tuổi, Nick đã có ý định tự tử. Năm 10 tuổi, anh thậm chí còn cố gắng dìm mình trong bồn tắm, nhưng tình yêu đối với cha mẹ đã không cho phép anh làm điều đó.Anh từng nói trong đoạn video nhạc "*Something more*" ("Điều lớn hơn") rằng [Chúa](https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa%22%20%5Co%20%22Thi%C3%AAn%20Ch%C3%BAa) đã có kế hoạch cho cuộc đời của anh và đó là lý do vì sao anh đã không thể dìm mình xuống bồn tắm.

Nick từng cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban cho anh cả hai cánh tay và đôi chân. Anh còn *bảo* Chúa rằng, nếu lời cầu nguyện của anh không được đáp lời thì anh sẽ không bao giờ ngợi khen tôn vinh Ngài nữa. Thế nhưng, một bước ngoặt trong đức tin của anh đã đến khi mẹ anh cho anh xem một bài báo viết về một người đàn ông nọ phải đối mặt với khuyết tật tồi tệ của mình. Nick ngộ ra rằng anh chẳng phải trường hợp độc nhất phải chiến đấu với khuyết tật và bắt đầu chấp nhận khiếm khuyết cơ thể của bản thân. Sau chuyện này, Nick nhận ra rằng sự thành công của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác và giúp anh trở nên người biết trân trọng cuộc sống của mình.

Nick dần tìm ra cách sống một cuộc sống đầy đủ mà không có tứ chi, học được thành thạo những kỹ năng đời thường mà một người bình thường thực hiện dễ dàng. Nick viết bằng việc kết hợp hai ngón chân của bàn chân trái với một cái cán đặc biệt trượt trên ngón chân cái. Nick cũng sử dụng máy vi tính và có thể gõ đến 45 từ mỗi phút bằng cách sử dụng phương pháp "gót chân và ngón chân". Anh cũng học cách ném bóng [quần vợt](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_v%E1%BB%A3t%22%20%5Co%20%22Qu%E1%BA%A7n%20v%E1%BB%A3t), chơi trống có bàn đạp, mang cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại và cạo râu. Ngoài ra Nick còn tham gia chơi [golf](https://vi.wikipedia.org/wiki/Golf), chơi bóng, bơi và thậm chí là cả [nhảy dù](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A3y_d%C3%B9%22%20%5Co%20%22Nh%E1%BA%A3y%20d%C3%B9) (với sự trợ giúp của người khác).

Khi còn học trung học, anh được bầu là đại diện cho học sinh [trường trung học MacGregor State](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_trung_h%E1%BB%8Dc_MacGregor_State&action=edit&redlink=1" \o "Trường trung học MacGregor State (trang không tồn tại)) tại [Queensland](https://vi.wikipedia.org/wiki/Queensland). Anh làm việc với hội đồng học sinh ở những sự kiện gây quỹ cho các tổ chức từ thiện địa phương và các cuộc vận động vì người khuyết tật. Năm 17 tuổi, anh bắt đầu những buổi nói chuyện trong nhóm cầu nguyện của mình và sau đó sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Life without Limbs (Cuộc sống không tay chân).

Nick đã viết rằng anh giữ đôi giày của mình trong tủ quần áo với niềm tin vào những phép màu.

Nick cho rằng, nếu anh sinh ra tại một vài quốc gia thuộc [thế giới thứ ba](https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_ba%22%20%5Co%20%22Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20th%E1%BB%A9%20ba) thì tình trạng khuyết tật của anh có thể sẽ bị xem là một lời nguyền hay nỗi ô nhục của cha mẹ, và anh có thể bị giết từ lúc sinh ra đời.

Nick hiện đang định cư ở [Los Angeles, California](https://vi.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles%2C_California), Mỹ. Ngày 12 tháng 2 năm 2012, anh kết hôn với vị hôn thê của mình là Kanae Miyahara. Ngày 13 tháng 2 năm 2013, con trai họ là Kiyoshi James Vujicic chào đời với cân nặng khoảng 3,9 kg.”

 Rất mong các bạn đọc lại câu chuyện mình kể để có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.