**THẦY CÔ GIÁO NƠI ƯỚC MƠ TÌM VỀ**

 Cho đến giờ tôi vẫn không thể quên được cô Lệ Hằng, cô giáo đã dìu dắt tôi trong suốt những năm lớp ba. Đối với tôi, cô đã mang đến ước mơ cho trí óc non nớt của tôi lúc bấy giờ.

 Hình ảnh của cô tôi còn nhớ như in. Dáng cô hơi gầy, cao dong dỏng. Mái tóc đen óng, xõa ngang vai. Cô có khuôn măt nhỏ nhắn, rất xinh. Nhưng tôi nhớ nhất là ánh mắt dịu dàng, chứa đầy tình yêu thương của cô.

 Nhớ lại hồi ấy (cách đây đã hơn ba mươi năm) khi đó tôi đã lên lớp ba, tôi vẫn còn là một cô bé rụt rè, nhút nhát, tự ti. Lúc đó, tôi chỉ biết ngồi một chỗ, không có một đứa bạn nào, cũng chẳng dám nói chuyện hay vui đùa với ai. Trong lớp học có gì không hiểu tôi cũng chẳng dám hỏi cô hay bạn bè. Và rồi cô đến bên tôi, giảng bài cho tôi. Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng. Tôi lơ mơ cũng đã hiểu ra một chút, rồi cô yêu cầu tôi lên bảng giải toán, khi xong bài tôi trở lại chỗ ngồi, mở vở ra xem tôi thấy cô chấm tám điểm. Tôi lúc đó đã mừng muốn rơi nước mắt vì lần đầu tiên tôi được điểm tám. Cái cảm giác đó thật là khó tả.

 Rồi còn biết bao kỉ niệm đối với cô. Cô đã dạy cho tôi rất nhiều điều hay lẽ phải. Đương nhiên tình thương của cô không phải chỉ dành cho riêng tôi mà cô coi tất cả học sinh chúng tôi như là con của mình vậy. Cô rèn cho chúng tôi những thói quen tốt và sửa cho chúng tôi những thói quen xấu. Chưa bao giờ cô nói gắt với chúng tôi một lời nào, bao giờ cô cũng dịu dàng chỉ bảo chúng tôi.

 Thời gian cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ, thấm thoát tôi cũng vào sư phạm và trở thành cô giáo. Giờ đây khuôn mặt cô Hằng như thế nào tôi cũng k nhớ nữa, nhưng tên của cô thì vẫn như in trong tôi. Ngày nhận quyết đinh tôi về trường Tiểu học Định An. Có một cô giáo đã nhìn và hỏi tôi những thầy cô đã dạy tiểu học của mình. Tôi trả lời vô tư và thành thật, em không nhớ học thầy cô nào nữa, chỉ có lớp ba em học cô Hằng. Và cũng chính lúc đó tôi mới biết người vừa hỏi tôi chính là cô giáo cũ của tôi.

 Cho đến bây giờ tôi đã hơn hai mươi năm công tác, cô tôi cũng sắp nghỉ hưu, tôi chưa có dịp để nói ra hết tâm tư trong lòng mình. Cô ơi, cảm ơn cô, người đã mang đến những ước mơ đẹp cho em, chúc cô luôn bình an và hạnh phúc cô nhé ! Em sẽ không bao giờ quên cô. Cô sẽ mãi mãi là cô tiên tốt bụng trong kí ức tuổi thơ của em.

 Định Thành, ngày 17 tháng 10 năm 2022

 Người viết

 Nguyễn Thị Thơm