Học viện Phụ nữ Việt Nam

 **Chi đoàn K1CTXH A**

 **BÀI DỰ THI: VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TÔI**

|  |  |
| --- | --- |
| Bài dự thi số 02 | Mã tác giả: NL |

 Hà Nội chầm chậm bước những bước cuối cùng của mùa thu , mùi hoa sữa thoang thoảng len lỏi cuộn vào những cơn gió luồn qua mọi ngóc nghách của những con phố nhỏ . Thời tiết bắt đầu se se lạnh cái lạnh đặc trưng của cuối thu làm cho miền kí ức quay về hai năm về trước ngày mà một cô gái Nghệ An bé bỏng xách balo ra Hà Nội rong ruổi với ước mơ trở thành một nhân viên công tác xã hội .

 Xa gia đình , sợ lắm cái cảm giác giữa chốn cô đơn mà chẳng tìm thấy bóng dáng một người quen , tất cả tôi gói gọn trong hai từ “ cô độc “. Là những ngày lạnh lẽo , cuộc sống 19 rẽ sang một trang mới .

 Mùa thu Hà Nội năm 2013 . Ngày tôi bắt đầu cuộc hành trình trên con đương tôi chọn tại Học viện phụ nữ Việt Nam , ngôi trường mà đa phần là những cô nữ sinh như tôi tạm gác những ồn ào tạp nhiễu của cuộc sống để bình tĩnh cho cuốn sách dày , cho những ý tưởng sáng tạo cùng một lý chí chín chắn để chọn đường quang lối sáng . Nơi đó , có những người mẹ miệt mài sáng tối vì đàn con thân yêu – những người đã tiếp thêm sức mạnh để tôi vững vàng bước tiếp khi tôi mệt mỏi bởi bộn bề cuộc sống , xây cho tôi cả bầu trời tri thức .

 Giờ đây , sắp tới ngày 20/10 ngày dành riêng cho những người phụ nữ . Tôi muốn gửi bài viết này cùng muôn vàn lời chúc tốt đẹp nhất cho những người mẹ thứ hai – những người lái đò – người truyền lửa tần tảo sớm hôm . Chúc cho những người mẹ của tôi khỏe mạnh , hạnh phúc và thành đạt . Chúc cho gia đình k1ctxhA cùng đại gia đình Học viện phụ nữ Việt Nam của tôi luôn đoàn kết chung tay phấn đấu xây dựng một tổ ấm vững bền .

 Hôm nay đây ngồi đọc lại tác phẩm “ tôi đi học “ của Thanh Tịnh mà lòng tôi như “có mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng “. Thật hạnh phúc ! Mẹ tôi – những người phụ nữ cầm bút , cầm phấn trên những giảng đường Học viện phụ nữ Việt Nam , người vất vả trộn vữa xây từng viên gạch cho ngôi nhà tri thức . những người thay đổi , uốn nắn , dìu dắt biết bao thế hệ học sinh đi trên con đường của mình . Nhờ sự kiên trì tận tình điều chỉnh lái chèo mà con thuyền vượt qua bao nhiêu gian nan thử thách để giờ đây nó sắp cập bến bờ kiến thức và thành công . Thật ấm áp ! Tôi cảm nhận được sự quan tâm yêu thương của mẹ dành cho tôi rõ ràng một cách tuyệt đối . Những ngày mưa rả rích, những ngày hạ nóng bức , những ngày đông lạnh buốt ,…. Vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa , từng ngày từng ngày giọt mồ hôi lăn đều trên những trang giấy . Vất vả cực nhọc là thế nhưng đôi môi luôn nở nụ cười ..

 Cuộc đời như những thước phim ………….Máy quay có lẽ đã cũ , cảnh được cảnh mất nhưng có lẽ cũng đủ lưu giữ những hình ảnh đẹp của hai năm về trước .Cô Thư với bộ đồ lụa màu hồng . Cô Đông khó tính , nghiêm khắc … nhưng những tiết học của cô lại chẳng bao giờ ai vắng mặt vì bị lôi cuốn bởi cách giảng bài háp dẫn và dọng đọc ấm áp . Cô Trang cũng khó tình không kém , hay điểm danh đầu giờ nữa chứ , Triết học – Mác là cái gì đó thật buồn ngủ thế nhưng trong lớp lại không bao giờ ngớt tiếng cười . Cô Đoàn Huyền …Phải nói sao nhỉ ? Đôi mắt cô long lanh , tôi thích cái cách cô cười – thân thiện và ấm áp . ….Các miền kí ức cứ thế hiện về với những mảng màu sáng tối . Bất chợt thấy chạnh lòng . Cô Phụng – Người mẹ đã gắn bó cùng gia đình k1 ctxh A của chúng tôi suốt 2 năm dài từ khi mà chúng tôi mang trong người những tính cách riêng những phong tục cùng những nền văn hóa riêng để giờ tất cả hòa quyện thành một tập thể đa bản sắc , đoàn kết và vui vẻ .Mọi thứ bỗng chốc chân thực tới kì lạ , dáng người đầy đặn , chiếc váy màu đen , mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai bước chân nhanh trong nắng vàng rạo rực khắp sân trường – đó là ngày đầu tiên tôi gặp cô .Giờ đây , cô chẳng còn là chủ nhiệm chúng tôi nữa cô gọi lớp chúng tôi với một cái tên xa cách “ lớp các bạn “. Tôi nhớ ! chúng tôi nhớ ! Nhớ cái khoảng khắc gia đình chúng tôi cùng học cùng chơi , cùng hát hò rồi cùng kêu ca than vãn vô số thứ như trẻ con làm nũng với mẹ . Nhớ cái vòng tay ôm trọn lấy chúng tôi những cử chỉ quan tâm lo lắng.

 Trường tôi đó , mẹ tôi đó , những người mẹ của tôi đó . Những con người cần mẫn miệt mài vì thế hệ trẻ . những con người vĩ đại . Những tấm gương sáng – sáng lắm – sáng như viên pha lê chẳng bao giờ vây bẩn . Ấm áp lắp - ấm áp như những viện kẹo - những ngọt ngào không mang sự lừa dối .

 Cảm ơn các mẹ vì tất cả những gì mẹ dành cho chúng con !

*Sinh viên .*

*…………….*

*Hà Nội 16/10/2015*