**Đơn vị: Trường tiểu học Đông Thạnh**

**Tên gv: Phạm Thị Mỹ Linh**

**CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIÊN NAM**

**(20/11/1982 – 20/11/2022)**

**Bài viết : Thầy Lê Chánh Hưng – khát vọng sống**

Hòa chung bầu không khí vui tươi, phấn khởi khi cả nước đang đón chào kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2022), cũng như hưởng ứng phong trào thi đưa của UBND Huyện tổ chức. Chắc hẳn ai cũng sẽ chọn viết bài viết thật hay, thật nhiều cảm xúc và giàu ý nghĩa, để ca ngợi người thầy, người cô, người đồng nghiệp mà ta yêu quý. Và tôi cũng vậy, cũng sẽ viết cho người thầy, người đồng nghiệp, người mà tôi vô cùng biết ơn và trân trọng. Nhưng lại là một cảm xúc khác, một góc nhìn khác về cuộc đời và sự nghiệp của một người lái đò chưa kịp hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là Thầy Lê Chánh Hưng sinh năm 1966 từng là giáo viên công tác tại đơn vị trường TH Đông Thạnh với chức vụ được phân công tổng phụ trách đội.

Cách đây 9 năm khi tôi còn là một cô sinh viên vừa mới ra trường, còn vô cùng bỡ ngỡ và lạc lõng giữa một môi trường mới. Thầy chính là người đầu tiên hướng dẫn tôi từng bước làm quen với công việc, hòa nhập với đồng nghiệp. Với hơn 30 năm ngắn bó với ngôi trường TH Đông Thạnh trong công tác tổng phụ trách, Thầy đã có cho mình một bề dày kiến thức, kinh nghiệm vững vàng, kiến thức và năng lực của Thầy là điều ai cũng phải công nhận. Nhắc đến tên Thầy không ai là không biết đến, một người công tác đội tận tâm trong công việc và tận tụy với nghề.

Đối với công việc Thầy luôn là ngưới làm tốt các nhiệm vụ được giao, luôn không ngừng tìm hiểm cũng đổi mới các phương thức thực hiện để đạt được thành tích cao cho nhà trường. Đối với giáo viên Thầy là người dễ gần, dễ mến, thân thiện với mọi người. Bên trong dáng dấp của người đàn ông ấy là một nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa sự vui tươi, phấn khởi, mang đến tiếng cười cho đồng nghiệp.

Đối với học sinh, Thầy là một người tổng phụ trách tận tâm, vì học sinh mà không ngại khó khăn vất vả. Khi có phong trào do xã hay huyện tổ chức, Thầy đều tích cực tập luyện cho học sinh tham gia. Thầy chăm lo từ thức ăn đến nước uống, sẳn sàng đưa đón học sinh khi phụ huynh có việc bận.Với các em học sinh Thầy luôn là một người ấm áp, ân cần và là một tắm gương sáng, hình mẫu cho các em cố gắng hoàn thiện và noi theo. Thầy đã dẫn dắt biết bao nhiên thế hệ măng non nhi đồng, bằng nhiệt huyết và lòng tận tụy gắn bó với nghề Thầy đã đem về biết bao nhiên thành tích cho nhà trường. Nhận lại là sự tin yêu của đồng nghiệp, sự kính trọng của các bậc phụ huynh và hơn hết là sự yêu thương của các em học sinh. Tình cảm ấy nào có đơn vị nào đong đếm được.

Đối với tôi Thầy không chỉ là một người đồng nghiệp, người Thầy đỡ đầu mà Thầy cũng như người cha thứ hai của mình. Thầy ân cần chỉ bảo tôi khi tôi chưa biết tổ chức các phong trào của nhà trường, từ những việc như lập kế hoạch, cách thức tổ chức cuộc thi văn nghệ ở trường. Thầy là người luôn động viên tôi những lúc tôi khó khăn trong giảng dạy, luôn cho tôi lời khuyên khi tôi tuyệt vọng và hơn ai hết Thầy là người cho tôi biết ý chí và sức sống mãnh liệt của con người là như thế nào?.

Năm 5 trước ngày mà Thầy bị chuẩn đoán mắc bệnh K, cả trường tôi ai cũng bàng hoàn và suy sụp, không ai trong chúng tôi có thể quên được cảm giác khi đón nhận tin này… Ấy thế mà bằng nghị lực phi thường, sức sống mãnh liệt và tinh thần không khuất phục trước số phận Thầy đã dần trở lại với chúng tôi. Đôi lúc tôi cảm nhận được sự mệt mõi, dau đớn sau những lẩn điểu trị đang hiện hữu trên gương mặt Thầy. Thế mà Thầy vẫn cố gắng tươi cười, vẫn lạc quan làm việc dù bệnh tật đang hẳng ngày dày vò bên trong cơ thể Thầy. Mỗi ngày được nhìn thấy Thầy làm việc trong chính ngôi trường thân yêu của mình, chúng tôi đều lấy đó làm động lực, cố gắng làm tốt và hoàn thiện mình hơn. Chính thầy đã lang tỏa tình yêu thương, truyển năng lượng tích cực cũng như khát vọng được sống được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Chưa bao giờ Thầy vì lí do sức khỏe của mình mà thói thác hay từ chối công việc mà nhà trường giao phó.

Nhưng con người dù có mạnh mẽ đến đâu, ý trí có lớn đến thế nào thì cũng không thay đổi đươc số phận, cách đây một năm Thầy đã phải xin nghĩ việc vì sức khỏe đã không còn đảm bảo. Ngày chia tay Thầy, chúng tôi vô cùng buồn và luyến tiếc, có rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Nhìn những bước đi khập khuyển, nét mặt u buồn của Thầy tôi chợt nhói lòng, nước mắt rơi trong tuyệt vọng và bế tắc, tôi không thể diễn tả được cảm xúc lúc ấy như thế nào. Tôi khóc cho sứ mệnh của một người lái đò chưa kịp hoàn thành, khóc cho một người đồng nghiệp sắp phải chia tay và hơn hết là khóc cho một người mà tôi xem như người thân yêu của mình. Cảm giác như tôi sắp mất đi người cha của mình thêm một lần nữa. Bởi tôi cũng mất cha nên hơn ai hết chính tôi là người cảm nhận một cách chân thật nhất. Chính căn bệnh ấy đã cướp đi người cha của tôi, nay nó lại hiện hữu trên chính người thầy mà tôi thương yêu .

“ *Đời người sống khiếp vô thường*

*Sáng nay, mai chết ai lường được đâu*

*Ở đời sống phải vì nhau*

*Ở đời sống phải đậm sâu ân tình”*

Vẫn biết sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi, nhưng ước gì điều đó đến muộn hơn một chút, lâu hơn một chút, để Thầy có thể có thời gian tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Được làm những việc mình thích, được phụng sự lâu hơn cho đơn vị mình công tác và hơn hết là được hưởng niểm hạnh phúc mà đáng ra Thầy phải được nhận. Thầy đã dành cả thanh xuân và tuổi trẻ cho sự nghiệp giáo dục vậy mà cuộc đời lại không cho Thầy được một hạnh phúc trọn vẹn.

Ngày con hoàn thành bài dự thi cũng là ngày mà Thầy rời xa con mãi mãi, con chưa kịp hoàn thành để đọc cho Thầy nghe, càng không thể cùng Thầy đón chào ngày 20/11 lần nữa. Thầy đi bình an nhé ! nơi ấy sẽ không còn đau đớn nữa. Không một ai trong chúng ta có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, càng không thể biết mình tồn tại được bao lâu trên cuộc đời này. Nhưng ta có thể chọn cách mà ta sống, sống vui, sống khỏe, sống có ích, sống lạc quan và sống để phụng sự cho đời. Dù không có kì tích xuất hiện, dù không thể thay đổi được số phận của mình. Nhưng ý chí và nghị lực của Thầy đã là nguồn năng lượng tích cực, để sau này mỗi khi nhớ lại người ta sẽ nói về một người Thầy giáo mang tên Lê Chánh Hưng mạnh mẽ kiên cường. Cảm ơn Thầy gần ấy năm đã đồng hành cùng con trong sự nghiệp trồng người, cảm ơn tinh thần và nhiệt huyết mà Thầy đã lan tỏa đến thế hệ giáo viên trẻ như con. Thay mặt các thế hệ thiếu niên nhi đồng mà Thầy từng dìu dắt để nói lên lời cảm ơn chân thành nhất vì Thầy đã cống hiến cả thanh xuân và tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp giáo dục.

Tạm biệt ! Người Thầy trong trái tim con.