**BÀI DỰ THI**  
**CUỘC THI SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH BÁC HỒ, BÁC TÔN" TỈNH AN GIANG, GIAI ĐOẠN 2024 - 2025**

**Tên bài viết:** MỘT ĐỜI VÌ TƯƠNG LAI TRẺ THƠ  
**Người viết:** Nguyễn Thị Minh Thư  
**Chức vụ:** Giáo viên  
**Địa chỉ công tác:** Trường Tiểu học Phú Hiệp – Phú Tân – An Giang

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta, sinh thời luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người, nuôi dưỡng ươm mầm thế hệ trẻ. Người từng khẳng định: *"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người."* Đối với Bác, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là đặt những viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng con người mới, con người có lý tưởng, có đạo đức và có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Bởi lẽ “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”

Thấm nhuần tư tưởng của Người, những thế hệ giáo viên hôm nay vẫn luôn nỗ lực không ngừng, dành trọn cuộc đời tâm huyết cho sự nghiệp "trồng người." Trong môi trường giáo dục, đã có biết bao tấm gương sáng về lòng yêu nghề, sự tận tâm với học trò, về những người thầy, người cô luôn miệt mài cống hiến trong gian khó. Và một trong số những tấm gương điển hình ấy chính là cô Quách Thị Thanh Trúc – một nhà giáo kiên cường, mạnh mẽ, giàu tri thức, giàu lòng nhân ái, một người cô, người đồng nghiệp đầy trách nhiệm tại Trường Tiểu học Phú Hiệp.

**Hành trình của lòng yêu thương**

Hơn 30 năm gắn bó với bục giảng, cô Quách Thị Thanh Trúc luôn là hình ảnh tiêu biểu của một nhà giáo hết lòng vì học sinh, tận tụy với nghề. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, cô hiểu rõ giá trị của tri thức và sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi cuộc đời. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường sư phạm, cô đã nuôi dưỡng cho mình một niềm tin mãnh liệt: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải kiên trì bám trụ, bởi mỗi học sinh chính là một hạt giống cần được chăm bón để có thể vươn lên mạnh mẽ." Niềm tin ấy đã trở thành kim chỉ nam cho những suy nghĩ và hành động của cô trong suốt hơn 30 năm làm nghề. Từng lời nói, từng việc làm của cô luôn mang trong đó một tấm lòng yêu thương chan chứa, giúp các em học sinh không chỉ nhận được trong đó những tri thức mà còn cả những bài học quý giá về lòng nhân ái, sự bao dung.

Tốt nghiệp và về công tác tại Trường Tiểu học Phú Hiệp, một ngôi trường nhỏ vùng ven của huyện Phú Tân, nơi còn nhiều khó khăn, cô Thanh Trúc đã không quản ngại gian lao để đồng hành cùng các em học sinh. Trong những năm đầu giảng dạy, cô nhận thấy rằng không phải học sinh nào cũng có điều kiện học tập tốt. Nhiều em đến trường với chiếc áo sờn vai, đôi dép đã mòn, sách vở thiếu thốn. Có những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sáng đến lớp nhưng chiều lại phải theo cha mẹ ra đồng, ra chợ, cuộc sống vất vả khiến các em không thể chuyên tâm vào việc học. Bản thân tôi cũng từng là học sinh trong đám học trò ngày ấy của cô, tôi cảm nhận được ở cô một tình yêu thương thật sự của một người mẹ. Cứ mỗi lần vào lớp, cô lại nhìn âu yếm cả lớp một lượt. Cô muốn quan sát thật rõ xem các con của cô hôm nay thế nào. Nếu cô thấy có một đứa nào đó khác lạ, cô sẽ đến và ân cần hỏi han cho cặn kẽ. Cô quan tâm, yêu thương bằng cả trái tim của mình.

Không chỉ dừng lại ở sự quan tâm trên lớp, cô Trúc luôn dành thời gian để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các em. Có nhiều em vì phải sớm lao vào cuộc sống mưu sinh mà bị hỏng kiến thức. khi đó, cô luôn sẵn sàng dành nhiều thời gian để phụ đạo miễn phí cho các em học sinh ấy, giúp các em dần lấy lại căn bản. cô tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh như giờ ra chơi, sau mỗi buổi học để kèm cặp thêm cho các em. Với cô, điều quan trọng không phải là điểm số mà là làm sao để mỗi học sinh đều tiến bộ, đều có cơ hội vươn lên. Tinh thần bình đẳng trong giáo dục của cô đã làm lay động trái tim của biết bao thế hệ học sinh. Để rồi mỗi lần nhắc về cô là mỗi lần trái tim ấy lại thổn thức tự hào, vì mình đã từng là một người học trò nhỏ trong lớp học yêu thương của cô.

**Tấm lòng tận tụy với nghề**

Khi tốt nghiệp ra trường, về công tác cùng đơn vị với cô, tôi mới biết được rằng, cô không chỉ là một người cô giáo giỏi về chuyên môn mà cô còn là một người đồng nghiệp tận tâm, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trong các buổi họp tổ chuyên môn, cô luôn chủ động chia sẻ kinh nghiệm, góp ý cho mọi người để cùng nhau nâng cao chất lượng giảng dạy. Đặc biệt là với vai trò là tổ trưởng chuyên môn của khối 2, 3 cô đã dẫn dắt tổ nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn là thành tố trung tâm của khối đại đoàn kết, là cầu nối gắn kết tình cảm của các thành viên trong tổ nói riêng và trong cả tập thể nhà trường nói chung. Cô luôn biết cách hỗ trợ, điều chỉnh cảm xúc của mọi người. Để rồi việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Điều còn lại cuối cùng là sự yêu thương, thấu hiểu lẫn nhau của tất cả mọi người.

Nhiều năm làm việc cùng với cô, tôi luôn thấy cô giữ vững tinh thần trách nhiệm, thực hiện công tác một cách khách quan, công bằng. Không chỉ trong công việc mà trong đời sống cô cũng là một người con hiếu thảo, một người mẹ mẫu mực. Dù bận rộn với công việc trường lớp, cô vẫn luôn dành thời gian chăm sóc gia đình, nhất là mẹ già đau yếu. Điều đó càng làm cho đồng nghiệp và học trò thêm kính trọng cô nhiều hơn.

**Thành tích và sự ghi nhận**

Suốt chặng đường giảng dạy của mình, cô Trúc đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào:

- Chiến sĩ thi đua cơ sở

- Danh hiệu Lao động Tiên tiến nhiều năm liền

- Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện nhiều năm.

- Giải thưởng giáo viên dạy giỏi trường, cấp huyện.

Nhưng hơn tất cả những danh hiệu đó, phần thưởng lớn nhất đối với cô chính là sự trưởng thành của học trò, là tình cảm yêu mến, kính trọng mà các thế hệ học sinh dành cho mình. Đối với cô, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là những tấm bằng khen mà là khi thấy học trò của mình thành đạt, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Cuộc sống xã hội luôn xoay vần hối hả, thước đo về năng lực cũng không ngừng thay đổi. Thế nhưng không một thước đo nào chuẩn xác cho bằng lòng người. Tình yêu thương, sự kính trọng của bao thế hệ học trò dành cho cô chính là sự công nhận tuyệt vời không gì có thể lay chuyển được.

Từ tấm gương của cô Trúc, bản thân tôi đã rút ra được nhiều bài học quý báu về đạo đức nghề giáo:

- Tình yêu nghề chính là yếu tố quan trọng nhất để một người giáo viên có thể kiên trì vượt qua mọi khó khăn.

- Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là sự chia sẻ, đồng hành và thấu hiểu.

- Người thầy không chỉ dạy bằng sách vở mà còn phải dạy bằng chính nhân cách và tấm lòng của mình.

Trong dòng chảy không ngừng của giáo dục, những nhà giáo tận tụy như cô Quách Thị Thanh Trúc chính là những ngọn đuốc thầm lặng, tỏa sáng bằng tình yêu nghề, bằng sự hy sinh cao cả. Cô không chỉ là người đưa đò mà còn là người truyền lửa, thắp lửa, thắp sáng lên những ước mơ cho bao thế hệ học sinh.

Câu chuyện về cô không chỉ là một tấm gương sáng trong ngành giáo dục mà còn là minh chứng sống động cho lời dạy của Bác Hồ về trách nhiệm của người thầy: *"Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất... Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục thì không có cán bộ, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế - văn hóa."*

Xin gửi muôn vàn lời chúc tốt lành dành cho cô, chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao quý!

*Phú Hiệp, ngày 24 tháng 02 năm 2025*

**Người viết**

**Nguyễn Thị Minh Thư**