**Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu**

**Lớp: 8B**

**BÀI VĂN TRI ÂN THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11**

Trong tuổi thơ có lẽ Mái trường là nơi ghi lại tuổi trẻ sôi nổi với những niềm vui, hạnh phúc những ước mơ tươi đẹp của chúng ta. Nó chứa chan bao nhiêu tình cảm bạn bè thầy cô. Người ta thường ví tuổi học trò là cái tuổi đẹp nhất, cái độ tuổi vô lo vô nghĩ hồn nhiên và bồng bột. Tất cả đều được cung cấp và gửi gắm vào mái trường nơi chúng ta được thầy cô dạy dỗ bạn bè yêu quý và những kỷ niệm thật đẹp.

“*Mấy ai là kẻ không thầy*

***Th****ế gian thường nói không thầy sao nên’’*

*“Có một Bụi Phấn dính đầy tay*

*Người ta bảo là nghề trong sạch nhất*

*Có một nghề không trồng cây trên đất*

*Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”*

Thầy cô người cha người mẹ thứ hai của chúng ta. Tình cảm và thầy cô dành cho học sinh là một tình cảm thiêng liêng xuất phát từ tận đáy lòng và sâu trong trái tim thầy cô dạy dỗ rèn giũa những cô cậu học trò của mình dạy cho họ những lời hay ý đẹp những đức tính tốt biết cách bước từng bước trên đường, đời biết khóc, biết cười trước những mảnh đời và đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, để ngẩng cao đầu với bạn bè. Sau này trong cuộc đời thầy cô sẽ tiếp tục đưa bao thế hệ học sinh qua dòng sông tri thức. Dòng đời vẫn cứ trôi, những chiếc đò cần mẫn chở khách qua sông, nhưng có lẽ chẳng mấy ai nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện trên môi người lái đò khi nhìn đàn con thơ của mình cập bến. Bỏ qua nỗi nhọc nhằn mỉm cười nhìn chúng tung cánh về tương lai. Thầy cô là ngọn lửa đã nhen nhóm nên ngọn lửa tâm hồn của chúng ta. Thầy cô là những bậc thềm đá để chúng ta bước lên phía trước, là người cha người mẹ dạy chúng ta bao điều, là người an ủi động viên mỗi khi thấy những đứa con của mình thất bại hay vấp ngã. Thầy cô luôn như thế lặng lẽ dịu dàng dành tình cảm, nhìn chúng ta lớn lên từng ngày, luôn ở phía sau chúng ta giúp đỡ chúng ta khi mắc lỗi .

 **Như Philoxene De Cythere đã từng nói:**

**“phải tôn kính thầy cô dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy cô giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng, tử tế’’**

**Vậy mà hiện nay không ít các thế hệ học sinh lớn tuổi hỗn láo với giáo viên, họ đâu biết khi họ thốt ra câu nói đó họ đã trực tiếp làm tổn thương tới thầy, tới cô, tới người yêu thương họ như con ruột của mình.**

Hay như Sidney Hook đã từng viết:

“Bất cứ ai khi nhớ về thời đi học đều nhớ đến các thầy cô giáo chứ không phải là phương pháp hay kỹ thuật giảng dạy. Thầy cô chính là trái tim của hệ thống giáo dục’’

Sau này dù có lớn lên, đi xa, có thành công, dù những con người xưa ấy đã già đã về hưu nhưng một thứ không thể thay đổi trong quá khứ đó là họ từng là thầy, từng là cô của chúng ta. Là những người tạo ra tương lai cho cả một đất nước, bất kể là nghề nào cũng cao quý nhưng người ta thường nói nghề ''Giáo'' là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Họ không chỉ là những người dẫn đường đưa lối cho chúng ta mà còn là người giữ lửa và truyền cho chúng ta. Ngọn lửa ấm áp tình thương, ấm áp hi vọng. Chẳng những thế họ còn là người bác sĩ chữa lành những vết thương ngây thơ của chúng ta mà chẳng có thuốc nào chữa được cả.

 Công ơn dạy dỗ lớn lao của thầy cô chúng em không biết phải đền đáp như thế nào. Chúng em biết rằng có những lúc chúng em đã làm thầy cô buồn, làm thầy cô không vui. Chúng em xin cố gắng học tập tốt hơn nữa để có thể phần nào bù đắp lại những lỗi lầm mình gây ra. Xin được gửi tới người những người lái đò thầm lặng một lời tri ân dành chân thành và ý nghĩa, chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, luôn công tác tốt và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình. Một lần nữa, xin cảm ơn thầy cô rất nhiều vì những gì thầy cô đã làm cho chúng em.

Bước đường quên cả gian lao

Công ơn trời bể gửi bao ân tình

Thầy cô quên cả thân mình

Chữ yên lắng đọng hành trình lượn theo

Thác ngiêng soi bóng trăng reo

Ơn cao nghĩa nặng gió reo tằng người….