**11/ HỒI ỨC VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA**

* **BÙI THỊ BÍCH ĐÀO**

Mình xa quê từ những năm đầu chiến tranh nhưng vẫn nhớ như in những buổi tan trường máy bay rà sát trên đầu, thầy giáo dạy chúng mình đi thành hàng đưa cao tập vở để khỏi bị bắn. Nhớ một lần đang học súng bắn liên hồi và đạn pháo từ Đồn Hòn Bằng nả qua, thầy trò chui xuống gầm bàn tránh đạn, dù vậy thầy trò vẫn dạy và học cho đến gần hết năm 1965. Thế rồi trường tan rã, mỗi người một phương, bạn bè nhiều đứa đi du kích, mình thương con Chiến (con Ông Trước) vô cùng, nó ngã xuống vì lý tưởng vì quê hương khi tuổi đời còn quá non trẻ!!! Và còn biết bao anh chị, các bạn khác cũng đã nằm xuống như Chiến! Ngoài ra còn nhiều anh chị và các bạn ở Bảy Hiền tham gia hoạt động bí mật góp phần cho ngày chiến thắng 30/4/1975 như anh Chương, anh Tâm, anh Dưỡng v.v...

Mình nhớ: những giờ học sôi động đua nhau từng điểm số. Thầy Tăng dạy lớp ba của mình, thầy đã tập cả lớp bài “Trăng soi duyên lành” lời ca ngày ấy vẫn vang vang mãi trong tâm hồn thơ dại ngày xưa của mình và mãi đến giờ. Thầy Tăng giảng bài rất dể hiểu mình nhớ mãi cách đổi các đơn vị đo độ dài, chỉ cần học thuộc xuôi và ngược các đơn vị km hm dam m dm cm mm là đổi được. Bây giờ mình lại dạy cho học trò của mình theo cái cách ngày xưa thầy đã dạy.

Mình lại nhớ: Trường Ngũ Thôn Nam Thi của chúng ta chỉ có sáu lớp nhưng lại như một lớp, quý thầy thân mật chan hòa với tất cả học sinh, anh chị lớp “nhất” xuống phụ quý thầy chỉ bài cho lớp “vở lòng”. Nội quy nhà trường cũng khắc khe: bạn nào không thuộc bài hay vi phạm kỷ luật bị phạt bằng cách đeo bảng quì trên bục lớp, nếu vi phạm lần thứ hai quì trước cửa lớp, còn lần thứ ba thì “được dẫn đi” qua các lớp khác hoặc quì dưới cờ. Kỷ luật là rứa nhưng không khí học tập rất tốt và các phong trào văn nghệ cũng thật sôi nổi. Buổi tổng kết cuối năm các anh chị lớp “nhất' diễn kịch có đoạn rất hào hùng “Tôn Sĩ Nghị chạy đâu cho khỏi có anh hùng Nguyễn Huệ đứng đây”. Ngày ấy anh Nguyễn Khả đóng vai Nguyễn Huệ còn anh Bùi Văn Hùng đóng vai Tôn Sĩ Nghị. Các anh hóa trang rất đẹp và đánh kiếm rất giỏi. Còn lớp nào cũng có một, hai tiết mục riêng. Thầy Hiền ngâm thơ và hát bài “Anh đi chiến dịch” làm rung động mấy chục trái tim non dại của lũ học trò trong đó có mình và đến bây giờ các bạn vẫn yêu cầu thầy hát bài “Anh đi chiến dịch” mãi. Riêng thầy Tăng lúc nào cũng hát nhạc buồn đầy tâm trạng …

Mình lại nhớ: Suốt thời gian dài đã qua mình theo mẹ rời quê xuống Xuyên Trà ra Đà Nẵng rồi vô Bảy Hiền. Hòa bình lặp lại, đến đầu năm 1976 mình về quê trong tâm trạng da diết nhớ thương dẫu ngôi nhà của mình và nội không còn nữa. Nhưng còn nhà cậu, nhà dì và những bà con xóm giềng họ đã quay về khi hòa bình lặp lại. Những con đường ngày xưa đã thay đổi! Mình không biết trường đâu chỉ tìm gặp Mỹ Linh và thầy Tăng vào buổi chiều ngày 12 tháng giêng năm đó. Mỹ Linh rủ ở lại và đi xem văn nghệ bên Trà Kiệu, đêm văn nghệ hát những bài ca cách mạng, những bài ca mang nặng tình quê hương càng khiến lòng mình nao nao,bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng … Mấy hôm sau trở vào Sài Gòn và thi vào “Đại học sư phạm” lần thứ hai nhưng vẫn rớt. Ước mơ làm “cô giáo làng” ấy không thành! Rồi thời gian qua đi … qua đi … qua đi. Sáu năm ở Di Linh về lại Bảy Hiền, mình gặp lại thầy, gặp lại bạn vài lần, vài người. Chẳng nhớ thời gian nào Dương Thị Hoa mời họp mặt lần đầu tiên, mình vui mừng không tả xiết. Mười mấy năm qua, mỗi năm một lần gặp nhau vào Ngày nhà giáo Việt Nam cũng đủ làm ấm lại tình quê, tình bạn, tình thầy trò trong nhau. Cũng suốt thời gian từ 1976 ấy mình chưa trở lại Duy Trinh một lần, rồi ngày 11-4-2010 mình về quê dự buổi họp mặt “Trở lại mái trường xưa” sau 45 năm xa trường xa lớp. Thầy bạn gặp nhau mừng vô kể, những đứa bạn xa nhau 45 năm ban đầu ngờ ngợ rồi vỡ òa hạnh phúc ôm nhau tay bắt mặt mừng. Buổi lễ thật long trọng và thiết thực đối với học sinh của trường hiện tại, tình yêu và sự biết ơn của học trò cũ dành cho thầy Long, thầy Hiền, thầy Tăng thật là đáng quý. Những tấm hình lưu lại, những dĩa DVD ghi lại hình ảnh, lời phát biểu, câu thơ, điệu nhạc của bạn của thầy vô cùng cảm động và làm sống lại bao nhiêu kỷ niệm vui buồn thời thơ dại ngày xưa: hình ảnh thầy cầm tay nắn nót từng nét chữ, cùng nhau cắn chung cây cà rem và các thầy đưa chúng em về các nẽo trong súng đạn sau mỗi buổi học, những cô cậu học sinh quần đùi, áo cộc, chân đất đến trường sao mà thân thương thế!

Mình vô cùng biết ơn thầy Hiền , các anh chị và các bạn đã bỏ nhiều tâm huyết cho ngày 11-4-2010 và tờ đặc san cũng như ngày về lại trường xưa vào những ngày Thanh minh sắp đến của năm 2015.

Quý thầy ơi! Các bạn ơi! Tình cảm của mình rất thật. Mình mong những ngày cuối cuộc đời, chúng ta sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Mong các anh chị và các bạn phát huy hơn nữa những chương trình chung tay xây dựng Duy Trinh giàu đẹp, văn minh để thế hệ cháu con vững tin vào chúng ta mà đi lên. Cầu chúc “Tình quê, tình thầy, tình bạn sống mãi trong mỗi chúng ta”.

 4h00 ngày 02-9-2014