**15/ KÍNH THẦY, NHỚ BẠN**

* **LÊ CÔNG DANH**

Đã lâu rồi các em mới được dịp cùng nhau về lại trường xưa, bên nhau ôn lại kỷ niệm xưa, nhớ đến công ơn quý Thầy đã dạy dỗ cho chúng em những bài học hay đầu đời để làm hành trang trong cuộc sống. Vì chiến tranh, nên thầy trò phải tha hương mỗi người một ngả, nhưng trong em lúc nào cũng luôn hướng nhớ về Thầy, về các bạn. Không sao quên những ngày cùng ngồi chung dưới mái trường thân thương, nơi làng quê nghèo yêu dấu đầy ắp những kỷ niệm khó phai, mỗi ngày hai buổi đến trường, thầy trò gắn bó bên nhau dưới mái trường dù bên ngoài đầy bom đạn hiểm nguy.

 Thầy luôn tận tụy giảng dạy cho chúng em những bài học hay đầu đời, mãi mãi Thầy luôn là tấm gương sáng cho chúng em noi theo. Không chỉ dạy học, thầy còn thường kể chuyện cho chúng em nghe, những chuyện kể của Thầy ngày xưa đã hấp dẫn chúng em đến chừng nào, Thầy càng kể càng lôi cuốn chúng em, giúp chúng em càng ngày càng yêu thích mái trường hơn.

Hôm họp mặt, được gặp lại quý Thầy và các bạn, lòng em thật vui nhưng bất chợt cảm thấy buồn vì còn thiếu nhiều các bạn nữa, do hoàn cảnh khác nhau mà không về được hoặc đã mất, ra đi mãi mãi mà chưa một lần gặp lại Thầy và các bạn kể từ ngày xa quê, nhưng dù sao chăng nữa quý Thầy và các bạn ờ đây không bao giờ quên các bạn đâu, vì chúng ta đều cùng quê hương, cùng học chung trường làng và cùng học một thầy cùng có tuổi thơ hạnh phúc.

Mỗi lần được gặp thầy và các bạn là em thấy rất vui , em xin chân thành tri ân công lao của quý Thầy mãi mãi. Luôn trân trọng giữ mãi tình cảm của Thầy và các bạn như món quà vô giá để làm hành trang trong cuộc sống, mong rằng trong chúng ta mỗi người một hoàn cảnh nhưng cùng chung một tấm lòng, luôn nhớ về Thầy, về bạn, về quê hương xứ sở nơi mình từ đó ra đi.