**16/ NHỚ MỘT NGÔI TRƯỜNG**

* **DƯƠNG THỊ HOA**

Năm mươi năm xa mái trường yêu quý

Nay trở về tìm lại những dấu xưa

Tôi bổng thấy tim mình như thắt lại

Bởi trường xưa đã khóa chặt cổng rồi

Tôi xin mượn mấy câu thơ trên đây để tiếc nhớ một ngôi trường, đó là trường Ngũ Thôn – Nam Thi. Vì bây giờ cuộc sống của làng quê tôi đã khá giả hơn khang trang hơn nên cũng xây được nhiều ngôi trường mới đẹp hơn trường Ngũ Thôn – Nam Thi.

Thế nhưng trong ký ức của tôi trường Ngũ Thôn – Nam Thi là một ngôi trường rất đẹp và đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, vì chính nơi đây tôi và các bạn đã được các thầy giáo tuổi mới ngoài đôi mươi mà tâm huyết với nghề dạy học đã dìu dắt dạy bảo chúng tôi từng bài toán khó, những dòng thơ hay hoặc kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện hay, dài bất tận … Đó là thầy Nguyễn Cang, thầy Dương Tấn Hiền, thầy Trần Tấn Sính, thầy Hồ Tăng, thầy Ngô Nhung … Ngoài giờ học các thầy còn dạy hát, dạy múa, dạy đánh vũ cầu hoặc chúng tôi chia phe nhau nhảy dây, đánh nẽ, búng thun …

Chúng tôi hồn nhiên vô tư ngày hai buổi cắp sách đến trường, cùng học cùng vui bên thầy bên bạn như những người thân trong gia đình nhưng sự hồn nhiên vô tư đó bị cướp đi mất bởi chiến tranh ác liệt tràn về, làng quê tôi bị bom cày đạn xới, cửa nhà tan nát, bạn bè tôi kẻ mất cha người mất mẹ, như anh Lê vấn, anh Võ Hoàng Chương, anh Phạm Phú Tâm ...v.v...

Kể từ đó chúng tôi không còn tung tăng cắp sách đến trường nữa mà phải rời bỏ làng quê thân thương, xa mái trường yêu dấu, xa thầy xa bạn. Bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu những kỷ niệm của một thời tuổi nhỏ để theo gia đình tha phương lánh nạn, có bạn được tiếp tục học ở Đà Nẵng hoặc Hội An, có bạn phải nghỉ học đi tìm kế sinh nhai đến tận Sài Gòn.

Riêng tôi sau mùa hè năm 1966 may mắn gặp lại thầy Dương Tấn Hiền, thầy khuyên tôi đi học tiếp và tôi được vào học lớp nhất trường tiểu học Xuyên Châu. Xin cảm ơn thầy Hiền đã động viên em đi học trở lại dù chỉ học được một năm, nhưng sự quan tâm của thầy mới là quý giá mà em mãi khắc ghi tâm.

Những mất mát thiếu thốn của tuổi thơ ở một làng quê nghèo khó là hành trang cho tôi và các bạn trang lứa học trường Ngũ Thôn – Nam Thi vững bước trong cuộc sống sau này.

Năm 1995 tôi và em Hoàng Thị Xuân cùng một số bạn nữ khác như: Mỹ, Ngọc, Pháp quyết tâm thành lập nhóm cựu học sinh Nam Thi và in thiệp đi tìm nhà từng bạn để mời cùng nhau tham gia nhóm. Lúc đầu gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự động viên của thầy Hiền, và sự hưởng ứng của thầy Sính, thầy Tăng, cuối cùng chúng tôi cũng tập hợp được các anh chị lại đông đủ. Hằng năm cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam (ngày 20/11) tôi có dịp gặp thầy gặp bạn để kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống, và ôn lại những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường làng.

Dù ở đâu hay làm gì tôi vẫn luôn nhớ về ngôi trường xưa, nhớ thầy, nhớ bạn và luôn mong được gặp lại hàng năm.