**18/ TRỞ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA**

* BÙI VĂN HÙNG

Bốn lăm năm xa mái trường tiểu học Ngũ thôn Nam Thi, xa thầy, xa bạn lần đầu tiên chúng tôi cùng trở lại mái trường xưa.Thời gian gặm nhấm tuổi thơ, nhưng kỷ niệm vẩn đong đầy ký ức. Dù khó khăn, tôi cũng cố về. Mong về quê, về trường để gặp thầy, gặp bạn để biết ai còn, ai mất.

Trở lại mái trường xưa, trở về tuổi thơ, Thời chúng tôi đi học mặc quần đùi chân đi không dép, không có cặp, không có sách,chỉ ôm vở đến trường. Thời viết lá tre chấm mực. Thời nghèo khó, một bạn mua cây cà rem thì bốn năm bạn xúm lại xin mút một chút, thèm quá muốn cắn nhưng sợ bạn buồn.

Trở lại mái trường xưa - Trở về ngôi trường mà thầy đã dạy chúng tôi học. Thầy tự viết vào vở chúng tôi để dạy học vần. Thầy dạy chúng tôi những câu châm ngôn, những câu ca dao, những bài đức dục, để học làm người. Thầy dạy chúng tôi, những phép tính cộng, trừ, nhân, chia, những bài toán cơ bản…Thầy là người đầu tiên mở cánh cửa tri thức để chúng tôi bước vào đời.

Trở lại mái trường xưa - Trở lại thời chiến tranh ác liệt, khi đạn pháo đã rơi trên đường đến trường, đạn đã lạc vào lớp học. Bao khó khăn, bao nguy hiểm, nhưng Thầy vì học sinh thân yêu, vẫn bám trường, bám lớp. Dù hôm nay, thầy hiệu trưởng Nguyễn Cang, thầy Trần văn Sính, thầy Ngô Nhung đã mất nhưng bóng dáng các thầy vẫn quanh đây. Làm sao tôi quên hình ảnh các thầy khi giảng bài, khi sinh hoạt kể chuyện,văn nghệ, thể thao…

Về đến trường, không còn mương nước thủy lợi chảy qua trước cổng trường, không còn cái bộng ép dầu của ông Kiền. Những người già ngày xưa đã mất, chỉ gặp lại chú Quỳnh, nhà chú vẫn đối diện cổng trường, nhà cửa chung quanh thay đổi rất nhiều.Trường nay khang trang xanh, sạch, đẹp.

Gặp lại thầy Ngô văn Long, người thầy dạy tôi lớp vở lòng.Vẫn nét cao gầy,da trắng,vẫn phong thái và giọng nói ôn tồn đáng kính ngày xưa.Tôi nhớ,Thầy chép vào vở tôi,dạy tôi học chữ ,đánh vần.Thầy cầm tay tôi, dạy tôi tập viết.Tôi còn nhớ như in, ngày đầu tôi đi học,mẹ dẫn tôi đến trường,tôi rụt rè, sợ sệt.thầy dẫn tôi vào chổ ngồi. Khi mẹ về tôi khóc đòi theo, thầy dổ dành hồi lâu tôi mới nín.

Gặp lại thầy Hồ Tăng ,thầy dạy lớp ba ,lớp em gái tôi học .Học xong bậc tiểu học,cũng là lúc trường giải tán, tôi và Đặng Hòa xuống quận học luyện thi vào đệ thất, lúc đó tôi được gần gũi Thầy nhiều hơn,được Thầy quan tâm, động viên giúp đỡ. Khi tôi và Hòa đậu cao vào trường Phan sào Nam, được Thầy và thầy Hiền tặng cho mỗi đứa một cây bút máy và cuốn tự điển nhỏ. Cây viết máy đầu tiên tôi được viết,và cuốn tự điển tôi rất quí theo suốt thời đi học của tôi.

Gặp lại thầy Dương tấn Hiền, người thầy dạy tôi lớp nhất cuối cấp (lớp 5 bây giờ) niên học 1964-1965. Hồi đó thầy rất trẻ,với phong cách đạo mạo,tận tụy và mẫu mực; với tố chất sư phạm bẩm sinh,Thầy dạy rất giỏi, môn nào cũng hay nhất là môn toán . Thầy kể chuyện rất lôi cuốn, với giọng chậm, nhanh, trầm, bổng, bi, tráng, chúng tôi say sưa nghe thầy kề chuyện (có thể nói là mê) hết giờ mà chẳng muốn về . Thầy tập hát ,tập kịch ….Chúng tôi yêu kính Thầy và cố học cho giỏi.

Đứng ở sân trường, Tôi cố nhớ tìm phòng học lớp tôi (lớp nhất niên học 64-65). Tìm hình bóng thầy Cang ,thầy Hiền.trên bục giả ng,trên bàn, trong lớp, Lớp tôi đầu năm thầy Cang dạy và sau đổi thầy Hiền. Vì chiến tranh về, xã tôi là vùng xôi đậu, thường có đánh nhau nên một số bạn cùng lớp trước đã ra đi, Lớp còn ít học sinh khoảng 20 bạn, giữa năm có thêm 2 bạn Tâm và Liên vì học giỏi ở lớp nhì nên được đôn lên học lớp nhất.Tôi cố nhớ lại chỗ ngồi từng bạn, nhớ kỷ niệm vui buồn trong lớp ngoài sân, nhớ những giờ học sôi nổi chúng tôi cố được nhiều điểm tốt.Nhớ cùng nhau nghịch bị thầy phạt tập thể Nhớ Ba Cường và Chính ngồi bàn đầu, lớp đang học có viên đạn lạc gim vào tường gần chổ bạn ngồi. Nhớ Tôi, Hòa, Chương ngồi bàn cuối ,những giờ toán 3 đứa cố gắng làm nhanh để ra chơi hoặc xuống lớp vở lòng phụ thầy dò bài, dạy chử. Nhớ chúng tôi diễn kịch “Nguyễn phi Khanh, Nguyễn Trãi” và vở “Quang Trung đại thắng quân Thanh” Bạn Khả đóng vai Quang Trung, bạn Danh đóng vai Nguyễn phi Khanh, còn tôi 2vở kịch đều đóng tướng Tàu và Tôn sĩ Nghị. Thầy Hiền dàn dựng và tập kịch cho chúng tôi , bạn Tâm khéo tay làm phục trang rất đẹp. Nhớ chúng tôi chia phe đánh giặc giã,cũng lập trận, phá trận,xuống núi cứu nguy như trong sách “Phong thần “ hoặc làm súng bằng cọng chuối, súng bắn bời lời ,bắn nhau và giả chết. Nhớ cùng nhau đá bóng, bắn bi ,chơi u ,đá kiện….

Trờ lại trương mái xưa. Dù hôm nay chúng tôi đầu đã điểm sương, cũng lên chức ông bà nội ngoại. Nhưng dưới bóng dáng các Thầy chúng em vẫn là học trò nhỏ ngày xưa, Được ngồi bên Thầy, bên bạn,trong niềm vui hạnh ngộ, khó diễn hết thành từ nhưng sao nghe hạnh phúc quá.

Trở lại trường mái xưa.Tôi được nghe chị Xuân bí thư đảng ủy xã , thầy Tâm hiệu trưởng nhà trường chia sẻ tình cảm trân trọng và đầy ý nghĩa của ngày họp mặt “Trở lại mái trường xưa. Được ôn lại truyền thống, những tinh hoa, những thành tích mà xã Duy trinh đã và đang có. Xã Duy Trinh sinh ra nhiều người con ưu tú,nhân tài cho đất nước, nhiều tướng lĩnh và nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao. Xã sinh ra bà Đoàn quý Phi là hoàng hậu xứ Đàng Trong, bà chúa tằm tang. Xã sinh ra ông Cửu Diễn, ông tổ ngành dệt Việt nam. Xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xã xứng danh đất học, xã có trường Tân Văn niên học 1938-1939, tiền thân của trường Tiểu học Ngũ thôn Nam Thi, nay là trường Tiểu học xã Duy Trinh. Trường đạt “ chuẩn quốc gia”,đạt cờ thi đua xuất sắc toàn ngành của Bộ giáo dục đào tạo, được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3. Là người con của xã Duy Trinh,là người học trò nhỏ của trường Ngũ thôn Nam Thi tôi yêu và rất tự hào về mãnh đất và ngôi trường nầy.

Được “Trở lại mái trường xưa”. Đó là đóng góp to lớn của các bạn: Chương, Tâm, Hoa, Xuân, Quỳnh Thi, cùng các bạn ở tại thành phố HCM, thực hiện mong ước của Thầy. Đó là chuỗi dài của ngày tháng, các bạn vì quí tình bạn học cũ,yêu kính Thầy. Hằng năm tổ chức họp mặt nhân ngày “Nhà giáo VN”,để tri ân Thầy và có dịp chúng tôi ngồi lại chia sẻ vui buồn đời thường và kỷ niệm thân thương của thời đi học. Cũng chính những lần họp mặt nầy chúng tôi bàn bạc tổ chức ngày “Trở lại mái trường xưa”.Đó là sự hỗ trợ tích cực của các bạn Dư, Sơn, Khả, Phùng Vấn, cùng các bạn tại quê nhà.Cùng sự giúp đỡ của chính quyền, Ban giám hiệu,thầy cô giáo. Cũng như ngày về đông đủ của các bạn khắp nơi. Và nhất là sự hiện diện của quí thầy Ngô văn Long,thầy Dương tấn Hiền,thầy Hồ Tăng .Tất cả đã làm nên ngày “TRỞ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA” đầy tình thương yêu, trang trọng, ý nghĩa và không thể nào quên.

 Lâm Đồng, ngày cuối năm Giáp ngọ