**8/ THẦY TÔI**

* **Nguyễn Thị Tân**

Mặc dù tôi không học chung trường cùng các anh chị, các bạn, chỉ biết về trường Ngũ Thôn qua lời kể của thầy và các bạn, nhưng chúng ta may mắn được học chung một thầy, đó là thầy Dương Tấn Hiền. Qua đây với tấm lòng chân thành, tôi muốn viết lên những tình cảm của một người học trò nhỏ luôn nhớ về Thầy.

Tôi luôn nhớ về những kỷ niệm êm đềm gắn bó với ngôi trường thân thương của tôi. Lúc trước tôi học trường tiểu học Xuyên Châu – Duy Xuyên – Quảng Nam, sân trường tôi dù không rộng nhưng rợp màu đỏ của hoa phượng khi hè về; Hay khi mùa mưa đến, trường cũng nhiều con sâu đo mà tôi vẫn sợ khi bị các bạn nam khác nhác. Khi ấy tôi được học thầy lớp nhất A, niên khóa 1966-1967. Trong suốt đời học sinh tôi đã học qua rất nhiều thầy cô, nhưng Thầy để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc hơn cả, và may mắn hơn cho đến tận bây giờ, sau gần 50 năm tôi vẫn có cơ hội được gặp Thầy, trò chuyện cùng Thầy.

Ngồi viết những dòng này, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ lại hiện về trong tôi, tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Thầy, dáng thầy cao cao, đôi mắt thầy sáng và ấm áp. Thầy đã đem tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ của mình để dạy dỗ chúng tôi nên người, và nhờ thầy luyện thi đệ thất mà cả lớp chúng tôi được đậu vào trường trung học Phan Sào Nam. Tôi cũng nhớ vào mỗi cuối tuần, thầy hay kể cho chúng tôi nghe chuyện “Đảng cướp bàn tay máu” với chất giọng đầy lôi cuốn, hấp dẫn làm cho chúng tôi đứa nào cũng say mê. Dạo đó, mặc dù tôi không tham gia vào đội văn nghệ của lớp, nhưng khi đưa đội văn nghệ đi thi với các trường khác, Thầy và thầy Cang đều chở tôi đi cùng, nhưng tiếc rằng bây giờ thầy Cang đã trở thành người thiên cổ. Những khi thầy bận, thầy đều nhờ thầy Tăng dạy cho chúng tôi, cũng nhờ thế mà chúng tôi được có cơ hội thưởng thức tài đàn hát của thầy Tăng mà đến giờ tôi vẫn rất thích.

Rồi chiến tranh Tết Mậu Thân (1968) xảy ra, thầy trò đều chạy loạn mất liên lạc nhau. Các bạn tham gia Cách mạng lúc trở về người còn, người mất. Một thời gian sau tôi vô tình được gặp lại Thầy, cứ như một giấc mơ, lúc ấy tôi vui mừng lắm. Nhưng vì cuộc sống, một lần nữa thầy trò lại mỗi người mỗi nơi. Tôi nhớ vào một buổi chiều nọ, chúng tôi gồm bốn người: tôi, Dương Thị Hoa, Hoàng Thị Xuân và Văn Thanh Tùng rủ nhau đi thăm thầy, tình cảm thầy trò bạn bè lại thắm thiết, cởi mở như ngày nào; Và cũng từ buổi đó, nhờ Thầy là sợi dây liên kết, tôi được hân hạnh tham gia ngày 20/11 tổ chức hàng năm cùng các anh chị và các bạn trường Ngũ Thôn.

Tôi xin cám ơn Thầy rất nhiều, vì với tôi thầy không chỉ là một người thầy, Thầy còn là một người cha, một người anh mà tôi luôn kính trọng. Thầy luôn lắng nghe, cho tôi những lời khuyên hữu ích những khi tôi cần, dạy tôi rằng sống trên cuộc đời này không gì là hoàn mỹ. Và bây giờ mỗi khi ngồi nghe Thầy kể chuyện về trường lớp, về những kỷ niệm xa xưa, tôi lại cảm thấy mình thanh thản, gạt bỏ được bao nhiêu gánh nặng của cuộc sống để được trở về, đắm mình trong thời vô tư, vô lo ấy.

Đã gần 10 năm từ khi Thầy dũng cảm vượt qua cơn bạo bệnh, tuy bây giờ Thầy có ốm hơn nhưng sức khỏe Thầy vẫn tốt. Không chỉ riêng tôi mà các anh chị, các bạn luôn cầu mong cho thầy sống thật lâu, có thật nhiều sức khỏe để vui sống cùng con cháu, và đàn học trò nhỏ ngày nào nay đã lên chức ông bà.

Tân Bình, ngày 28/10/2014