**PHÒNG GD$ĐT HUYỆN BA TRI**

**TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA**

**GV: TRƯƠNG THỊ LIỄU**

**CÂU CHUYỆN: “GIÚP HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ”**

       Kính thưa Ban giám khảo! Kính thưa toàn thể quý thầy cô.

       Tên tôi là: Trương Thị Liễu , Giáo viên Trường THCS Vĩnh Hòa. Đến với hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi hôm nay tôi xin được gửi tới Ban giám khảo, quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng  nhất.

Là một người giáo viên mười chín năm công tác giảng dạy biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Nhưng ấn tượng để lại sâu sắc nhất trong tôi đó là kỷ niệm về một em học trò ở 1 xóm nghèo thuộc xã Phú Ngãi trong lớp do tôi chủ nhiệm. Sau đây tôi xin gửi tới hội thi câu chuyện “ **Giúp học sinh nghèo vượt khó”.** **Khuê Khuy** đến lớp phải qua nhiều con kênh: kênh mươn lộ, kênh lớn. Hôm nào đi học em cũng mặc bộ quần áo trông rất cũ kĩ và rộng thùng thình so với dáng của em và khi đến lớp em chẳng đủ đồ dùng học tập bao giờ. Đồ dùng để đựng sách vở của em là một chiếc vỏ túi đã cũ. Lúc này tôi mới chợt nghĩ ra là mình chưa giành thời gian để tìm hiểu kĩ về hoàn cảnh gia đình em. Vì vậy hết giờ học hôm đó tôi bảo **Khuê Khuy** đưa tôi về nhà.

Tôi không tin nổi ở mắt mình nữa, trước mặt tôi là một cái nhà nhỏ xiêu vẹo, dột nát đi vào nhà phải cúi thấp đầu, xung quanh tường không có vách kín mà tường chỉ được che bằng những tấm lá dừa. Căn nhà chỉ đủ kê một cái giường ọp ẹp, nằm trên giường là bà của **Khuê Khuy** với thân hình gầy gò ốm yếu. Em kể: Bố mẹ em mất sớm, em ở với Ông Bà mà nhà thì nghèo kiếm bữa ăn còn khó thì làm gì đủ điều kiện đi học cô. Ở nhà em thường đi bắt cua, bắt ốc để kiếm tiền lo trang trải việc học. Và em nói: cô ơi con muốn nghỉ học để . Nghe mà tôi ứa nước mắt:  Ở thời buổi này mà vẫn còn có những hoàn cảnh éo le vậy sao? Đến nhà cô bé tôi mới thấu hiểu nỗi buồn khổ của em. Em lắc đầu không nói khi nghe tôi bảo tiếp tục đến lớp… Những ngày sau đó là những ngày tôi day dứt không yên. Tự sâu thẳm trái tim mình tôi thầm cảm phục ý chí và nghị lực phi thường của cô bé. Tôi quyết tâm sẽ tiếp thêm cho em ý chí và nghị lực để vươn lên. Tôi đã mua cho em cái cặp, viết và mượn thư viện cho em một bộ sách giáo khoa để em có đủ đồ dùng học tập. Ngoài thời gian trên lớp, tôi thường nói chuyện, động viên, tiếp sức cho em đến trường… Thấm thoắt  cũng đã được hơn 2 năm, tôi cũng yên tâm bởi ngày ngày vẫn thấy **Khuê Khuy** đến trường đều đặn, học tập tiến bộ rõ rệt. Năm học vừa qua em đạt HSG vòng huyện. Cầm giấy khen và phần thưởng giải khuyến khích trên tay, em chạy đến bên tôi thì thầm: “ Con cảm ơn cô! Cô  đúng là người mẹ thứ hai của con!”. Tôi giơ ngón tay cái làm điệu bộ tỏ ý khích lệ người chiến thắng. Rồi vội vàng quay đi, giấu những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc đang chảy dài. Tôi thầm chúc cho cô học trò nhỏ của tôi sẽ luôn vững vàng tiếp bước, dù trước mắt em chắc chắn sẽ còn bao khó nhọc đang chờ,… Nhưng em cứ yên tâm, lúc nào cô cũng ở cạnh bên em và dõi theo từng bước em đi.

        Kính thưa Ban Giám khảo, thưa các đồng nghiệp, mẩu chuyện nhỏ tôi chia sẻ hôm nay là một kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời  làm công tác chủ nhiệm của tôi. Qua câu chuyện tôi muốn nhắn gửi với các bạn bè đồng nghiệp: Là giáo viên chủ nhiệm lớp, chúng ta cần phải quan tâm đến từng học sinh trong lớp trong suốt cả năm học bằng những việc làm thiết thực, bằng cả tình thương và tấm lòng nhân hậu của người thầy, người cô.

        Kính thưa BGK, Kính thưa hội thi! Câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc. Tôi xin kính chúc BGK dồi dào sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp!

        Xin trân trọng cảm ơn!