**Bài học từ chiếc áo ấm**

Một đêm gió bấc mùa đông 1951, Bác Hồ vẫn làm việc khuya trong ngôi nhà sàn nhỏ ánh sáng lẻ loi. Bác xuất hiện, hỏi tôi đang gác:

- Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không?

- Thưa Bác, vâng ạ!

- Chú không có áo mưa?

Tôi thú nhận:

- Dạ thưa Bác, cháu không có ạ!

Bác nhìn tôi ái ngại:

- Gác đêm, cần áo mưa, không ướt, đỡ lạnh hơn...

Sau một tuần, anh Bảy mang đến 12 chiếc áo dạ chiến lợi phẩm. Bác chăm sóc đồng đội mà chỉ mặc chiếc áo bông cũ. Chúng tôi trân trọng giữ chiếc áo như gìn hơi ấm của Bác, nó là nguồn động viên trong mỗi chặng đường công tác.

**Bài học kinh nghiệm:**

* Bác Hồ tận tâm chăm sóc đồng đội, dành tình yêu thương cho những người chiến sĩ gác đêm dưới mưa. Chiếc áo không chỉ ấm cơ thể mà còn ấm lòng anh chiến sĩ và hàng triệu trái tim Việt.
* Theo bài hát Thuận Nguyễn: “Bác Hồ Người là tình yêu thiết tha nhất. Trong toàn dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương những cụ già xuân về gửi biếu lụa Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi quà cho. Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương.”