**TIỂU CẢNH NHỚ ƠN CÔ**

Dẫn truyện: Tú Quỳnh

Cô giáo chủ nhiệm dạy văn: Thanh Thúy

Học sinh: Kim Thoa, Mỹ Trinh

Giáo viên mầm non: Ngọc Hương

 Quỳnh: Nhân ngày 20/11 Trinh, Thoa đến thăm cô giáo chủ nhiệm năm cấp 3

Thoa: Con chào cô Thúy, Cô có khỏe không cô?

Chị Thúy: Cô khỏe, còn hai đứa, hai đứa có khỏe không?

Trinh: Dạ tụi con khỏe, hôm nay nhân ngày 20/11 tụi con có món quà tặng cô.

Chị Thúy: Các con đến thăm cô là cô vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém.

Thoa: Có gì đâu cô, cô nhận cho tụi con vui.

Chị Thúy: Hai con ngồi chơi, để cô lấy nước.

Quỳnh: Hương cũng đến thăm cô chủ nhiệm

Thoa: Lâu quá không gặp bạn Hương, bạn cũng đến thăm cô hả

Hương: Lâu quá không gặp, hai bạn ngày càng xinh nha.

Chị Thúy lấy nước ra Hương mới đến hả em

Hương: Dạ , hôm nay ngày 20/11 con chúc cô luôn mạnh khỏe, và ngày càng thành công trong công việc, con tặng cô.

Chị Thúy: ngồi xuống uống nước với cô và các bạn nha.

Hương: Dạ

Chị Thúy: Lâu quá không gặp các em, giờ các em thay đổi nhiều quá, đứa nào cũng xinh hẳn ra, cuộc sống của các con thế nào, đâu kể cô nghe.

Trinh: Dạ, ba má em kinh doanh khách sạn, giờ em thay ba má quản lý mấy cái khách sạn. Con của em năm nay 4 tuổi, sáng con gửi ở trường mầm non quốc tế, chiều về có chị giúp việc chăm sóc, con không phải làm gì cô à.

Thoa: Dạ, em thì cũng không phải làm gì cô à, chồng em làm giám đốc, chồng thương em lắm, em muốn mua gì thì mua. Con của em 3 tuồi, học trường mầm non gần nhà bà ngoại. chiều bà ngoại đón về cho ăn, tối con chỉ việc đón con về ngủ thôi. Còn bạn Hương, giờ bạn làm gì?

Hương: Mình dạy mầm non, chăm sóc và giáo dục các em nhỏ

Trinh: Cái gì, giáo viên mầm non hả? GVMN chẳng khác nào cô giúp việc nhà mình. Suốt ngày cứ quét, lau, rồi dọn dẹp. Lại phải cho mấy đức nhóc ăn nữa chứ. Nghĩ thôi đã thấy ớn rồi.

Thoa: GVMN, hèn gì không đủ tiền mua nổi một món quà để tặng cô. Hoa gì mà nhìn nghèo dễ sợ.

Chị Thúy: Trinh, Thoa. Hai em đừng nói nữa. Các em có biết vì sao Hương lại tặng hoa này cho cô không? Vì Bạn biết cô rất thích hoa Tím. Các em xem thường bạn, chẳng khác nào các em đang xem thường cô, vậy các em đến thăm cô còn ý nghĩa gì nữa. Sao các em không nghĩ, nếu không có giáo viên mầm non, ai sẽ là người dạy dỗ cho con các em khi đến tuổi đi học, ai là người yêu thương con các em như con ruột của mình, ai sẽ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho các bé để các bậc phụ huynh yên tâm đi làm. Cô cũng có con nhỏ, chăm sóc có 1 đứa thôi, cũng thấy mệt, đôi lúc còn la, còn đánh. Còn giáo viên mầm non vừa phải dạy dỗ, vừa phải chăm sóc rất nhiều bé, từ sáng sớm đến chiều tối. Nhưng các cô lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng chăm sóc các bé. Bản thân cô rất kính trọng những cô giáo mầm non. Cần phải yêu quý các cô giáo mầm non các em à!

Thoa, Trinh: cúi đầu: Dạ cô cho tụi em xin lỗi.

Chị Thúy: Người cần xin lỗi không phải là cô mà là bạn Hương kìa.

Thoa: Hương, cho tụi mình xin lỗi nha.

Hương: Mình không có buồn hai bạn đâu. Các bạn nói cũng đúng. Dạy mầm non vất vả thật, lương thì không bằng các ngành nghề khác. Nhưng mình rất yêu nghề và mến trẻ. Mình luôn xem những bé học sinh như con của mình vậy. nên mọi vất vả đều tan biến hết. Mình còn cảm thấy rất vui mỗi khi đến lớp. Nếu có ai đó hỏi mình làm nghề gì. Mình luôn tự hào nói: Mình là GVMN. Hôm nay là ngày vui của Cô, chúng ta cùng nhau chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất nha.

Quỳnh: Vâng, không gì có thể sánh bằng công lao vất vả của các cô giáo mầm non, bao nhiêu lức tuổi học trò đi qua nhưng sự “tâm huyết” với nghề của các cô thì còn mãi. Ngoài những giờ làm ở trường, các cô còn “ cần mẫn” tìm tòi những bài học làm người, những câu chuyện lễ giáo, những kỹ năng sống hằng ngày để dạy dỗ các con. Các cô không chỉ hy sinh công sức, thời gian của mình mà còn dành cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những học trò thân yêu. Với lòng “ yêu nghề, mến trẻ” các cô giống như người mẹ thứ hai của trẻ vậy.

Vâng, nghề dạy học là công việc thầm lặng nhưng cũng rất vinh quang. Sự tiến bộ của học trò chính là món quà vô giá dành cho các cô.