Học viện Phụ nữ Việt Nam

 **Chi đoàn K1CTXH A**

 **BÀI DỰ THI: VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TÔI**

|  |  |
| --- | --- |
| Bài dự thi số 04 | Mã tác giả : HL |

***Mẹ - Thiên thần bên con***

 Mẹ, từ thiêng liêng nhất mà mỗi người được cất lên trong cuộc đời mình, cất lên không ngần ngại, không gian dối, chứa chan tình cảm. Thật may mắn cho bản thân tôi vì đến bây giờ tôi vẫn được cất lên từ thiêng liêng ấy, vẫn được sống trong vòng tay bao bọc, che chở của mẹ - thiên thần của cuộc đời tôi.

 Bước ra khỏi vòng tay cha mẹ để bắt đầu học đại học, hằng ngày con tiếp xúc với nhiều người hơn, không phải chỉ là gia đình nhỏ của mình nữa mà là lớp, là đội, là trường, là xã hội. Nhiều người nói tính nết con khó chịu. Con thường không kiềm chế được cảm xúc của mình, khi con cáu con sẽ quát to, khi con quý một người bạn con sẽ thiên vị hơn, khi con không thích một người con không nói chuyện với họ, khi con thích một ai đó con sẽ làm những thứ ngu ngốc. Con rất nóng tính, vì thế con hay nói những điều làm người khác phật ý. Con dễ bị những yếu tố bên ngoài tác động, chỉ một tác động nhỏ cũng làm con phải suy nghĩ, con còn là đứa dễ rơi nước mắt. Con cũng lười lắm, lười dọn phòng, lười suy nghĩ, lười bày tỏ cảm xúc và lười yêu thương. Mẹ từng bảo con: “Không biết mày giống ai mà lười chảy thây”, nhưng mẹ lại luôn nhắc nhở con mọi việc. Cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận những thói xấu của con.

 Cuộc sống còn quá nhiều cạm bẫy, những khó khăn con phải một mình đương đầu, con thấy mệt mỏi, nhớ nhà và muốn buông xuôi. Khi có quá nhiều việc con cần làm, con thấy áp lực và sợ hãi kết quả. Có những lúc mâu thuẫn với bạn bè, cãi nhau với đứa cùng phòng, con thấy tức giận. Cuối kì áp lực bài vở, điểm số, đề cương, con thấy mất phương hướng và thất vọng về bản thân. Thế nhưng, tối hôm ấy mẹ lại gọi điện, như một phép màu mẹ bảo con: “Tuần này có về không con? Cố gắng làm mọi thứ tốt nhé” rồi mẹ cúp máy. Con rơi nước mắt, mẹ đúng như thiên thần luôn bên con, mẹ hiểu mọi cảm xúc của con, những áp lực con đang phải chịu, và mẹ an ủi dù rằng con không nói với mẹ. Cảm ơn mẹ vì luôn có mặt đúng lúc bên con.

 Những tuần con được về nhà, nhìn thấy mẹ đang đợi con ở cổng bến xe, con mỉm cười vì lại có mẹ bên cạnh. Cả nhà đợi con về ăn cơm, ngồi vào mâm con thấy món mà con nói với mẹ khi con gọi điện, và con biết mẹ vẫn nhớ những gì con đã nói với mẹ từ trước đó. Ngồi bên cạnh mẹ, con hay kể mẹ nghe những chuyện ở lớp, chuyện bạn bè, chuyện về hôm qua con hoạt động tình nguyện, chuyện về những nơi con đi qua, … những câu chuyện mà bạn con bảo là chuyện vớ vẩn. Vậy mà, mẹ vẫn vừa làm vừa nghe con nói, mẹ kiên nhẫn nghe con kể mọi chuyện con đã trải qua, mẹ còn nhớ cả tên những người bạn của con dù chẳng bao giờ mẹ gặp. Có lần mẹ hỏi con: “Thế H nó có đi tình nguyện cùng không?”. Con cảm ơn mẹ vì luôn luôn lắng nghe con.

 Mang thai con 9 tháng mười ngày, sinh ra con rồi nuôi con lớn khôn, mọi ốm đau, vấp ngã, hạnh phúc… của con thì cũng đều là đau đớn, vui buồn của mẹ. Cảm ơn mẹ vì cho đến hôm nay mẹ vẫn bên con, dõi theo từng bước của con, che chở cho con nhiều như thế. Cô gái 21 tuổi, một số người bạn của cô đã có gia đình riêng, đã biết tự lo cho cuộc sống của bản thân, thế nhưng, con – cô gái 21 ấy đến bây giờ vẫn phụ thuộc vào mẹ quá nhiều. Nhiều khi mẹ bảo: “Lấy chồng đi rồi chồng lo cho, tôi chán lo cho cô lắm rồi”. Thế nhưng, ánh mắt mẹ buồn hơn khi nhắc đến những chàng trai bên con, mẹ đã từng thở dài khi con nói về một người bạn nào đấy lấy chồng hay mẹ đã im lặng khi con bảo con bận không về nhà tuần này. Cảm ơn mẹ vì cho đến giờ vẫn còn những cảm xúc ấy, vẫn muốn bên con, che chở cho đứa con gái còn quá nhiều thiếu sót như con.

 Con biết, đây không phải là tất cả những gì mẹ dành cho con, những hi sinh của mẹ cho con không thể dùng từ nào mà diễn tả được. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Có một điều con chưa bao giờ đủ can đảm nói với mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ”. Cảm ơn mẹ - mẹ của con – thiên thần của con.