4 TẤM HÌNH VÀ 1 CÂU CHUYỆN

Đăng 4 tấm hình này, bởi đằng sau nó là một câu chuyện.

Trước hết xin được chú thích: Tấm 1 và 2 là hình ảnh mình nói chuyện với bà con đồng bào vùng cao; còn tấm 3 và 4 là hình ảnh của trường mình.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tuần vừa rồi mình trực tiếp nói chuyện với phụ huynh một trường vùng cao về chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các em học sinh dân tộc thiểu số.

Học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 9 nếu vào học chỗ trường mình sẽ được cấp 2 bằng (1 bằng cấp 3 phổ thông và 1 bằng trung cấp nghề) , ngoài ra các em còn được tặng kèm một thẻ học nghề miễn phí khác. Học xong được nhà trường giới thiệu việc làm, hoặc học lên ĐH.

Điều đáng nói chương trình này đào tạo hoàn toàn miễn phí, riêng học sinh người dân tộc thiểu số còn được ăn ở miễn phí nữa.

Bà con nghe xong phấn khởi lắm, ai cũng muốn con vừa được hưởng chương trình vừa được trải nghiệm ít nhất 3 năm ở thành phố.

Ấy vậy mà sáng nay bạn X gọi điện:

* Thầy ơi!
* Răng đó em?
* Bọn em không được xuống Vinh học nữa!
* Ok, nhưng thầy muốn biết lý do?
* Dạ, em nghe (…) nói trường thầy không có thật!
* Ồ, bên thầy đã có kết hoạch đưa xe lên đón các em xuống tham quan trường trước khi nhận hồ sơ em ạ.
* Nhưng (…) nói “Họ đưa xe chở xuống dưới Vinh để bán sang Trung Quốc!”.
* Em sợ không?
* Cả lớp em ai cũng sợ!

Chao ôi. Vì miếng cơm manh áo mà người ta nỡ lòng táng tận đến thế ư?

Thương các em.

Chỉ một ý nghĩ duy nhất thôi, mình sẽ quay lại!