Hà Nội, ngày, tháng năm

Kính gửi người mẹ thứ hai của con,

Khi những áng mây mang trong mình sự ưu buồn của mùa đông đang lững lờ trôi trên bầu trời thì cũng là lúc khắp cả nước đang hân hoan dành tới những người truyền đạt con chữ những lời cảm ơn trân trọng nhất.

Thời gian đã thắm thoát trôi đi kể từ ngày cuối cùng con được làm học trò của cô, nhưng con còn tận một đời để làm con của cô.

Để con quay đồng hồ lại, vào ngày mùa thu trong veo ấy, ngày mà có một đứa trẻ lạc lõng giữa sân trường bao la rộng lớn giữa một dòng người. Lúc ấy, bao trùm trong con là sự hoảng sợ tột cùng, có lẽ trong con lúc ấy, con hi vọng mình sẽ vượt qua thật nhanh và chẳng bao giờ muốn nhớ tới nó nữa. Nhưng mà, lúc ấy, cô xuất hiện với bàn tay gầy gò và đôi má đã lấm tấm mồ hôi giữa ngày trời thu mát mẻ với tấm bảng trên tay, con vô thức đi đến đó như một người con lạc lõng đi về với hướng trái tim mình mách bảo. Chưa bao giờ trong cuộc đời con, con nghĩ sẽ sẵn sàng đi về hướng một người lạ như vậy, có lẽ là bởi, con đã thấy cô như một người mẹ thứ hai của con vậy.

Con đã nghĩ mình có thể là một học sinh trầm lặng vì dường như con chẳng có tài năng gì cả, cũng ngại hoạt động đông người. Nhưng chính cô đã tin tưởng giao trọng trách phất cờ cho con, để con có thể làm người dẫn đầu trong vô vàn các hoạt động của lớp với trường. Chính con đã trưởng thành từ những sự kiện như thế, để con không còn là một đứa trẻ nhút nhát và có khả năng đáp ứng cao đối với nhiều công việc khác nhau. Con biết đã có lúc con làm cô thất vọng, chính ánh mắt với những giọt lệ giận giữ nhưng lại tình yêu thương của cô đã khiến con trở thành một người trưởng thành hơn. Cũng chính cô là người mẹ đã bên cạnh con những lúc con khó khăn nhất, ngay cả khi con không còn là học trò của cô.

Hơn tất cả, con muốn gửi tới mẹ một lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn mẹ vì đã đến với con, cảm ơn mẹ vì đã đồng hành cùng con, cảm ơn mẹ.

Con chúc cô sẽ mãi tươi vui và hạnh phúc, không chỉ trong ngày 20/11 mà mãi mãi về sau.

Con và các bạn sẽ mãi yêu cô <3