*Việt Cường/TNTP-4/HỌC TRÒ CƯỜI/HTC 15/Những tình huống khó đỡ 15*

**\* Những tình huống khó đỡ**

HẾT ĐÒI

Mỗi khi làm bài kiểm tra giấy xong, chúng tôi đứa nào đứa nấy đều sốt ruột. Ai cũng mong cô chấm bài nhanh hơn để còn biết điểm của mình, khỏi phải dự đoán lung tung. Quan trọng là còn biết ai nhiều điểm nhất để bắt khao chè nữa!

Chiều qua chúng tôi mới làm bài kiểm tra Toán xong, hy vọng sáng nay chuyện “điểm rả” sẽ được toại nguyện! Đến tiết Toán, cả lớp nín thở chờ đợi từng bước chân của cô từ văn phòng đi lên. Khi cô giáo bước vào, cả lớp nhốn nháo năn nỉ:

- Cô ơi! Cô trả bài kiểm tra cô nhé?

Cô giáo chậm rãi:

- Ừ, cô sẽ trả ngay bây giờ đây!

Chúng tôi đồng thanh nịnh:

- Cảm ơn cô, cô là tuyệt vời nhất, chúng em thương cô nhất!

Cô cầm xấp bài đưa ra và nói:

- Nhưng trả bài xong các em phải nộp lại ngay cho cô nhé?

Quá mong đợi nên cả lớp rào rào hưởng ứng:

- Dạ!

Chợt bạn lớp trưởng lên tiếng:

- Ơ… thưa cô… sao phải nộp lại ạ?

Im lặng vài giây, ai cũng hồi hộp không hiểu vì sao, cô giáo lại chậm rãi từng lời:

- Thì nộp lại để cô còn chấm điểm chứ, cô đã chấm bài này đâu? Các em vừa làm xong chiều qua, trong khi cô cũng phải chấm bài kiểm tra của nhiều lớp khác nữa mà!

Cả lớp chưng hửng, ai cũng xìu như chiếc bong bóng xì hơi.

Nhưng nhờ vậy tiết học cũng đỡ căng thẳng hơn. Cũng từ đó không ai còn thích đòi thầy cô giáo trả bài kiểm tra sớm nữa...

NHẦM LỚP

Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cái vụ sáng thứ Hai tuần trước. Khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, tôi vẫn ngồi thảnh thơi trong căng tin gần trường. Cũng vì mải đọc nốt cuốn truyện tranh mang đi, mà khi có tiếng trống báo hiệu tôi đã không để ý. Mãi đến khi cô bán hàng ở căng tin hỏi tôi:

- Hết giờ ra chơi rồi không vào học hả cháu?

Sực nhớ ra, tôi mới vắt chân lên cổ mà chạy vào lớp. Khi vừa lao vào phòng học, tôi đã cảm thấy có một cái gì đó rất không bình thường. Chưa kịp nghĩ ngợi, tôi lại thấy có ai đó ngồi vào vị trí của mình. Hình như là học sinh mới? Tôi hất hàm, xẵng giọng:

- Ê, đây là chỗ tớ, học sinh mới vào lớp thì làm ơn đứng ngoài, chờ cô chủ nhiệm xếp chỗ ngồi chứ?

Nói xong, tôi tính gọi hỏi lớp trưởng là ai sắp xếp bạn mới này vào chỗ tôi ngồi? Nhưng… lớp trưởng sao lạ hoắc?! Tôi giật mình nhìn xung quanh thì tất cả học sinh trong lớp cũng đều lạ hoắc! Lúc đó tôi mới nhận ra là do vội quá nên đã chạy nhầm vào lớp bên cạnh! Tiếng cười “ha hả” vang lên, còn tôi chỉ ước được… chui ngay xuống đất để giấu đi nỗi “quê độ” này!

 BẾU