ĐỀ BÀI

Một học sinh ít chịu suy nghĩ, thường ý lại, dựa dẫm sao chép bài của bạn. Được bạn bè góp ý và giúp đỡ, học sinh đó nhận ra khuyết điếm, quyết tâm sửa chữa.

Em hãy dựa vào nội dung tóm tắt trên, phát triển thành một câu chuyện cụ thể, sinh động.

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG

1. MỞ BÀI

+ Cơn gió như muốn dứt những cây tầm gửi khỏi thân cây sồi già.

+ Ly liên tưởng đến cuộc sống ăn bám của cây và nghĩ đến việc học lười biếng của mình, Ly luôn nhờ cậy vào bạn Quyên.

1. THÂN BÀI
2. Đang làm toán, Ly bị người khác rủ đi xem phim. Ly phải đấu tranh mói giữ mình ở nhà vói bài tập.
3. Ly nhớ tiết học hôm qua, Ly phải lên bảng, Ly không tin vào bản lĩnh của mình. Quyên nhắc bài. Ly bị động nhắc theo mà không hề suy nghĩ. Ly bị cả lớp chọc cưòi, bị điểm xấu vói nước mắt lưng tròng về chỗ ngồi.
4. Ly rất giận mình và giận mọi người.
5. Chiều nay, Ly quyết giải bài toán. Có Quyên đến giúp, Quyên chỉ hướng dẫn

gợi ý và Ly đã tự lực làm được.

1. Mấy bạn trong lóp quyết định sẽ giúp Ly học tập chứ không làm thay để hại

Ly nữa.

c. **KẾT** LUẬN

Ly nhìn cây tầm gửi và tự hứa mình không là loài cây ăn bám ấy nữa.

BÀI LÀM

Một cơn gió vô tình bật tung cánh cửa. Hoàng Ly giật mình, cô bé nhìn ra sân, những chiếc lá tầm gửi mong manh run rẩy cố sức bám chặt vào thân cây sồi già. “Hắn” mọc tự lúc nào đến hôm nay Ly mới nhìn thấy? Đơn giản thôi, bởi có bao giờ Ly ở nhà suốt ngày đâu. Hết đi học, Ly lại đi xem phim, đi trượt patin... Nhưng hôm nay thì khác, Ly đang xem lại những bài toán. Nghĩ mà tức thật, đâu phải Ly không biết gì về toán, bài nào Ly cũng thuộc định nghĩa, công thức nhưng có điều Ly mê chơi lại ít chịu suy nghĩ vận dụng những định nghĩa, công thức vào bài toán cụ thể. Vả lại, bấy lâu nay Ly quen dựa dẫm vào nhỏ Quyên. Nhiều lần Ly quyết định làm bài một mình nhưng rồi ngại khó, sốt ruột, Ly đành trở lại “con đường cũ”.

* Ly oi Ly...

Tiếng nhỏ Thư làm cắt. đứt dòng suy nghĩ của Ly:

* Hôm nay rạp chiếu phim Tìm vàng, tao nghe nói có Diễm Hương đóng nữa, hay lắm.

Nội nghe cái tên cũng phát mê, huống hồ... Ly đứng dậy toan đi nhung chợt nhớ đến bài toán chưa giải xong, Ly nói:

* Thôi mày đi đi, tao đang bận.
* Xời oi, hôm nay bày đặt bận nữa. Đi đại đi, không thôi mai mốt tiếc à nhà.

Ly nhìn xuống bài toán rồi quyết định:

* Không, hôm nay tao bận. Mày đi đi, tao không đi đâu.

Thư đi rồi, tự dưng Ly thấy hơi tiếc tiếc. Nhưng những hình ảnh lúc sáng chợt hiện về. trong ý nghĩ của Ly.

... Một hồi chuông reo bắt đầu tiết học đầu tiên. Ly hồi hộp nhìn lên bảng. Giây phút của tử thần bắt đầu...

* Trần Trung Dũng.

Ly như trút được gánh nặng trên vai.

* Thưa cô, Dũng vắng ,ạ - Tiếng nhỏ Nga lóp trưỏng phá tan niềm hanh phúc của Ly.

Cô nhìn vào sổ điểm:

* Nguyễn Hoàng Ly.

Ly giật thót mình, Ly sợ nhất là phải lên bảng. Ly nặng nề bước ra khỏi chỗ. Tất nhiên Ly thuộc lòng lòng qui tắc. Cô gật đầu và viết một bài toán lên bảng:

* Em thực hiện phép tính cho cô.

Ly nhìn vào bài toán như nhìn vào đám rừng. Ly nghe nhỏ Quyên thì thầm: “Bằng 2”. Ly mạnh dạn trả lòi:

* Thưa cô bằng 2.

Cô mỉm cười rồi ra một bài toán nữa. Nhưng lần này thì đường dây liên lạc bị đứt, nghĩa là cô đứng ngaý chỗ Quyên. Ly nghe loáng thoáng tiếng thằng Quang: “lx!” Ly vờ suy nghĩ rồi yên tâm trả lòi:

* Thưa cô bằng lx.

Cả lóp cười-ồ'lên. Thì ra thằng Quang lừa Ly. Vừá thẹn, vừa giận, vừa tủi thân, nước mắt lưng tròng, Ly bước về chỗ ngồi.

Đến giờ xả hoi, thằng Quang hét tướng lên:

* Thế mà hôm qua “ấy” 10 “cộng” đấy, tụi bây thấy tài chưa?

Nói rồi, nó cười hô hố. Ly biết nó muốn ám chỉ Ly. Ly ngượng chín người chẳng biết làm thế nào, Ly đành ngồi úp mặt xuống bàn mà khóc, khóc vì giận thằng Quang, giận cô, giận cả bản thân mình.

Chiều nay, Ly quyết giải bài toán cho ki được mới thôi. Bao giờ phút trôi qua Ly không để ý đến. Đang loay hoay vói bài toán chọt nghe có tiếng gọi, Ly quay lại... Quyên, Nga cả Quang nữa bưó'c vào, Quang rụt rè:

* Tụi mình đến để xin lỗi bạn chuyện ban sáng...

Quyên nắm tay Ly thủ thỉ:

* Mình xin lỗi Ly, mình ích kỉ quá chỉ biết học cho riêng mình. Đáng lẽ phải giúp Ly hiểu bài, đằng này mình lại làm thay Ly.

Nga nhỏ nhẹ:

* Tụi mình vừa bàn xong, kể từ hôm nay tụi mình sẽ có kế hoạch giúp Ly học tập. Thế nào rồi Ly cũng trở thành vua toán cho mà xem.

Tiếng cười cả bọn giòn tan trong buổi trưa mùa thu. Ly cảm động quá không nói nên lòi...

Một cơn gió vô tình làm bật tung cánh cửa. Ly ngước mắt nhìn ra sân. Những sọi dây tầm gửi run rẩy trong nắng. Phải rồi, Ly không thể nào là cây tầm gửi sống bám vào ngưòi khác như thế mãi được...