**Hãy kể một việc tốt mà em từng làm**

Hôm Chủ nhật vừa rồi, trên đường đi học vẽ về, em đã làm được một việc tốt. Lúc đó, trời nắng chang chang, em đang đạp xe chậm rãi thì thấy một bác lớn tuổi đang loay hoay bên chiếc xe đạp bị xịt lốp ngay bên vệ đường.

Bác ấy có vẻ rất vất vả, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nhăn nheo. Nhìn bác khổ sở như vậy, em liền dừng xe lại và hỏi: "Thưa bác, xe bác bị sao vậy ạ? Cháu có giúp gì được không ạ?"

Bác ấy nhìn em, giọng buồn rầu nói: "Ôi cháu ơi, bác đang chở mấy bao xi măng này về nhà thì tự nhiên bị xịt lốp mất rồi. Bác già rồi, không biết làm sao bây giờ."

Nghe bác nói vậy, em liền nghĩ ngay đến bố em. Bố em rất giỏi sửa xe đạp. Em mạnh dạn nói với bác: "Bác ơi, để cháu gọi điện thoại cho bố cháu ra giúp bác nhé! Nhà cháu ở gần đây thôi ạ."

Bác ấy nghe vậy thì mừng lắm, vội gật đầu cảm ơn em rối rít. Em liền lấy điện thoại ra gọi cho bố. Lúc đầu, bố em hơi ngạc nhiên nhưng khi nghe em kể chuyện, bố đã đồng ý ra giúp bác ngay.

Trong lúc chờ bố đến, em đứng bên cạnh bác, trò chuyện với bác cho bác đỡ buồn. Bác kể cho em nghe về công việc xây dựng của bác và những khó khăn mà bác gặp phải. Em lắng nghe bác nói một cách chăm chú.

Một lúc sau thì bố em cũng đến. Bố em nhanh chóng kiểm tra chiếc xe đạp và tìm ra chỗ bị thủng lốp. Bố em lấy đồ nghề ra và thoăn thoắt vá lại lốp xe cho bác. Em đứng bên cạnh phụ bố giữ đồ và quan sát bố làm.

Chỉ một lát sau, chiếc xe đạp của bác đã được vá xong. Bác ấy mừng rỡ lắm, liên tục cảm ơn bố con em. Bác còn muốn cho bố con em tiền nhưng bố em không nhận. Bố em bảo giúp đỡ người khác là việc nên làm mà không cần nhận lại gì cả.

Nhìn bác vui vẻ dắt chiếc xe đạp đi, em cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Em rất vui vì mình đã giúp được một người gặp khó khăn. Đó là một việc tốt nhỏ thôi, nhưng em nghĩ nó đã mang lại niềm vui cho bác ấy và cả cho em nữa. Em tự nhủ sẽ cố gắng làm thêm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ những người xung quanh mình.