**Bài mẫu 2: Trải nghiệm lần đầu đi xe đạp một mình**

Lần đầu tiên em đi xe đạp một mình ra phố là một trải nghiệm khó quên. Đó là vào dịp hè năm ngoái, bố mẹ cho phép em đạp xe ra cửa hàng tạp hóa cách nhà khoảng hai cây số để mua đồ.

Ban đầu em thấy rất hào hứng nhưng cũng hơi lo lắng vì đường có nhiều xe qua lại. Em vừa đi vừa quan sát cẩn thận, luôn đi sát lề đường và không quên đội mũ bảo hiểm. Đến cửa hàng, em mua sữa, bánh mì và vài món mẹ dặn. Khi trở về, dù có hơi mệt nhưng em rất vui vì mình đã tự làm được một việc nhỏ mà trước đây luôn nhờ người lớn.

Từ trải nghiệm đó, em cảm thấy mình trưởng thành hơn và tự tin hơn trong những việc hằng ngày.

**Bài mẫu 3: Trải nghiệm bị điểm kém**

Một lần em bị điểm kém môn Toán là một bài học đáng nhớ. Khi ấy em học lớp 7, vì chủ quan không ôn kỹ bài kiểm tra nên em chỉ được 4 điểm.

Khi nhận bài, em rất buồn và xấu hổ. Em sợ bố mẹ biết sẽ buồn lòng. Nhưng trái với lo lắng của em, mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo: “Con sai thì sửa, đừng nản.” Câu nói ấy khiến em suy nghĩ rất nhiều.

Từ hôm đó, em chăm chỉ học hành hơn. Lần kiểm tra sau, em đã được 9 điểm. Nhờ trải nghiệm ấy, em hiểu rằng thất bại không đáng sợ nếu mình biết cố gắng vươn lên.

**Bài mẫu 4: Trải nghiệm giúp người già qua đường**

Một lần trên đường đi học về, em thấy một bà cụ đang loay hoay định sang đường nhưng xe cộ rất đông. Không suy nghĩ nhiều, em liền bước tới và nói: “Bà ơi để cháu giúp bà!”

Em dắt bà cụ sang đường an toàn, bà cười rất hiền và cảm ơn em rối rít. Dù việc làm rất nhỏ, nhưng em cảm thấy trong lòng rất ấm áp và hạnh phúc.

Từ trải nghiệm đó, em nhận ra rằng giúp đỡ người khác không khó, chỉ cần mình quan tâm và có lòng tốt.

**Bài mẫu 5: Trải nghiệm lần đầu đứng trước lớp phát biểu**

Hồi học lớp 6, em từng rất nhút nhát và ngại nói trước đám đông. Nhưng có một lần, cô giáo yêu cầu em đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. Tim em đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy, nhưng em vẫn cố gắng bước lên bảng.

Ban đầu em nói lí nhí, nhưng nhìn thấy ánh mắt động viên của cô và bạn bè, em dần bình tĩnh lại. Khi kết thúc phần trình bày, cả lớp vỗ tay, em cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm.

Từ trải nghiệm đó, em tự tin hơn mỗi khi phải phát biểu trước đám đông và nhận ra rằng chỉ cần cố gắng vượt qua nỗi sợ, mình sẽ làm được.

**Bài mẫu 6: Trải nghiệm lần đầu nấu ăn cho gia đình**

Một lần mẹ đi công tác vắng nhà, em tình nguyện vào bếp nấu bữa tối cho cả nhà. Dù chỉ là món canh rau và trứng rán đơn giản, nhưng em phải loay hoay một lúc lâu, vừa rửa rau, đập trứng, rồi nêm nếm thật cẩn thận.

Khi bữa ăn dọn lên, bố và em trai khen “ngon lắm”, em thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng. Em còn mang phần ăn để dành cho mẹ và ghi lời nhắn nhỏ: “Món ăn đầu tiên con nấu đó mẹ!”

Trải nghiệm ấy giúp em hiểu thêm về công việc bếp núc và thương mẹ nhiều hơn.

**Bài mẫu 7: Trải nghiệm khi đi lạc ở trung tâm thương mại**

Một lần em cùng bố mẹ đi siêu thị, trong lúc mải mê ngắm đồ chơi, em bị lạc. Quay lại thì không thấy bố mẹ đâu, em bắt đầu thấy lo sợ và nước mắt rưng rưng.

May mắn là em nhớ lời mẹ dặn: “Lạc thì tìm đến chú bảo vệ.” Em đi đến quầy thông tin nhờ giúp đỡ. Chỉ vài phút sau, em được mẹ ôm chầm lấy. Mẹ vừa mắng yêu vừa lau nước mắt cho em.

Dù sợ nhưng nhờ vậy, em học được cách bình tĩnh và ghi nhớ những điều cần thiết khi đi nơi đông người.