|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI** |  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |
|  |  |

**DIỄN VĂN CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG**

**TẠI LỄ TRAO BẰNG TIẾN SỸ, THẠC SỸ**

 *Thời gian: 8h30 ngày 24/3/2023.*

 *Địa điểm:Hội trường 11/10*

*Trường ĐHSP Hà Nội.*

*Kính thưa:*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, viên chức Nhà trường!*

 *Các tân TS, ThS thân mến!*

Tôi tin rằng, những tấm bằng các bạn nhận hôm nay được kết tinh từ những tri thức tinh túy, từ sự nỗ lực học tập và nghiên cứu, từ sự mở mang trí tuệ và phẩm giá, từ lòng tự trọng, sự liêm chính và đức tính khiêm tốn; đồng thời với nó là sự khát khao chinh phục cái mới, là bệ phóng cho những dự định tốt đẹp trong tương lai.

Xin chúc mừng các Tân Tiến sỹ, Tân Thạc sỹ nhận tấm bằng cao quý và giá trị ngày hôm nay!

Kính thưa quý thầy cô và các bạn,

Kết quả này, ngoài sự nỗ lực của mỗi cá nhân học viên; đó còn là tình cảm, là sức lực và trí tuệ của thầy cô đã dành cho các bạn; đó là sự đồng hành của những người đi trước luôn mong mỏi thế hệ sau tiến xa hơn mình. Tôi bày tỏ sự biết ơn, sự cảm phục đối với quý thầy cô và mong rằng, sự đồng hành này sẽ luôn bền bỉ trong mỗi thầy cô vì các thế hệ tương lai.

Xin chúc mừng thành quả của quý thầy cô!

Tôi biết rằng, trong số các học viên nhận bằng hôm nay, rất nhiều bạn đã vượt qua nghịch cảnh, vượt qua khoảng cách địa lý, vượt qua những thiếu thốn và có cả những mất mát để đạt được mong muốn của mình. Vì rằng, xa gần có đôi khi không đơn thuần là khoảng cách địa lý mà ở chỗ điều gì ta mong muốn và điều gì đang đợi ta và điều gì chúng ta đành phải hi sinh. Tôi rất chia sẻ và khâm phục các bạn.

Học tập, nghiên cứu để làm giàu tri thức, để tạo dựng cách thức làm việc hiệu quả là không có điểm cuối cùng, nhất là trong thời kỳ công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay. Hơn nữa, mỗi chúng ta đều thấm thía rằng, mọi sự tiến bộ, văn minh và phát triển bền vững của một đất nước phải bắt đầu từ giáo dục và bằng con đường phát triển giáo dục. Trong đó, tự học và học tập suốt đời là giải pháp mang tính căn cơ.

Đối với các bạn, điều quan trọng là các bạn đã có một nền tảng; nhưng quan trọng hơn là các bạn lan tỏa nền tảng tốt đẹp đó đến với người học, đến với đồng nghiệp, đến với xã hội bằng việc làm cụ thể, và đó chính là sự thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Đó cũng là hành động thiết thực để chung tay phát triển đất nước thân yêu của chúng ta.

Các bạn đã tạo dựng cho mình một nhãn quan, biết nhìn xa, trông rộng nhưng cũng biết nhìn gần và thấu hiểu với bà con. Bầu trời và mặt đất, khoảng hữu hạn và vô hạn trong ý nghĩ và cả trong tâm hồn, biết mơ về nơi xa và biết nơi ta đứng đây là đồng đất đã nuôi mình khôn lớn… rất gần ta là đồng chua nước mặn, cũng rất gần ta là heo hút bản làng, là những khu trọ chen chúc, chật hẹp của những người công nhân đang muốn tăng ca. Phố thị phồn hoa vẫn chỉ là một phần trong bức tranh chung của đất nước. Đừng để khoảng cách địa lý nới rộng thêm khoảng cách về giàu nghèo, về an sinh xã hội, về dân trí và chính các bạn sẽ góp phần thu hẹp nó lại. Đây là trọng trách của mỗi người.

Tôi mong rằng, các bạn sẽ là những người luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng cái đúng, cái tiến bộ và do đó cần bản lĩnh. Khi biết tôn trọng quyền năng đó thì mới đóng góp vô tư và cảm nhận được hạnh phúc. Hiểu biết hơn để tạo ra sự tăng tốc, chứ không phải tạo ra lực cản.

Văn minh xã hội phải được xây dựng trên nền móng của sự thật, trên các chuẩn mực đúng đắn thì mới bền vững. Hãy làm việc và cống hiến vì sự chân chính, chứ không phải vì sự tâng bốc, khoe khoang. Không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, nhưng hãy bền chí.

Cái tiến bộ thường là cái mới và do đó, chắc chắn sẽ gặp cản trở. Chính vậy, cần có bản lĩnh, cần bền bỉ và kiên trì. Nếu chỉ một mình biết đúng, biết tiến bộ mà đồng nghiệp, người xung quanh chưa nhận thức đầy đủ thì không thể làm gì được. Chính thế cần giải thích, thuyết phục để có sự đồng lòng trong hành động của nhiều người.

Các bạn cũng nhớ rằng, khoan dung có sức mạnh diệu kỳ, có khi nó mạnh hơn cả những kỷ luật khắt khe nhất, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Biết mà làm sai thì đáng trách, không biết mà làm sai thì điều đáng buồn. Lỗi lầm do chưa hiểu biết thì giải thích, chỉ rõ, hướng dẫn để người khác không tái phạm; mức độ nào đó thì tha thứ. Sợ nhất là đóng đinh đời người bằng những lỗi lầm họ đã từng mắc phải; cũng ghê rợn nhất là những người làm giáo dục mà để lòng hằn học, thù hận trỗi dậy trong tâm.

Các bạn sẽ đồng hành để cùng nhau đào tạo ra một thế hệ mới. Những người làm chủ tri thức, những người bản lĩnh, sáng tạo, bao dung, dám dấn thân và làm chủ cuộc đời của họ.

Chúng ta ở trong thời kỳ hội nhập, sự giao lưu quốc tế là tất yếu. Có khi nào các bạn đặt ra câu hỏi cho chính mình, rằng là nếu 100 người nước ngoài đến Việt Nam thì hầu hết là giới làm chủ; còn 1000 người Việt Nam đi ra nước ngoài thì rất nhiều người trong đó là làm thuê với các công việc giản đơn? Không biết các bạn cảm nhận thế nào? Đành rằng, trong lúc nghèo khó thì phải chịu, nhưng chẳng lẽ cứ thế mãi sao?

Có bao giờ các bạn để ý đến một đất nước khô cằn như Ixrael, một đất nước không mấy được thiên nhiên ưu đãi như Nhật Bản, Hàn Quốc mà họ phát triển nhanh đến thế? Và rồi các bạn có nhìn nhận núi rừng của ta bao la, đồng đất rộng lớn, trung du trải dài cùng với cao nguyên bất tận và bao quanh là biển cả tít xa khơi. Tại sao chúng ta không đặt ra một câu hỏi thật đúng mức, thật trách nhiệm, thật nặng lòng với quê hương, đất nước, rằng là giáo dục để mỗi người lớn lên từ đây, làm chủ từ đây, dám thay đổi từ đây và phát triển từ đây?

Những phương thức canh tác xưa nay, những tư duy thủ công trong sản xuất, những cách thức làm việc quan liêu, và cả cách dạy, cách học theo lối thầy đọc trò chép … thời đại ngày nay đòi hỏi phải thay đổi. Chỉ có thế mới hòng tiến bộ.

Rất nhiều vấn đề đặt ra. Quê hương đang kỳ vọng vào các bạn, bà con đang kỳ vọng các bạn, xã hội đang kỳ vọng vào các bạn. Đừng để lòng tin ấy, tình cảm ấy và khát vọng chính đáng ấy bị phũ phàng.

Hầu hết các bạn là nhà giáo và sẽ là nhà giáo. Các bạn sẽ đón nhận tác động đa chiều. Trong đó, không ít những tiếng vọng dội vào tâm tư các bạn; không ít những lo toan sẽ níu kéo bước chân, và không ít nỗi lo về miếng cơm manh áo cho chính mình và con cái sinh ra. Tôi cảm thấy xấu hổ nếu chỉ khuyên các bạn bằng lời sáo rỗng, hãy cố gắng lên, khắc phục đi, vượt qua đi…

Các bạn đã chọn nghề giáo, hãy dành tình yêu quý cao nhất cho nghề mình, và chỉ có bạn mới tự sắp xếp được công việc ưu tiên của mình và làm việc gì nhiều hơn. Ai cũng mong muốn giàu có chính đáng, ít ra không lo toan trong trang trải cuộc sống để dành hết tâm trí cho công việc, nhưng chúng ta vẫn còn không ít khó khăn. Tôi hi vọng rằng, trong khuôn khổ mình có, các bạn sẽ sắp xếp cuộc sống phù hợp với thực tế của mình để có thể làm tốt nhất công việc trong khả năng đó. Chúng ta luôn có niềm tin, mỗi khi xã hội văn minh theo đúng nghĩa của nó, thì sẽ có những cải thiện trong đời sống chúng ta. Vì rằng, một đất nước muốn phát triển bền vững chỉ có thể bằng con đường phát triển giáo dục và người thực hiện thiên chức cao quý đó chính là nhà giáo.

Tất nhiên, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có quyền tự hào về nghề mình. Vì rằng, giáo dục không chỉ tác động đến trẻ ở thời điểm hiện tại mà còn đến cả tương lai của các em. Một đứa trẻ lớn khôn, tiến bộ hơn, lễ phép hơn, trung thực hơn và biết thương yêu cha mẹ, ông bà hơn; trưởng thành trở thành người tử tế, đó là hạnh phúc của chúng ta. Hạnh phúc này không tiền bạc nào mua được.

Các bạn luôn nhớ rằng, công nghệ mãi mãi là công cụ, làm chủ công nghệ, ứng dụng nó trong công việc để giáo dục, phát triển con người là điều phải quan tâm, nhất là hiện nay. Cần biết về AI, về robot về ChatGPT, về các tiện ích và dùng nó một cách hữu ích, chính đáng, và trong giáo dục đừng bao giờ và đừng làm gì để biến con người thành robot; đồng thời phải coi những tiến bộ của công nghệ đó là diễm phúc, đó là xu thế, đừng hoảng loạn và run sợ, mà phải biết dùng nó một cách thông minh và chân chính.

Phải coi việc xã hội luôn kêu ca về giáo dục, phụ huynh luôn phàn nàn về giáo dục, và không bằng lòng với giáo dục như là một đòi hỏi chính đáng thôi thức chúng ta thay đổi, chứ đừng nản lòng. Khi không còn ai kêu ca chúng ta, nghĩa là niềm tin đã nguội lạnh.

Lời cuối, tôi muốn lưu ý các bạn rằng, tấm bằng các bạn nhận hôm nay là cao quý, là giá trị, nhưng bản thân tấm bằng không tiếp tục tạo ra giá trị, tạo nên ý nghĩa, mà chỉ chủ nhân của nó với những gì đã có để hành động mới có thể tạo ra những điều tốt đẹp.

Những gì các bạn có đến nay, không bao giờ đủ cả. Đây chỉ là sự đánh dấu cho một chặng đường tiếp theo; ai đó coi thời gian tới là sự nghỉ ngơi trong đầu óc thì chính người đó sẽ tạo ra khoảng trống trong trong hiểu biết của mình. Mong các bạn luôn nhớ rằng, nghĩ bất cứ điều gì, làm bất cứ điều gì cũng trong sự biết ơn, trong tình yêu thương thì việc làm luôn chân chính.

Chúc các bạn đủ tinh tế, đủ thông minh, đủ ý chí để hành động một cách hiệu quả.

Chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô và tất cả hạnh phúc và thành công.