**BÀI 1: TẢ NGƯỜI THỢ XÂY**

**Mở bài:**  
Buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, những người thợ xây đã bắt đầu công việc của mình. Trong số đó, bác Hùng - một người thợ xây lành nghề, làm việc chăm chỉ và tận tụy với nghề.

**Thân bài:**  
Bác Hùng khoảng 50 tuổi, nước da sạm nắng, bàn tay chai sần vì nhiều năm làm việc vất vả. Bác mặc bộ quần áo lao động màu xanh, chiếc mũ bảo hộ lúc nào cũng đội trên đầu.  
Từng động tác của bác nhanh nhẹn, dứt khoát. Bác trộn hồ, xúc vữa, đặt từng viên gạch ngay ngắn, rồi dùng bay miết vữa cẩn thận. Dưới ánh nắng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bác, nhưng bác vẫn hăng say làm việc. Thỉnh thoảng, bác hướng dẫn các thợ trẻ, giọng nói trầm ấm, đầy kinh nghiệm.

**Kết bài:**  
Nhìn bác làm việc, em càng thêm khâm phục những người thợ xây. Nhờ có họ, những ngôi nhà cao tầng, những cây cầu vững chắc mới mọc lên, làm đẹp cho quê hương.

**BÀI 2: TẢ CÔ GIÁO ĐANG GIẢNG BÀI**

**Mở bài:**  
Trong những ngày đi học, em thích nhất là được ngắm nhìn cô Lan - giáo viên chủ nhiệm của em, tận tụy giảng bài trên bục giảng.

**Thân bài:**  
Cô Lan khoảng 30 tuổi, dáng người thanh mảnh, mái tóc dài luôn được buộc gọn gàng. Mỗi ngày đến lớp, cô đều mặc áo dài thướt tha, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi.  
Giờ học bắt đầu, cô cầm viên phấn trắng, viết lên bảng những dòng chữ ngay ngắn. Giọng cô ấm áp, truyền cảm, giúp bài giảng trở nên sinh động hơn. Khi có học sinh chưa hiểu bài, cô kiên nhẫn giảng lại. Đôi mắt cô ánh lên niềm vui mỗi khi chúng em trả lời đúng câu hỏi.

**Kết bài:**  
Cô Lan không chỉ dạy chữ, dạy kiến thức mà còn dạy chúng em những bài học làm người. Nhờ có cô, em thêm yêu mái trường và quyết tâm học tập thật tốt.

**BÀI 3: TẢ NGƯỜI BÁN HÀNG**

**Mở bài:**  
Sáng sớm, khu chợ đã nhộn nhịp tiếng nói cười. Trong đó, mẹ em - một người bán hàng rau củ, vẫn luôn bận rộn với công việc quen thuộc.

**Thân bài:**  
Mẹ em năm nay ngoài 40 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Mẹ đội chiếc nón lá quen thuộc, mặc áo bà ba giản dị.  
Trước mặt mẹ là những rổ rau xanh tươi, những bó hành lá thơm nồng. Mẹ thoăn thoắt cân rau, tính tiền cho khách. Khi có khách hỏi giá, mẹ niềm nở trả lời, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Nhờ sự thật thà và nhiệt tình của mẹ, khách hàng ai cũng yêu quý.

**Kết bài:**  
Nhìn mẹ làm việc vất vả, em càng thương mẹ nhiều hơn. Em tự nhủ sẽ học thật giỏi để sau này giúp đỡ mẹ nhiều hơn.

**BÀI 4: TẢ NGƯỜI NÔNG DÂN**

**Mở bài:**  
Trưa hè nắng gắt, trên cánh đồng lúa chín vàng, bác Tư - một người nông dân, vẫn miệt mài làm việc.

**Thân bài:**  
Bác Tư năm nay gần 60 tuổi, nước da rám nắng, đôi tay rắn rỏi. Bộ quần áo nâu bạc màu vì nắng mưa.  
Dưới cái nắng chói chang, bác Tư vẫn thoăn thoắt gặt lúa, bó thành từng bó rồi vác lên vai. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng bác không nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc. Bác bảo: "Lúa chín rồi, phải tranh thủ gặt kẻo mưa bão về."

**Kết bài:**  
Nhìn bác Tư vất vả ngoài đồng, em càng khâm phục những người nông dân. Họ là những người làm ra hạt gạo, mang đến bữa cơm ngon cho mọi nhà.

**BÀI 5: TẢ NGƯỜI THỢ CẮT TÓC**

**Mở bài:**  
Chiều nào đi học về, em cũng thấy bác Hòa - người thợ cắt tóc trong xóm - đang cắt tóc cho khách hàng dưới gốc cây bàng.

**Thân bài:**  
Bác Hòa đã ngoài 50 tuổi, dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn. Bác mặc áo sơ mi giản dị, tay cầm kéo, tỉ mỉ tỉa từng đường nét.  
Mỗi khi có khách, bác niềm nở chào đón, hỏi han kiểu tóc mong muốn. Bác dùng tông đơ cắt gọn gàng, đôi tay thoăn thoắt như một nghệ sĩ. Khách nào cũng hài lòng khi ra về.

**Kết bài:**  
Nhìn bác Hòa làm việc, em thấy nghề cắt tóc thật thú vị. Nhờ bác, ai cũng có mái tóc gọn gàng, đẹp đẽ hơn.

**BÀI 6: TẢ NGƯỜI THỢ CƠ KHÍ**

**Mở bài:**  
Tiếng búa gõ cạch cạch vang lên từ xưởng cơ khí của chú Nam – một người thợ lành nghề trong làng.

**Thân bài:**  
Chú Nam khoảng 45 tuổi, nước da ngăm đen, cơ bắp săn chắc. Chú mặc bộ đồ bảo hộ lao động, đôi tay dính đầy dầu mỡ.  
Chú hàn những thanh sắt sáng loáng, đôi mắt tập trung cao độ. Mỗi khi có khách mang đồ đến sửa, chú cẩn thận kiểm tra rồi nhanh chóng khắc phục sự cố. Bàn tay chú như có phép màu, biến những thanh kim loại thành những sản phẩm hữu ích.

**Kết bài:**  
Nhìn chú Nam làm việc, em càng trân trọng nghề cơ khí. Nhờ những người thợ như chú, cuộc sống trở nên tiện nghi hơn.

**BÀI 7: TẢ BÁC SĨ ĐANG LÀM VIỆC**

**Mở bài:**  
Trong bệnh viện, hình ảnh bác sĩ Hạnh tận tụy khám bệnh cho bệnh nhân khiến em vô cùng kính trọng.

**Thân bài:**  
Bác sĩ Hạnh khoảng 40 tuổi, mặc áo blouse trắng, gương mặt phúc hậu. Đôi mắt bác ánh lên sự ân cần, bàn tay khéo léo khi thăm khám cho từng bệnh nhân.  
Bác kiên nhẫn lắng nghe, hỏi han triệu chứng rồi kê đơn thuốc. Dù bệnh nhân đông, bác vẫn nhẹ nhàng, tận tình hướng dẫn từng người.

**Kết bài:**  
Nhờ có bác sĩ như bác Hạnh, nhiều bệnh nhân được chữa khỏi. Em ước mơ sau này cũng trở thành bác sĩ để giúp đỡ mọi người.

**BÀI 8: TẢ CHÚ CÔNG NHÂN MÔI TRƯỜNG**

**Mở bài:**  
Mỗi tối, trên đường phố, chú Dũng - người công nhân môi trường - lại lặng lẽ quét rác, làm sạch những con đường.

**Thân bài:**  
Chú Dũng khoảng 50 tuổi, dáng người cao lớn, mặc bộ đồng phục màu cam phản quang. Đôi tay thoăn thoắt cầm chổi quét từng đống rác.  
Dù trời lạnh hay nóng, chú vẫn làm việc miệt mài. Thỉnh thoảng, chú mỉm cười khi có người chào hỏi. Nhờ chú, đường phố luôn sạch đẹp.

**Kết bài:**  
Công việc của chú Dũng thầm lặng nhưng rất ý nghĩa. Em mong mọi người luôn ý thức giữ gìn vệ sinh để giúp công việc của chú đỡ vất vả hơn.

**BÀI 9: TẢ NGƯỜI THỢ MAY**

**Mở bài:**  
Mỗi lần đến tiệm may gần nhà, em đều thấy cô Hồng - người thợ may - miệt mài làm việc.

**Thân bài:**  
Cô Hồng khoảng 35 tuổi, mái tóc búi cao gọn gàng. Cô mặc bộ đồ giản dị, ngồi bên chiếc máy may quen thuộc.  
Đôi tay cô nhanh nhẹn đo vải, cắt từng đường thẳng tắp rồi tỉ mỉ may từng mũi kim. Những bộ quần áo cô may đều đẹp và vừa vặn. Khách hàng ai cũng khen cô khéo tay.

**Kết bài:**  
Nhờ những người thợ may như cô Hồng, chúng ta có những bộ quần áo đẹp. Em rất thích nghề may và mong có ngày được học nghề này.

**BÀI 10: TẢ CHÚ LÁI XE**

**Mở bài:**  
Mỗi ngày đến trường, em đều gặp chú Bình - người lái xe buýt tận tụy, luôn chở khách an toàn.

**Thân bài:**  
Chú Bình khoảng 45 tuổi, dáng người rắn rỏi, mặc đồng phục gọn gàng. Đôi tay chú cầm vô lăng vững chãi, mắt luôn quan sát đường đi.  
Dù đường phố đông đúc, chú lái xe rất cẩn thận. Khi khách lên xe, chú niềm nở chào hỏi. Đến bến, chú nhắc khách xuống xe an toàn.

**Kết bài:**  
Nhờ những người lái xe như chú Bình, hành trình đi lại của mọi người trở nên thuận tiện hơn. Em rất quý trọng công việc này.