**Mẫu viết đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc về việc lớp em tổ chức thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn**

**Mẫu 1:**  
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ - ngày 27 tháng 7, hôm nay cô giáo chủ nhiệm đưa lớp chúng em đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình bà Lan. Bà Lan là mẹ của 2 anh hùng liệt sĩ, 2 chú ấy đã hi sinh trong một trận đánh giặc, bây giờ nhà bà Lan chỉ còn lại một mình bà và chị Cúc con gái út của bà, tuy nhiên chị cũng bị bệnh do ảnh hưởng bởi chiến tranh. Đến thăm căn nhà lá nhỏ bên mép sông của bà Lan mà các bạn lớp em không kìm được cảm xúc. Sau buổi thăm hỏi và nghe bà kể chuyện về 2 người con trai đã hi sinh em cảm thấy rất tự hào vì là người Việt Nam. Em cũng rất biết ơn những anh hùng đã hi sinh bảo vệ đất nước, giữ gìn hòa bình cho dân tộc. Em xin hứa sẽ học tập thật chăm chỉ để sau này lớn lên trở thành một người có ích cho xã hội, giúp đỡ đất nước phát triển để không phụ công ơn, sự hi sinh thầm lặng mà to lớn của các thế hệ đi trước.

**Mẫu 2:**  
Vừa qua, lớp em đã tổ chức một buổi thăm hỏi và tặng quà cho một gia đình liệt sĩ neo đơn nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7. Đó là gia đình bác Lưu – vợ của một người lính đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Bác sống một mình trong căn nhà nhỏ đơn sơ, tuổi đã cao nhưng vẫn rất hiền hậu và vui vẻ khi đón chúng em. Khi nghe bác kể về những kỷ niệm với người chồng đã khuất, ai trong lớp cũng lặng người xúc động. Em cảm thấy biết ơn vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Buổi thăm hỏi không chỉ là dịp để chúng em bày tỏ lòng tri ân, mà còn là bài học quý giá về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy để các thế hệ học sinh luôn biết trân trọng quá khứ và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

**Mẫu 3:**

Chuyến thăm gia đình liệt sĩ neo đơn của lớp em là một trải nghiệm sâu sắc và đầy cảm xúc. Cả lớp đã đến nhà bác Minh – một người mẹ liệt sĩ sống một mình ở cuối làng. Bác tuy già yếu nhưng vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu. Khi chúng em tặng bác món quà nhỏ và lắng nghe bác kể chuyện về người con trai duy nhất – người đã hi sinh khi mới 20 tuổi – em không kìm được nước mắt. Câu chuyện của bác khiến em nhận ra rằng, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không chỉ là sự mất mát cá nhân, mà còn là nỗi đau kéo dài suốt đời với những người thân yêu còn ở lại. Em cảm thấy thật tự hào khi được sinh ra trong thời bình, càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Buổi thăm hỏi ấy đã để lại trong em nhiều suy nghĩ và nhắc nhở em phải sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

**Mẫu 4:**

Nhân ngày 27/7, lớp em đã đến thăm gia đình cụ Tư – vợ của một liệt sĩ hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cụ đã gần 90 tuổi, sống một mình, sức khỏe yếu nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Chúng em đã quét dọn nhà cửa, trò chuyện và tặng quà cho cụ. Cụ xúc động rưng rưng nước mắt khi nhận lấy tấm thiệp do lớp tự tay viết. Em chợt hiểu rằng, với những người như cụ, điều quý giá không chỉ là vật chất mà là sự quan tâm, sẻ chia và lòng biết ơn từ thế hệ trẻ. Buổi thăm hỏi không chỉ giúp chúng em hiểu thêm về lịch sử mà còn dạy chúng em cách sống nhân ái, nghĩa tình. Em hy vọng rằng những hành động nhỏ bé này sẽ góp phần sưởi ấm trái tim những người mẹ, người vợ liệt sĩ đang sống cô đơn, và để lại trong họ niềm vui, niềm an ủi trong cuộc sống thường ngày.

**Mẫu 5:**  
Một ngày hè nắng nhẹ, lớp em tổ chức đến thăm bác Hòa – mẹ của một liệt sĩ đã hi sinh ở biên giới phía Bắc. Bác sống một mình trong căn nhà nhỏ giữa cánh đồng, không chồng con bên cạnh. Khi nghe cô giáo giới thiệu về bác, ai trong lớp cũng dâng trào cảm xúc. Chúng em cùng nhau trò chuyện, dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa cơm nhỏ mời bác cùng ăn. Bác kể lại những ngày tháng gian khổ khi con trai ra trận, rồi nhận tin dữ mà lòng quặn đau. Dù vậy, bác không trách móc gì mà luôn tự hào về người con đã ngã xuống vì tổ quốc. Em khâm phục tinh thần lạc quan và lòng yêu nước của bác. Buổi thăm hỏi là một kỷ niệm đẹp, nhắc nhở em phải biết sống chan hòa, biết ơn và cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước.