**Kể lại một trận thi đấu kéo co mẫu 5**

Cuối tuần rồi, em được bố đưa đi xem một trận đấu thể thao tại nhà văn hóa huyện. Đó là trận đấu kéo co giữa hai đội mà cơ quan của bố em là một trong hai đội đó. Đây cũng là lần đầu tiên em được đến nhà văn hóa huyện. Bên trong có một nhà thi đấu trong nhà rất rộng, các ghế ngồi dành cho khán giả rất nhiều, được xếp thành những hàng dài, hàng sau cao hơn hàng trước. Dưới sân đấu, 2 đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Đội cơ quan bố em mặc đồng phục màu trắng, đội bên kia mặc đồng phục màu xanh. Mỗi đội gồm 10 người, trận đấu được phân thắng bại nhờ 1 sợi dây thừng to và giữa hai đội là một vạch sơn trắng. Đội nào bị kéo qua vạch sơn đó sẽ bị thua. Khi tiếng còi trọng tài cất lên, cả hai đội đều ra sức kéo sợi dây thừng về phía mình. Tất cả thành viên hai đội đều hừng hực quyết tâm. Trận đấu chỉ mới diễn ra vài phút mà mồ hôi ai cũng nhễ nhại cả. Có lúc thì sợi dây nghiêng qua bên đội này, có lúc phần thắng lại có vẻ nghiêng về đội kia. Tuy nhiên thế trận vẫn giằng co chưa phân thắng bại. Khi đội này bị kéo nhích lên một chút thì lại cố gắng bám trụ để lùi mạnh về sau, kéo đội kia lên. Trên khán đài, tiếng reo vò cũng rất mạnh. Thậm chí nhiều người còn tràn xuống sân đấu để cổ động. Cơ quan bố em đều có mặt để ủng hộ cho đội nhà. Mọi người reo hò rất lớn để cổ vũ tinh thần cho đội thi đấu. Ai cũng hào hứng và mong cho đội bóng của mình chiến thắng. Cuối cùng, đội bên kia có vẻ đuối sức và bị đội của cơ quan bố em kéo mạnh về trước, chân đã bước qua vạch đích nên đã bị thua. Mọi người reo hò mạnh và tưng bừng vì thắng cuộc. Tất cả đều vui sướng hân hoan. Em cũng rất vui vì đội của bố em đã giành chiến thắng. Đó là một trận đấu kéo co rất căng thẳng và kịch tích, lại rất sôi động. Em rất thích xem những trận đấu như thế này. Trận đấu đã để lại rất nhiều cảm xúc trong em.