|  |
| --- |
| **ĐỀ 46:** **Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu chuyện sau đây:** **BÓNG NẮNG VÀ BÓNG RÂM**Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng chợt râm. Mẹ bảo:*– Nhà ngoại ở cuối con đê.*Trên đê chỉ có mẹ có con. Lúc nắng mẹ kéo tay con:*– Đi nhanh khẻo nắng vỡ đầu ra. Con cố!*Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:*– Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.*Con ngỡ ngàng: *Sao nắng, râm đều phải vội ? Trời vẫn nắng, vẫn râm…*…Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: *Đời lúc nào cũng phải nhanh lên.* |
| **HƯỚNG DẪN** |
| * **Mở bài:**

Cuộc đời con người là một chuỗi những buồn, vui, sướng, khổ, cay, ngọt, bùi, những khó khăn, thử thách và những thuận lợi. Cơ hội thay phiên nhau tới với chúng ta theo sự trôi chảy của dòng thời gian. Làm thế nào để ta có thể đối mặt với chông gai và tận dụng tốt nhất những thuận lợi. Câu chuyện **Bóng nắng bóng râm** là một triết lý rất hay về điều này.* **Thân bài:**

Ý nghĩa câu chuyện: Mượn câu chuyện về chuyến đi thăm ngoại, câu chuyện **bóng nắng và bóng râm** gợi nhiều suy tư, triết lý về thái độ sống, cách sống của con người trên cuộc đời. Người mẹ trong câu chuyện đã ngầm dạy bảo cho con mình về những lối sống tích cực, lúc trời nắng, lúc thời tiết khắc nghiệt, gay gắt, Mẹ bảo con phải nhanh lên cũng tức là bảo người con phải khẩn trương, nhanh chóng vượt mà vượt qua chặng đường đầy mồ hôi, thách thức. Lúc trời râm, lúc thời tiết dễ chịu, mát mẻ, thuận lợi cho việc đi lại của con người mẹ bảo con phải nhanh lên, cũng có nghĩa là đang nhắc nhở người con phải khôn khéo, biết tận dụng cơ hội để đi được xa hơn, nhanh về đích hơn. Như vậy ở cả hai tình huống lúc trời nắng và cả khi lúc trời râm, người mẹ đều thúc giục con phải khẩn trương, phải vội lên để tránh nắng gay gắt hay khẩn trương để tận dụng bóng râm, chỉ có như vậy cái đích ở xa kia mới nhanh chóng được chinh phục. Cuộc đời của chúng ta cũng như thế, con người sống trong đời sống cần có một quan điểm sống tích cực. Biết can trường, dũng cảm và vượt lên chặng đường khó khăn cũng như cần biết giang cánh tay đón nhận và nắm bắt thật tốt những cơ hội đến với mình, đừng bao giờ để bản thân hối hận và sự thờ ơ của mình với cả thời cơ và thách thức.Tại sao sống lúc nào cũng cần phải khẩn trương và nắm bắt cơ hội? Đây là một quan niệm sống hoàn toàn đúng đắn và rất ý nghĩa với mỗi con người. Ai cũng biết, cho dù là người may mắn nhất thế gian, hay là người xui xẻo nhất trần đời thì trong cuộc đời của họ cũng vẫn có những khó khăn, thử thách và cả những cơ hội, thời cơ. Bởi vậy, nếu ai kia vừa thấy khó khăn, gian khổ đã lùi bước, sợ hãi, mệt mỏi, bi quan, thì họ thật nhỏ bé trước nghịch cảnh, dễ dàng bị nghịch cảnh khất phục. Những người như thế thường sống cuộc đời khổ đau, không thể có dược hạnh phúc. Hãy nghĩ đến những con thuyền ngoài khơi xa, dù vững chắc tới mấy vừa gặp phong ba bão táp, người cầm lái đã yếu đuối buông xuôi tay lái thì con thuyền đó liệu có còn tồn tại được giữa biển khơi bao la hay không? Tương tự như vậy, mỗi con người cùng cần có thái độ khẩn trương lên khi cơ hội tới với tầm tay, hãy nắm chặt lấy và biến co hội ấy thành thành công. Cuộc sống là một hành trình. Không có nhiều cơ hội thực sự để chờ đợi. Nếu không nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội thì cả đời sẽ chẳng bao giờ có lấy một phút giây huy hoàng nào. Cuộc đời như vậy quả thực đáng buồn và quá ư nhàm chán. Không nói đâu xa để minh chứng cho điều này, bạn hãy nhìn vào sự phát triển của đất nước Nhật Bản, Nhật Bản vốn nổi tiếng với những vùng đất không mấy màu mỡ, ít khoáng sản, tài nguyên và nhiều thiên tai hoành hành. Nhưng không đầu hàng trước thách thức, người Nhật Bản dùng quyết tâm và sự cần cù, chăm chỉ để vượt qua sự yếu kém nhất thời đó. Không những vậy Chính phủ Nhật Bản cực kỳ khôn khéo khi biết tận dụng vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các sáng chế phát minh của nhân loại và thực tiễn cuộc sống, chính nhờ vậy mà ngày nay Nhật trở thành một trong những trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất thế giới là đất nước tiêu biểu cho sự đi đầu về chất lượng cuộc sống. Hãy sống khẩn trương với mục đích cao cả. Nói như vậy là để mỗi người biết cách sống sao cho cuộc đời thật ý nghĩa, nhưng điều đó không có ý nghĩa là con người ta sống phải vội vàng, nhanh chóng hết cỡ. Cần phải biết rằng, đôi lúc muốn nhanh thì phải chậm. Chậm rãi để suy nghĩ thấu đáo, để thật chắc chắn với quyết định của mình đưa ra, để không phải hối hận về quyết định của mình. Hơn thế nữa việc nắm bắt cơ hội của con người cũng phải thật chính xác và phù hợp, không nên vì để đạt được cơ hội cho bản thân mà ra sức bán mạng hay dùng thủ đoạn chà đạp lên quyền lợi và cuộc đời người khác. Điều đó là ngu ngốc, tàn khốc và thiếu tình người.* **Kết bài:**

 Qua câu chuyện**BÓNG NẮNG và BÓNG RÂM** ta hiểu ra rằng để sống tốt hơn mỗi người cần phải học cách đẩy nhanh tốc độ công việc, vượt qua khó của mình, không nề hà, chậm trễ, lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Đi song song với tinh thần ấy ta cần một bộ óc tỉnh táo và nhanh nhạy để giúp ta nắm bắt thời cơ và tận dụng tốt nhất cơ hội. Chẳng cần tìm kiếm thành công ở đâu xa, chỉ cần luon khẩn trương và nắm bắt cơ hội là bạn sẽ có đủ sức mạnh để chiến thắng nghịch cảnh, chiến thắng cuộc đời và chiến thắng chính bản thân mình. Không ngừng nỗ lực sẽ đưa bạn đến kì tích. |
| **THAM KHẢO** |
|  "Cuộc đời này ngắn lắm, rồi đến lúc ta sẽ trở về với cát bụi. Cuộc phiêu lưu trần thế chỉ là cuộc dạo chơi trên đường về quê trời. Hãy sống cho đáng sống. Đời đáng sống vì thế hãy sống cho đáng đời" (KILLER). Cuộc hành trình dài rộng mà chúng ta đang bước đi chẳng biết bao giờ sẽ phải dừng lại, chẳng biết sẽ phải có bao nhiêu biến cố nữa ập đến và cũng chẳng thể dự đoán được chúng ta sẽ có hạnh phúc trong bao lâu. Tất cả mọi thứ đều đến một cách tự nhiên và [con người](https://vietvanhoctro.com/tag/con-nguoi) cũng cần ngang nhiên để đối mặt với chúng. Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng được sống và cũng đừng thắc mắc tại sao phải vôi vàng thế! Vì cuộc đời cũng giống như câu chuyện " bóng nắng bóng râm " ấy mà thôi. Sống chậm lại những phút giây hối hả, lắng mình lại để [cảm nhận](https://vietvanhoctro.com/tag/cam-nhan) những yêu thương cứ động đậy trong lòng, để hiểu hết câu chuyện ý nghĩa kia. "Con đê dài hun hút như cuộc đời "và mỗi người đều phải bước đi trên con đê của riêng mình. Nhưng tất cả đều bước đi dưới một bầu trời và trời thì khi nắng lúc râm không phụ thuộc vào ý muốn của bất kì ai. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đi qua những bóng nắng, bóng râm ấy để đến cuối con đê, để đi trọn cuộc đời của riêng mình. Tình huống mà câu chuyện đặt ra chính là sự thắc mắc ngây ngô của đứa trẻ: "Sao nắng râm đều phải vội?" và kết lại bằng sự nhẹ nhàng nhưng sâu lắng "đời lúc nào cũng phải nhanh lên!" đã khơi lên cho tâm hồn ta thật nhiều suy nghĩ. “Bóng nắng” tượng trưng cho những trở ngại, khó khăn, thách thức, những hòn đá gồ ghề trên cuộc hành trình dài rộng của đời người, là những lần mà ta cảm thấy mình như gục ngã, kiệt sức và dường như bỏ cuộc. Còn “bóng râm” chính là những thành công thuận lợi, những [cơ hội](https://vietvanhoctro.com/tag/co-hoi) để ta khẳng định bản thân, là đoạn đường bằng phẳng trong cuộc đời mỗi người. Câu chuyện nhẹ nhàng với những hình ảnh ẩn dụ gần gũi và qua đó muốn nhắn nhủ đến chúng ta một thông điệp sống: Cuộc đời giống như một cuộc hành trình, [con đường](https://vietvanhoctro.com/tag/con-duong) mà chúng ta đang đi sẽ có những khó khăn bất ngờ ập đến và không ít những [cơ hội](https://vietvanhoctro.com/tag/co-hoi) ghé thăm. Con người phải trân trọng từng giây sống và nỗ lực sống dù ở bất kì hoàn cảnh nào, mạnh mẽ vươn lên bước qua thất bại, không chần chừ bước qua gian nan và càng không được ngủ quên trong chiến thắng, phải nhanh nhạy để nắm bắt được [cơ hội](https://vietvanhoctro.com/tag/co-hoi) của riêng mình. Sống là không chờ đợi. Phải sống sao để ngày mai khi ta nhìn lại, ngày hôm nay sẽ là ngày ta tự hào không luyến tiếc, cho đến một ngày khi đã đặt chân đến bến đỗ bình yên của đời người, bản thân có thể mỉm cười về những nỗ lực hết mình đã qua, về những cơ hội và thách thức mà ta đã trải nghiệm, đã vượt qua. Một cuộc đời ‎ nghĩa không phải một cái bóng vô hồn, là sống chứ không đơn thuần là tồn tại. Và cuộc sống không bình lặng như mặt nước hồ thu mà nó chính là biển cả với những cơ hội và thách thức nối tiếp nhau, con người phải nhận thức được đâu là thuận lợi để nắm bắt, đâu là thách thức để đối diện và vượt qua. Đừng nên nhìn cuộc sống này từ một phía, nếu chúng ta cứ chìm trong những thất bại đã qua, đợi chờ một phép màu nhiệm xuất hiện thì cuộc đời này sẽ cứ trôi đi trong tẻ nhạt, những cơ hội đáng giá nhưng một khi ta không nhận ra thì nó cũng chỉ như chiếc lá vàng cuốn trôi theo dòng nước. Và đương nhiên, cũng không thể dùng con mắt toàn màu hồng để nhìn nhận mọi thứ, đừng quá đắm mình bởi những hào quang sẵn có, tự mãn với những thành công để rồi lại như chú thỏ để thua một con rùa chậm chạp. “Đời lúc nào cũng phải nhanh lên”, cái “nhanh” ở đây chính là nỗ lực, là nhanh thoát khỏi những kìm kẹp, u buồn, là nhanh nắm bắt những cơ hội trong tầm tay, nhanh để vượt qua và tránh khỏi những thứ vòng vèo, chùng chình trong cuộc sống. “Sao nắng, sao râm đều phải vội?”, sao chúng ta phải sống nhanh lên? Bởi rằng “con người có thể sống vô danh nhưng không được sống vô nghĩa”. Mỗi lần gõ nhịp của kim [đồng hồ](https://vietvanhoctro.com/tag/dong-ho) là một nhịp [thời gian](https://vietvanhoctro.com/tag/thoi-gian) lại trôi đi, cuộc đời ngoài kia đâu có đợi bạn! Và nếu không chờ thì buộc bạn phải chạy theo để không lỡ dở cơ hội của chính mình. Chúng ta phải tận dụng, trân trọng từng giây, từng phút của cuộc đời, tăng cường độ sống, nhiệt huyết sống để làm những điều có ích, có ‎ nghĩa trước khi không còn khả năng làm bất cứ điều gì nữa. Hãy thử nghĩ xem ở thời đại công nghệ 4.0 [hiện nay](https://vietvanhoctro.com/tag/hien-nay), mọi thứ đều đang phát triển chóng mặt, nếu bản thân không sống hết mình, cháy hết mình thì cuối cùng ta cũng chỉ là kẻ trắng tay, chí ít là dở dang nhiều ước vọng, là người thừa của xã hội. |