***Thiên nhiên là người bạn tốt của con người. Con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên. Em hãy chứng minh điều đó.***

**BÀI LÀM**

Loài người chúng ta, từ thời ăn lông ở lỗ đến xã hội văn minh ngày nay, lúc nào trong được sự che chở của mái nhà thiên nhiên mà sống vui, sống khỏe và phát triển không ngừng. Cho nên nói đến thiên nhiên ta cảm thấy nó rất gần gũi thân thương, bởi “thiên nhiên là người bạn tốt của con người. Còn người cần yêu mến và bảo vệ liên nhiên”

Chân lí ấy đã được khẳng định hùng hồn qua thực tế cuộc sống của con người chúng ta.

Trước hết, chúng ta cần, tìm hiểu thiên nhiên là gì ? Thiên nhiên là tất cả những gì ở bên ngoài con người, xung quanh con người, không do bàn tay của con người làm nên. Thiên nhiên còn là bầu trời, là rừng, là biển, là sông, là suối, là cây cỏ, chim muông... Tất cả những thứ đó luôn luôn ở bên cạnh con người để bảo vệ và giúp ích ho con người.

Từ bao đời nay, thiên nhiên là nguồn sống vô tận của con người: cơm, gạo, thịt, cá, cây trái, nhà để ở, nước để uống, quần áo để mặc, khí trời để thở... đều do thiên hiên cung cấp. Con người càng lúc càng văn minh, càng tiến bộ đã tự mình tạo nên hiều sản phẩm. Muốn làm được những điều ấy, con người rất cần sự giúp đỡ của thiên nhiên, từ đó ta lại càng thấy sự ích lợi của thiên nhiên nhiều hơn. Xưa kia con người cần mặt trời chỉ để sưởi ấm và chiếu sáng nay con người cần mặt trời để làm nguồn năng lượng quan trọng trong sản xuất và đời sống. Rừng xanh giờ đây không chỉ là nguồn lâm sản dồi dào với những cây gỗ quý, những cây thuốc chữa bệnh mà còn là nguồn điều hòa lũ lụt, là lá phổi khổng lồ để cho con người hít thở. Những dòng thác gầm réo, những con suối trong mát, những dòng sông cuồn cuộn chảy không chỉ là một bức tranh phong cảnh mà còn là con đường giao lưu, nguồn thủy sản, hơn thế nó còn là nguồn cung cấp diện năng khổng lồ.

Hơn nữa, thiên nhiên còn rất cần trong đời sống tinh thần của con người. Sau những ngày tháng làm việc vất vả cực nhọc trong phòng làm việc, trong nhà máy, ở trong thành phố chật hẹp đầy bụi khói, con người đến với thiên nhiên sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái, sẽ giúp con người tái tạo lại sức khỏe, niềm vui sống và nhiệt tình lao động. Đôi khi được nhìn ngắm mấu xanh của lá, nghe tiếng suối róc rách bên rừng, vui đùa trên bãi biển cũng đã khiến cho tâm hồn con người lấy được sự thư thái và thanh thản. Nhìn đóa hoa nở, ngắm cảnh chân trời, con người cũng có thể cảm nhận một niềm vui lớn quên hết những phiền muộn ưu tư. Chính thiên nhiên đã làm cho tâm hồn con người trở nên cao rộng mênh mông như trời như biển.

Vẻ đẹp của thiên nhiên còn đem đến cho con người khát vọng suy nghĩ về cái đẹp và sáng tạo nên cái đẹp cho mình. Cái đẹp của một cảnh bình minh, một cảnh hoàng hôn... làm xao xuyến bao nghệ sĩ để tạo nên thơ, ca, nhạc, họa. Nhà khoa học từ thiên nhiên mà rút ra những qui luật của sự sống, đế từ đó mà sáng tạo hên những công trình phục vụ cho cuộc sống con người. Thiên nhiên quả là nguồn sáng tạo của thơ ca nghệ thuật, là nguồn nghiên cứu phát minh của khoa học kĩ thuật.

Thiên nhiên có ích như thế, cần thiết với con người là thế. Cho nên từ xưa, con người đã yêu mến và bảo vệ thiên nhiên như người bạn quý. Văn chương nghệ thuật bao giờ cũng trân trọng yêu quý thiên nhiên. Các nhà hội họa, nhà văn, nhà thơ, các nhạc sĩ đều dành cho thiên nhiên một tình cảm đặc biệt... Những bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ đã nâng giá trị vốn có của thiên nhiên tâng lên một bậc. Đọc thơ của các thi sĩ, ta càng thấy thiên nhiên muôn màu, muôn vẻ. Nguyễn Trãi thì:

*Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc*

*Thuyền chở yên hà nặng vạy then*

Còn Nguyễn Du lại là:

*Long lanh đáy nước in trời*

*Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.*

Đọc thơ Hồ Chí Minh ta lại thấy thiên nhiên thực sự là con người, là bạn đồng tâm, đồng chí từ ánh trăng qua cửa sổ phòng giam hay núi rừng Việt Bắc, đến bóng cây cổ thụ, nhành hoa, tiếng suối giữa rừng đêm.

*Tiếng suối trong như tiếng hát xa*

*Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa*

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, của nền công nghiệp hiện đại, con người sống nhiều trong các đô thị lại càng thấy thiên nhiên cần thiết và gần gũi. Một chậu hoa ngoài hiên, một nhánh trầu leo tường, chậu mai tứ quý... cũng giúp cho người thành phố đỡ được nỗi thiếu vắng thiên nhiên. Đối với mỗi người dân thành thị được đến thảo cầm viên, những hoa viên, công viên. . . trong những ngày nghỉ, trong những buổi sáng sớm, buổi chiều tối là điều vô cùng thích thú. Nếu không có các thứ ấy, con người thành phố không những sẽ trở nên khô cằn về tình cảm mà nó còn có nguy cơ thiếu cả không khí để thở nữa. Cho nên ở các nước phát triển, nhu cầu du lịch để dược trở về với thiên nhiên rộng lớn và trong lành ngày càng là một nhu cầu bức bách.

Chính hiểu được sự ích lợi và cần thiết của thiên nhiên, mọi người đã lên tiếng kêu gọi, cành báo phải bảo vệ thiền nhiên như bảo vệ lá phổi của mình. Hiện nay Nhà nước đã có những đạo luật nghiêm cấm việc săn bắt nhiều giống chim và thú quý.

Nhiều quốc gia đã bảo vệ được những khu rừng nguyên sinh. Việc trồng rừng được đặt ra ở nhiều nơi cùng với việc khai thác rừng một cách đúng mức. Con người đã có rất nhiều cố gắng nhằm ngăn chặn sự ô nhiễm môi trường tự nhiên. Những công việc đã làm được tuy rất to lớn nhưng chưa đủ trước tốc độ thiên nhiên bị phá hủy hiện nay. Thiên nhiên đòi hỏi được bảo vệ mạnh mẽ và có hiệư quả hơn.

Mỗi chúng ta ai cũng hiểu được sự cần thiết của thiên nhiên trong cuộc sông của con ngứời, thì phải có ý thức bảo vệ, giữ gìn thiên nhiên như một người bạn quý. Cho nên hơn lúc nào hết, chúng ta hãy thực hiện cấp bách nhiệm vụ “Hãy bảo vệ thiên nhiên” để tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên. '