***Ngữ Văn 7 nâng cao***

**CÁC ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN**

Đề số 27

*Giải thích câu tục ngữ: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"*

**Bài viết**

Ông cha chúng ta từ xưa đến nay vẫn thường căn dặn con cháu phải biết nhớ ơn những người đã hi sinh mồ hôi, xương máu tạo nên đất nước Việt Nam độc lập, tự do như ngày hôm nay. Đó không phải chỉ là những anh bộ đội, các cô gái thanh niên xung phong, mà còn là biết bao con người đã hi sinh công sức xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, tươi đẹp này. Chúng ta - thế hệ con cháu - phải biết nhớ ơn, phát huy những thành quả tốt đẹp đó. Đây cũng chính là lời khuyên mà câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" muốn gửi đến chúng ta.

Được hưởng một nền độc lập, tự do như ngày hôm nay, nhiều bạn học sinh đã quên mất một điều : cuộc sống không tự ban cho chúng ta cái đó, mà nó là thành quả của sự hi sinh xương máu của bao lớp người đi trước. Câu tục ngữ như một lời khuyên đối với chúng ta : "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Trước tiên, nghĩa chính của câu tục ngữ trên là muốn khuyên nhủ chúng ta : khi ăn một trái quả thơm ngon thì ta phải nhớ tới những người đã trồng ra cây đó, làm nên quả ngọt với bao nhiêu vất vả, mồ hôi, công sức. Nhưng ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ lại muốn khuyên chúng ta khi được hưởng một thành quả nào đó thì phải nhớ ơn những người đã tạo nên thành quả. "Ăn quả" ở đây là hình ảnh tượng trưng nói về những người hưởng thành quả, còn "trồng cây" là hình ảnh tượng trưng nói về những người làm ra thành quả cho người hưởng thụ. Nếu ta hiểu cuộc sống no ấm, tốt đẹp ngày hôm nay là thành quả mà ta hưởng thụ thì người làm ra thành quả là ai ? Trước hết, đó là cha mẹ đã có công sinh thành nuôi dưỡng từ khi ta còn bé con đến lúc ta lớn khôn. Bố mẹ luôn là người dõi theo bước chân chúng ta, an ủi, dìu dắt chúng ta để trở thành những con người tốt xây dựng đất nước mai này. Đó là thầy, cô giáo luôn quan tâm, dạy dỗ, uốn nắn ta nên người và trao cho ta ánh sáng trì thức để mai sau chúng ta có thể hiên ngang sánh vai cùng các bạn học sinh trên toàn thế giới. Đó là những anh bộ đội, những cô gái thanh niên xung phong hi sinh tuổi thanh xuân của mình với bao xương máu để xây dựng đất nước độc lập, tự do như ngày hôm nay, để cho chúng ta tung tăng cắp sách tới trường. Đó còn là những nhà khoa học đã hết sức lao động trí óc để tạo nên những của cải, vật chậ't làm nên cuộc sống tốt đẹp mà ngày nay chúng ta được hưởng thụ. Những con người đó dù ở vị trí nào, công việc nào vẫn luôn cố gắng hết mình, phấn đấu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Vậy vì sao "ăn quả" phải "nhớ kẻ trồng cây" ? Vì tất cả những người trồng cây đã không tiếc mồ hôi, công sức, trí tuệ, thậm chí cả máu xương để đem lại cuộc sống, hạnh phúc cho chúng ta. Đã bao giờ ta tự hỏi : Tại sao ta lại có mặt trên đời này ? Đó là công ơn của mẹ ta đã mang nặng đẻ đau ra chúng ta. Giờ phút ta cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc lòng mẹ ngập tràn hạnh phúc. Rồi cha mẹ chăm bẵm, dạy dỗ ta khôn lớn thành người. Sung sướng biết bao khi ta cất tiếng gọi : "cha, mẹ" và bước những bước đi chập chững đầu tiên. Cha mẹ luôn ở bên cạnh ta ngay cả những lúc ta buồn vui, san sẻ giúp chúng ta và nuôi dưỡng những ước mơ của chúng ta. Còn thầy, cô giáo là nhừng người cha, người mẹ thứ hai luôn cặn kẽ chỉ bảo, mở ra cho chúng ta những kho tàng kiến thức lớn của nhân loại, để rồi chắp cánh cho những ước mơ đó bay cao, bay xa hơn nữa. Bên cạnh đó, công ơn của các anh bộ đội, những cô gái thanh niên xung phong cũng rất to lớn. Không có họ, làm sao trẻ em chúng ta được hưởng sự bình yên, hạnh phúc như ngày hôm nay, được cắp sách đến trường, vui đùa bên bạn bè. Rồi những người công nhân, kĩ sư, bác sĩ đã không tiếc mồ hôi, công sức, trí tuệ, lao động để xây dựng cuộc sống. Họ đều là những người dám hi sinh cuộc đời mình để cống hiến cho đất nước. Thứ nữa, ta phải nhớ ơn họ vì đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được lưu truyền qua nhiều thế hệ :

* *Uống nước nhớ nguồn.*
* *Chim có tổ, người có tông.*

Các câu ca dao, tục ngữ trên chính là những lời khuyên mà ông cha chúng ta muốn truyền dạy lại cho con cháu - đó là những nét đẹp về văn hoá của dân tộc chúng ta mà thế hệ con cháu chúng ta dù sống trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn, phát huy.

Hiểu vấn đề như thế, chúng ta phải hành động như thế nào ? Trong cuộc sống, chúng ta phải biết đền ơn, đáp nghĩa. Trong kháng chiến, chúng ta có phong trào Trần Quốc Toản giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ. Phong trào nhanh chóng được lan rộng ra khắp mọi nơi, các bạn nhỏ hằng ngày sau giờ học đều toả ra các lối xóm giúp đỡ những gia đình thương binh liệt sĩ neo đơn các công việc nấu cơm, quét nhà, cho lợn ăn,... Những việc làm đó tuy nhỏ bé nhưng góp phần an ủi rất lớn đối với những gia đình thương binh liệt sĩ. Xã hội vẫn luôn nhớ đến công ơn mà người con, người cha, người chồng của họ đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc. Trong xã hội bây giờ, cuộc sống tuy có đổi khác nhưng Đảng, Nhà nước ta vẫn luôn nhớ đến công ơn của họ bằng cách xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa, có chế độ riêng với những gia đình thương binh liệt sĩ.

Đối với cha mẹ, cũrm có những người con hết lòng thương yêu, kính trọng cha mẹ vì họ hiểu cha mẹ chính là người tạo ra cuộc sống cho họ ngày hôm nay. Đó là những người con hiếu thảo luôn ở bên chăm sóc cha mẹ lúc về già, khi đau ốm. Bên cạnh đó, trong xã hội chúng ta vẫn còn tồn tại những kẻ quên ơn sâu nặng đó. Họ quá coi trọng đồng tiền, chạy theo danh vọng mà quên rằng : ai là người đã sinh ra họ, đã nuôi dưỡng và dạy dỗ họ nên người ? Họ mải mê kiếm tiền, không quan tâm, chăm sóc tới cha mẹ mình. Ỷ vào đồng tiền, họ bỏ mặc cha mẹ trong trại dưỡng lão. Đối với loại người đó, xã hội chúng ta cần phải lên án, phê phán. Qua đó nâng tầm nhận thức của mọi người về đạo lí của dân tộc.

Câu tục ngữ tuy mộc mạc giản dị nhưng đã dạy cho chúng ta những bài học rất quý giá : không có thành quả nào tự dưng mà có, tất cả đều được tạo ra từ sức lao động, từ mồ hôi, xương máu của lớp người đi trước để có được thành quả như ngày hôm nay. Chúng ta, những mầm non tương lai của đất nước hãy chăm chỉ học tập để có thẻ bảo vệ, giữ gìn và phát huy những thành quả mà ông cha đã tạo ra và phải luôn luôn tự nhủ : "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".