**KHÔNG NÊN QUĂNG RÁC BỪA BÃI**

An là một cậu bé rất l­ười. Đối với An đ­ựợc xem ti vi cả ngày mà có đồ ăn là điều thú vị nhất trên đời. Như­ng An lại hay xả rác bừa bãi ra nhà tiện đâu vứt đó. Có lần ăn chuối xong cậu ném ngay vỏ chuối ra giữa nhà. Bé bi em cậu đang tập đi giẫm phải nên bị ngã. mẹ ở d­ưới bếp hốt hoảng chạy nên

-Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi con không nhớ à. Rác thì phải bỏ đúng nơi quy định chứ

Một lần, khi An đi chơi về lúc gàn đến nhà thì bất ngờ 1 bịch rác to rơi ngay xuống tr­ớc mặt khiến An giật minh. Lúc đó An giận lắm. Cậu nghĩ

-Ai mà mất lịch sự nh­ vậy nhỉ. Quang rác bừa bãi nh­ vậy thật là quá đáng chút xíu nữa là rơi vào mình

Ng­ớc mắt nhìn lên An thấy 1 cậu bé vừa đi vào trong nhà, chắc cậu ta là chủ nhân của bịch rác và hành động vừa rồi. Về đến nhà. An chạy ngay đến kể cho mẹ chuyện vừa gặp trên đ­ưaờng đi

-Mẹ ơi , hỗi nãy tí nữa là con lãnh trọn bịch rác của ai đó ném xuống đ­ờng đó mẹ. Đang đi thì tự nhiên cái gì đen đen rơi xuống làm con giật mình, con nhìn lên thì thấy1 bạn đang đi vào trong nhà chắc bịch rác là của bạn đó, bạn đó thật là mất lịch sự

-Con thấy ch­a nào thói quen xả rác bừa bãi là một tói quen xẫu không văn minh lịch sự lại vừa ảnh h­ởng đến môi tr­ờng sống của chúng ta. Vậy mà nhiều lần mẹ nhắc con mà con có chịu thay đổi đâu. Thế con có nhặt bịch rác bỏ vào thùng rác ven đ­ờng không vậy

Nghe mẹ phân tích An đã hiểu ra. Cậu ấp úng nói với mẹ

-Mẹ ơi! con muốn là 1 ng­ời lịch sự. Từ nay con sẽ bỏ rác đúng nơi quy định mẹ ạ. Bây giờ con xin phép mẹ xuống đ­ường nhặt bịch rác vừa nãy bỏ vào thùng mẹ nhé!

-ừ con đi đi. Mau lên rồi về nhà ăn cơm

-Vâng ạ

Loáng 1 cái An xuống đ­ờng nhặt bỏ rác vào thùng An còn nhặt cả túi bóng bay gần đó. Dù trời nắng nhưng An rất vui vì đã làm 1 việc tốt bảo vệ môi tr­ường sống