**15. THE IMPORTANCE OF GOOD MANNERS**

**The outline:**

1. Why they are important.
2. Description of good manners.
3. Examples.
4. Ending (conclusion).

Good manners are important to live happily among people. Without good manners, we are only slightly better than animals.

If we have good manners we will be respected by people who mix with us. Having good manner, however, does not mean that we should behave well only when we are outside our homes. It also means that we should behave well even when we are inside our own homes. Many people behave well outside but in their own homes they are worse than the devil. Such people do not really have good manners.

Having good manners means we should always be good to others. Our speech and habits as well as our behaviour should not hurt the feelings of others or cause them any hardship. We should also not talk ill about others or boast about themselves. We must not laugh at the mistakes of others. Further, if we are angry, we should still try to use words in such a way that others do not fell hurt.

If we can behave in such way, we will have more friends and well-wisher. We will also have less trouble with others. In this way, we can spread better under-standing and goodwill among people. Thus, we can live in a happier life.

**Word-meaning :**

**slightly = a little.**

**A. VOCABUALARY AND WORD ENRICHMENT:**

**Good manners** /mænəz/ (n) = way of behaving towards others = cách xử thế, cách xã giao.

**Slightly** /'slaitli/ (adv) = in a very small degree, not serious at all = hơi hơi, xoàng

Ex: She looked so painful although she was slightly injured.

Cô ta trông có vẻ rất đau đớn mặc dù cô ấy chỉ bị thương xoàng

**To mix with** = to be together socially with = tiếp xúc, sống hòa đồng với

Ex: - She finds it hard to mix at parties

Nàng nhận thấy khó mà hòa mình được trong các buổi tiệc

- In my job I mix with all sorts of people.

Trong nghề của tôi, tôi tiếp xúc với đủ mọi hạng người

**Devil** /ˈdevl/ (n) = mischievous person = người độc ác, tinh quái

**Speech** /spi:tʃ/ (n) = way of speak = kiểu cách ăn nói

**Habit** /´hæbit/ (n) = thing that a person likes to do with judging if it’s good or not = thói quen

**Behaviour** /bɪˈheɪ.vjɚ/ (n) = way of treating others = lối xử sự, cách ăn ở

**To behave** /bɪˈheɪv/= to conduct oneself = cư xử

Ex: He has behaved shamefully toward his wife.

Hắn đã xử sự một cách đáng hổ thẹn đối với vợ mình.

**To hurt s/b’s feeling** = to offend him (her) = xúc phạm, gây phật lòng

Ex: I’m very sorry. I don’t attempt to hurt your feeling.

Tôi rất ân hận. Tôi không cố ý làm phật lòng cô đâu

**Hardship** /ˈhɑːd.ʃɪp/ (n) = difficulty = nỗi khó khăn, nhọc nhằn.

**To talk ill about s/b** = to find fault with s/b = nói xấu ai, bớt lông tìm vết, bới móc chuyện của ai.

**To boast /bəʊst/** = to talk about one’s achievements with too much pride = huênh hoang, khoác lác

Ex: She’s always boasting about her children’s success at school.

Lúc nào bà ta cũng huênh hoang về thành tích của con cái bà ta ở trường.

**To laugh at s/b** = to mock, to ridicule s/b = chế nhạo , nhạo báng ai

Ex: - It’s incourteous to laugh at somebody’s mistake. Nhạo báng lỗi lầm của ai là điều khiếm nhã

- Don’t laugh at others if you don’t want to be laughed at. Cười người hôm trước hôm sau người cười

**Well-wisher** (n) = person who wishes well to others = người mong điều tốt cho người khác

**Good will** (n) = friendly, cooparative and helpful feeling = thiện chí

**TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁCH XỬ THẾ**

**Dàn bài:**

1. Vì sao phép xử thế lại quan trọng
2. Mô tả về phép xử thế
3. Những ví dụ
4. Kết luận

Phép xử thế rất hệ trọng để được sống trong hạnh phúc với những người chung quanh. Không biết cách xử thế chúng ta chỉ hơn được loài vật chút thôi.

Nếu chúng ta biết cách xử thế chúng ta sẽ được những người tiếp xúc với mình nể trọng. Tuy nhiên biết cách xử thế không có nghĩa là chúng ta chỉ cần nên cư xử khéo ở ngoài khung cảnh gia đình mà thôi. Nó còn có nghĩa là chúng ta cần phải xử sự cho đúng phép ngay ở trong nhà của mình nữa. Nhiều người ra đường thì xử sự tế nhị nhưng lúc ở nhà thì họ lại tệ bạc hơn quỉ sứ. Hạng người như thế chưa thực sự là người biết cách xử thế.

Biết cách xử thế tức là lúc nào ta cũng cần xử sự tốt đẹp với những người khác. Cách ăn nói cùng những thói quen của chúng ta cũng như tư cách của chúng ta không nên làm phật lòng người khác hoặc gây khó khăn cho họ. Chúng ta cũng không nên nói xấu người khác hoặc huênh hoang, khoác lác về chính mình. Chúng ta cũng không được nhạo báng lỗi lầm của người khác. Hơn nữa, nếu như chúng ta có nóng giận, chúng ta cũng nên cố tìm lời lẽ sao ch người khác khỏi cảm thấy họ bị xúc phạm.

Nếu chúng ta có thể ăn ở được như vậy, chúng ta sẽ có thêm được bạn bè và những người mong muốn điều hay cho mình. Chúng ta cũng sẽ bớt đi được muộn phiền đối với người khác. Bằng cách này, chúng ta có thể truyền bá thêm được lòng hiểu biết và thiện chí giữa những người chung sống với mình. Như vậy, chúng ta mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn.