**Đề 1:** Bạn nghĩ AI sẽ thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào sau 10 năm nữa? Hãy mô tả một ngày của bạn vào năm 2029.

**Bài làm:***(Tốc độ đọc chậm và lắng đọng)*

Tít tít tít tít, Tít tít tít tít. Từng hồi chuông nối đuôi nhau nhảy ra khỏi chiếc loa gắn tường cũ kĩ rượt đuổi hết từ vách tường bên này lại sang vách tường bên kia, rồi giộng thẳng vào màng nhĩ như muốn thách thức bất kỳ ai có ý từ chối một bình minh ngọt ngào. Tôi mở mắt trong một sớm mùa đông, một vài tia nắng nhẹ tìm đường qua kẽ lá nhìn trộm vào phòng, đôi ba vật dụng bằng kim loại ánh lên vẻ long lanh e thẹn. Căn phòng ngủ nhỏ nhắn với những thứ đồ được sắp xếp trật tự nơi tủ kệ thật khiến con người ta cảm thấy ấm áp khôn cùng. Tôi muốn nằm lại giây phút này thêm nữa nhưng tiếng báo thức kia sẽ chẳng chịu buông tha nếu nó không thấy tôi rời khỏi giường. Chẳng là tôi đã ra lệnh cho nó làm thế. Quản gia của tôi – một trợ lý ảo thông minh – tôi tặng nó một số “mắt thần” đặt ở các góc nhà và nó giúp tôi quản lý tất cả mọi thứ, ừ thì… quản lý cả chính tôi trong những lúc khó làm chủ được mình. Tôi kéo mảnh chăn đang phủ nửa thân mình và bước xuống giường. Chiếc laptop cũ trên bàn làm việc nơi góc phòng bắt đầu khởi động như mọi khi, sẵn sàng cho những hoạt động đầu tiên trong ngày. Chiếc loa cũ kĩ lại vang lên, lần này không còn là tiếng chuông báo thức chói tai mà là một giộng nữ truyền cảm. Một thông báo cho biết tôi có bảy email mới và hai trong số đó là cực kỳ quan trọng phải xem ngay. Tôi tiến lại bàn làm việc, chiếc bàn nhỏ chỉ vỏn vẹn một cái laptop, một sấp tài liệu với một cây viết bấm dỡ ở trên. Tôi ngồi xuống cái ghế xoay, chiếc giường sau lưng đã bắt đầu công tác thu gọn, gối về chổ gối, chăn về chổ chăn, đâu ra đấy. Khẻ đung đưa, tôi nhìn nhanh các tiêu đề email trong vùng thư quan trọng mà quản gia đã lịch thiệp phân loại sẵn. Một email thông báo dự án công nghệ thông minh đang nóng hổi mà sắp tới tôi sẽ đảm nhiệm và một cái nữa từ cấp trên yêu cầu báo cáo tổng kết cho dự án vừa rồi. Việc đọc và trả lời hai cái email đã ngốn của tôi khá nhiều thời gian, tôi sẽ ăn sáng ở công ty. Nghĩ vậy, tôi làm nhanh công tác vệ sinh và trở lại phòng. Bấy giờ mấy chú robot nhỏ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ tôi cần. Một bộ đồ công sở với sơ mi trắng đã là phẳng, chiếc cặp táp với mớ tài liệu mà lúc nãy còn để trên bàn, cùng một đôi vớ màu đen, tất cả được đặt ngay ngắn trên giường. Đặc biệt hôm nay các chú còn chuẩn bị thêm một chiếc áo len để tôi mặc cùng. Phải rồi, cái tiết trời se lạnh giữa đông thật khiến con người ta dễ bệnh. Tôi ngắm mình trong gương, tay xoa xoa làn vải len trước ngực. Đây là chiếc áo len mẹ tôi tặng nhân dịp sinh nhật năm rồi. Tôi rất thích nó, và chúng cũng biết như vậy. Tôi xoa đầu mấy chú để cảm ơn, những chiếc đầu lắc lư ra dấu hiểu được tình cảm của chủ nhân. Tạm biệt các chú, tôi bước ra phía khoảng sân trước nhà. Cánh cửa sau lưng từ từ đóng lại, từng dãi đèn phụt tắt, chiếc lịch vạn niên treo trong gian bếp chậm rãi nhảy số, tôi bắt đầu một ngày mới, ngày mới của năm 2029.

Tôi leo lên chiếc ô tô cá nhân đã đậu sẵn trước sân tự bao giờ. Chiếc ô tô mà bình thường không có việc gì cần nó vẫn yên vị trong ga-ra. Nó có một nước sơn đen tuyền, nom dáng khá thấp. Thoạt nhìn trông giống một chiếc Lamborghini của mười năm trước ngoại trừ thiếu mất một chiếc vô lăng. Cơ mà thời buổi này người ta đâu cần đến một chiếc vô lăng khi mà công nghệ tự lái được chứng minh là an toàn hơn bất kỳ một tài xế tài ba nào. Người dùng chỉ việc ngồi lên, chọn cho mình một điểm đến và việc còn lại là giải trí và chờ đợi, thật quá đơn giản. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và radio đang phát kênh tin tức thời sự tôi yêu thích. Vừa lắng nghe dòng tin, tôi ngắm nhìn khung cảnh thành phố hiện đại qua khung cửa. *Hôm qua ngày 20/01, vào lúc 7h30 tại một điểm giao nhau đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô tự lái. May mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.* Ô tô tự lái đâm nhau? Thật kỳ lạ! Đã vài năm nay tôi không còn nghe bất kỳ một vụ tai nạn giao thông nào. Người ta đã cho xây dựng hẳn một thế giới ảo mô phỏng giống như đúc thế giới thực, mỗi một đồ vật, mỗi một con người, mỗi một chiếc xe đều được tái hiện chính xác tại cùng vị trí, cùng thời điểm trong thế giới ảo kia. Các siêu máy tính mạnh nhất đảm nhiệm công việc tính toán dự báo tương lai đến hàng giờ, cảnh báo tất cả những tai nạn, rủi ro có thể gặp phải. Vụ va chạm kia đáng ra đã phải được biết trước và cảnh báo rất sớm, sao có thể. Phải chăng cả hai xe đã cùng bị mất kết nối, thật khó hiểu. *Theo thống kê của tổ chức dân số thế giới ngày hôm qua cho biết, tỷ lệ người dân thất nghiệp trong độ tuổi lao động cán ngưỡng 30% và không có dấu hiệu giảm. Một con số đáng báo động, tập trung chủ yếu vào đối tượng có trình độ học vấn thấp. Các quốc gia đang đau đầu tìm giải pháp khắc phục vấn đề này.* Chết thật, trước kia nghỉ học còn có thể xin vào các xí nghiệp làm công nhân, thợ hồ, may vá. Giờ đâu đâu cũng thấy toàn là những hệ thống tự động, robot, chẳng còn mấy tổ chức muốn tuyển lao động chân tay thủ công, vừa năng suất thấp, chi phí cao mà rủi ro thì không hề nhỏ. Lại còn vụ đưa kiến thức về trí thông minh nhân tạo vào chương trình giảng dạy ở khối trung học phổ thông. Nhớ lúc trước chỉ sinh viên đại học khối công nghệ thông tin mới phải học những môn này. Không biết tụi nhỏ rồi đây có còn tuổi thơ như ngày nào, hay chỉ toàn là máy móc. Tôi mãi miên man theo dòng sự kiện mà không hay chiếc xe đã dừng được một lúc lâu trước sảnh công ty – Một công ty công nghệ thuộc top đầu thế giới lúc bấy giờ. Tôi bước xuống tiến về phía cửa chính. Như dự định tôi ghé vào căng-tin.

* Chào anh Hùng, anh cũng chưa ăn sáng hã? – Ra là Huy, đồng nghiệp của tôi, kém hơn tôi hai tuổi và làm ở phòng ban kế bên.
* À vâng, vội quá. Một ngày tốt lành chứ! – Tôi nhã nhặn đáp lời.
* Dạ, cám ơn anh. Anh có nghe tin tức sáng nay không. Vụ hai xe tự lái ấy.
* Ừ tôi có nghe trên radio sáng nay, chắc giờ người ta bàn tán ghê lắm nhỉ.
* Em nghĩ phải cả khối cơ quan vào cuộc vụ này chứ chẳng giỡn. Đúng là một tin giật gân. Thôi chào anh, gặp anh sau nhé!

Tôi vẫy tay chào Huy rồi tiến lại gần một máy bán hàng tự động. Huy là một trong những người thích nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo nhất mà thôi từng biết, kiểu gì cậu ta cũng tìm hiểu cho ra lẽ vụ va chạm sáng nay. Tôi nhấn nút trên bảng chọn món và chọn cho mình một chiếc hamburger. Từ trong một khoang nhỏ chiếc hamburger còn vương khói được đẩy ra. Tôi lấy chiếc bánh và đi nhanh cho kịp giờ làm. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, là một thông báo biến động số dư tài khoản. Thật là tiện lợi, giờ đâu đâu cũng có những hệ thống nhận diện người dùng. Chúng liên kết với nhau, chằng chịt và thống nhất. Ai mua gì, ở đâu, giá bao nhiêu những hệ thống này đều ghi lại và cứ thế trừ vào tài khoản người dùng. Tôi không nhớ chiếc ví cuối cùng của mình đã lạc đi đâu và những chiếc ví đắt tiền giờ đây không còn là món phụ kiện được các quý ông, quý bà ưa chuộng. Tôi đã đến phòng ban của mình, nom cũng đã đầy đủ mọi người. Một số trong đó đêm qua OT không về, trong đó có Duy. Tôi nhìn Duy vẽ hơi mệt.

* Nguyên đêm hả anh bạn – Tôi vỗ vai Duy hỏi thăm.
* Đuối quá bạn à! – Duy trả lời tôi trông cái vẽ gượng cười.
* Cố lên nào, sắp qua rồi.

Cả hai nhìn nhau cười rồi tôi tiếp tục tiến về bàn làm việc của mình. Chẳng là sắp đến deadline ra mắt sản phẩm mới nên một số bạn ở lại làm cho kịp tiến độ. Bàn làm việc của tôi đặt cạnh vách tường kính và chiếc máy tính đã bật lên từ hồi nào. Có lẻ nó đã nhận diện được sự có mặt của tôi và bật lên sẵn. Ngồi vào bàn làm việc tôi vẫn còn nghe đâu đó một vài người bàn tán về vụ xe tự lái sáng nay. Qua khung cửa kính tôi ngắm nhìn từng dòng xe xẹc ngang xẹc dọc trên những nẽo đường. Thỉnh thoảng lại có đôi ba tuyến đường tự chuyển mình dời vị trí để đáp ứng nhu cầu phương tiện thay đổi trong ngày. Dứt khỏi những suy nghĩ mông lung tôi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

\*\*\*

6h30 chiều, tôi thu dọn mớ tài liệu trên bàn và chuẩn bị ra về. Ngoài kia những con phố đã lên đèn, từng dòng người hối hả tìm về tổ ấm sau một ngày làm việc tất bật. Có lẻ giờ này mấy chú robot nhỏ đã chuẩn bị xong bửa tối và đợi tôi về. Chiếc “Lamborghini không gắn vô-lăng” đã nằm chờ trước cửa. Tôi hoà vào dòng người, cái dự án công nghệ mới đã làm tôi thấm mệt. Radio cất lên và tôi thiếp đi trong tiếng ballad nhẹ nhàng.

Tít tít tít tít, Tít tít tít tít. Từng hồi chuông nối đuôi nhau nhảy ra khỏi chiếc loa gắn tường cũ kĩ rượt đuổi hết từ vách tường bên này lại sang vách tường bên kia, và rồi giộng thẳng vào màng nhĩ như muốn… à mà khoan, đoạn này quen quá nhỉ. Thôi dậy nhanh còn đi làm. Tôi kéo mảnh chăn đang phủ nửa thân mình và bước xuống giường. Tiến lại gần chiếc bàn làm việc nơi góc phòng, vẫn chiếc laptop cũ với mớ tài liệu, hôm nay còn có thêm đôi ba trang giấy chi chít chữ, là bài luận cho cuộc thi Za Challenge mà tôi phải nộp trưa nay. Cầm bài viết trên tay tôi thầm nghĩ “Mình viết cái quái gì vậy nhỉ?!”. Tôi mơ màng nghĩ về giấc mơ đêm qua, rồi nghĩ thêm một lần nữa, rồi một lần nữa. Thật là một giấc mơ thú vị, các bạn cũng đọc lại lần nữa đi. (-\_^)

**Nguyễn Văn Hùng**