BÀI THUYẾT TRÌNH: **TUYÊN TRUYỀN GIẢM NHU CẦU SỬ DỤNG SỪNG TÊ GIÁC VÀ BẢO VỆ TÊ GIÁC**

Kể từ ngày có mặt trên hành tinh này, loài người đã mang đến sự thống trị thật sự đáng nể với biết bao sự khám phá, chinh phục và sáng tạo vượt bậc. Chúng tôi – hệ sinh thái đang tồn tại trong thế giới này vẫn luôn thầm ngưỡng mộ cái tài ấy của loài người và mỗi cá thể chúng tôi từ khi sinh ra đều thấm nhuần cách nghĩ rằng người là vua của muôn loài. Nhưng rồi một ngày kia, khi thảm thực vật đang dần vơi đi, hệ sinh thái bị lủng đoạn, mất cân bằng, nhiều loài lao đao trong sự tồn tại thoi thóp – trong đó có cả loài tê giác chúng tôi, và tôi chợt nhận ra một điều: vua người – đấng tái sinh cũng đồng thời là đấng huỷ diệt tàn bạo, khủng khiếp nhất.

***Cảnh 1***: *Tê giác mẹ và tê giác cha bị truy bắt, Tê giác con được bảo vệ, thoát khỏi nạn săn bắt của lâm tặc.*

Thần chết đã gõ cửa đến tận nơi chúng tôi sống, gia đình chúng tôi tan tác, tôi bị đánh bật ra khỏi vành đai an toàn của sự bảo vệ và tình yêu thương? Ai sẽ giúp tôi lớn lên, trưởng thành và vùng vẫy giữa thế giới rộng lớn này? Thế ra loài người khác chúng tôi nhiều đến thế ư? Họ không sống bầy đàn, họ không có gia đình, không có huyết thống sao? Là vua của muôn loài tức phải tàn nhẫn, lạnh lùng, không có tình cảm? Lúc đó, tôi bắt đầu hoài nghi về vị trí độc tôn “vua của muôn loài” mà chúng tôi đã suy tôn cho loài người. Câu hỏi này tôi vẫn mang theo trên hành trình đi tìm và giải cứu cho cha mẹ tôi.

***Cảnh 2***: *Tê giác con đi tìm và giải cứu cho cha mẹ, bị mắc bẫy, bị thương và được 1 cậu bé cứu giúp*

* *Tê giác con ngạc nhiên về sự cứu giúp của cậu bé.*

Trong thế giới bí ẩn của rừng sâu, chúng tôi đã gặp những điều bất ngờ và khó lí giải. Mới đó thôi, loài người đã tìm mọi cách săn lùng và giết hại chúng tôi, thì giờ đây họ lại ra tay cứu tôi thoát chết. Cậu bé nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe và đầy đau xót, đó không phải là những tia lửa hằn lên những vệt máu khát thèm độc ác trong đôi mắt của những kẻ đã bắt cha mẹ tôi.

Các cuộc thoại: (...)

Không phải là chúa tể của muôn loài nhưng trong thế giới tự nhiên này, loài tê giác chúng tôi hầu như không sợ hầu hết các thú dữ (trừ loài người). Bởi chúng tôi có chiều cao, cân nặng với nhiều lợi thế. Trung bình mỗi tê giác trưởng thành sẽ cao từ 1.5 đến 1.7 met, nặng từ 700kg đến 3000kg. Có thể cậu nhìn thân thể kềnh càng của loài chúng tôi và cho đó là một nhược điểm song khứu giác, thính giác chúng tôi lại khá nhạy bén. Này nhé, khi phát hiện một con mồi hay một địch thủ từ phía xa, chúng tôi sẽ cúi đầu và chạy thật nhanh về phía trước tầm 25km/h và có khi đến 50km/h. Đặc biệt là, như mọi người thấy đấy, tôi có chiếc sừng trên đầu, mà theo lời bố mẹ thì đó là vũ khí tự vệ của loài tê giác. Nó không mọc ra từ hộp sọ như sừng của các loại động vật có móng khác mà hình thành từ các tế bào da chuyên biệt, sừng phát triển theo từng lớp là những tế bào đã bị keratin hóa khiến chúng trở nên cứng hơn. Nó không có lõi xương như các loại sừng động vật thông thường. Vì vậy ngoài chức năng tự vệ, chúng tôi không sở hữu một *thần dược kì bí* nào đó mà loài người vẫn thường đồn thổi rằng chữa được bách bệnh: đau khớp gút, tiểu đường, tăng khả năng sinh lý, diệt tế bào ung thư, hay hạn chế những tác dụng phụ từ bệnh ung thư...Có cấu tạo gần như móng tay người, thế sao ngày ngày các bạn cắt móng tay vứt đi như một vật vô dụng mà lại truy lùng, săn bắn, chặt sừng của chúng tôi?. Cho là các bạn không cảm nhận được nỗi đau vật vã cắt cứa cả khuôn mặt mà chúng loài chúng tôi phải gánh chịu khi bị cắt trộm sừng. Thế nhưng, luôn cho mình là thông minh nhất, hiểu biết nhất, với bộ não hoàn thiện nhiều nếp nhăn nhất lại không dùng nó để hiểu rằng các bạn đang thu mua, sử dụng, săn bắt một thứ không có tác dụng. Thậm chí để có được điều các bạn cần, loài người các bạn đã phải chi một số tiền không nhỏ, có khi phải trả giá bằng cả mạng sống. Điều này có thật sự đáng giá?

Hãy nói để bố mẹ cậu ngừng ngay việc tàn sát này bởi các bạn đang gieo rắc mầm chết đi khắp nơi. Trong tương lai, nếu chúng tôi bị tuyệt chủng, một số chúng loài trong thế giới tự nhiên này sẽ bị diệt vong bởi sự mất cân bằng sinh thái, loài người sẽ đứng trước thảm hoạ mà tự nhiên mang lại. Các bạn cần tiền và thật nhiều tiền để mưu cầu cuộc sống nhưng có đáng giá không khi sự sống đang đe doạ, liệu có thể có được sự an yên khi thế giới tự nhiên đang gầm thét, đau đớn và phẫn nộ?