Tiết 82

**HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT**

(trích) Lưu Quang Vũ

**II. Đọc - hiểu văn bản**

**2. Các màn đối thoại**

**c. Hồn Trương Ba và Đế Thích**

- Trong màn đối thoại với Đế Thích, Trương Ba đã tiếp tục phải đấu tranh với những lời thuyết phục, những giải pháp xuất phát từ thiện ý của Đế Thích, đã dần đi đến quyết định cuối cùng, kiên quyết chối từ cuộc sống chắp vá, vay mượn, bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo, ông muốn được sống là mình một cách toàn vẹn.

+ Từ quan niệm về cuộc sống đơn giản, sai lầm : Sống có nghĩa là không chết, không chếtnghĩa là tồn tại, tồn tại như thế nào không cần biết *vì “dưới đất, trên trời đều như thế cả*”, Đế Thích đưa ra cách giải quyết đầy bế tắc khi định cho hồn Trương Ba nhập vào xác cu Tị- đứa bé mới 10 tuổi.

+ Hồn Trương Ba rất tự trọng khi kiên quyết không chấp nhận sống trong xác cu Tị, xin cho cu Tị được sống vì không thể cướp đi thân thể non nớt, không thể sống bơ vơ lạc lõng giữa đám hậu sinh để trở nên thảm hại, đáng ghét “ *không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo, tôi muốn được là tôi toàn vẹn”.*

+ Hồn Trương Ba nhận thức rằng sống nhờ vào thân xác của người khác là không nên, dù thân xác anh hàng thịt hay cu Tị thì sự chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm, chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa và việc sai phải bù lại bằng một việc đúng khác. Việc đúng đó là Trương Ba chấp nhận cái chết.

- Qua màn đối thoại, tác giả gửi gắm triết lí nhân sinh: Được sống là hạnh phúc nhưng được sống là chính mình thì hạnh phúc, đáng quý hơn, con người chỉ thực sự hạnh phúc khi sống hợp với lẽ tự nhiên, hòa hợp giữa thể xác và tâm hồn. Con người là một thể thống nhất, hồn và xác phải hài hòa. Không thể có một tâm hồn thanh cao trong một thân xác phàm tục, tội lỗi. Khi con người bị chi phối bởi những nhu cầu bản năng của thân xác thì đừng chỉ đổ tội cho thân xác, không thể tự an ủi, vỗ về mình bằng vẻ đẹp siêu hình của tâm hồn. Sống thực sự cho ra con người quả không hề dễ dàng, đơn giản. Khi sống nhờ, sống gửi, sống chắp vá, khi không được là mình thì cuộc sống ấy thật vô nghĩa, sẽ gây tai họa cho cho nhiều người tốt và tạo cơ hội cho kẻ xấu sách nhiễu.

**- Kết thúc vở kịch**: hồn Trương Ba hóa thân vào cây cỏ, vật dụng bên cạnh những người thân yêu “*tôi vẫn ở liền ngay bên bà đây, ngay trên bậc cửa nhà ta, trong**ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, trong cái cơi đựng trầu, con dao bà giẫy cỏ...trong vườn cây nhà ta, trong những điều tốt lành của cuộc đời, trong mỗi trái cây cái Gái nâng niu...”.* Cái chết không phải là sự ra đi vĩnh viễn. Ông sống mãi trong lòng những người thân yêu. Hình ảnh hai đứa trẻ và trái na ở phần kết vở kịch, Lưu Quang Vũ muốn đưa ra một thông điệp: Cuộc sống tuần hoàn theo quy luật của muôn đời, sự bất tử của con người nằm trong ý nghĩa sự sống và sự hóa thân vào cuộc sống xung quanh ta chứ không phải sống bao lâu, vì thế hãy hóa thân vào những điều tốt đẹp.

**3. Nghệ thuật**

- Kịch bản văn học hấp dẫn nhờ thể hiện sâu sắc những xung đột giữa hồn và xác, sống và chết, giả dối và trung thực, cao thượng và phàm tục.

- Tổ chức thành công việc xây dựng đối thoại và độc thoại nội tâm giàu kịch tính, đậm chất triết lí, làm nổi bật tính cách nhân vật, tạo chiều sâu cho vở kịch.

- Tác phẩm mang tính thời sự hiện đại, vừa kế thừa các yếu tố truyền thống, vừa có sự phê phán mạnh mẽ quyết liệt những tiêu cực đã và đang diễn ra, vừa đậm chất trữ tình với những khát vọng cao đẹp về cuộc sống.

**III. Ghi nhớ (SGK)**

Tiết 83: Trả bài làn văn giữa kì II

Tiết 84: Diễn đạt trong văn nghị luận (tt)

Giọng điệu cơ bản của lời văn nghị luận là trang trọng, nghiêm túc nhưng ở mỗi phần trong bài văn có thể thay đổi sao cho phù hợp với nội dung cụ thể