**Cảm nghĩ về câu nói “Hoà bình có đẹp không?**

**“Hòa bình có đẹp không?”** Với tôi, đó không chỉ là sự yên bình, không tiếng súng vang trời, không còn cảnh chia ly tang tóc, mà còn là kết quả của biết bao máu xương và nước mắt mà ông cha ta đã đổ xuống. Hòa bình là kết tinh của lòng yêu nước, của khát vọng sống, và của ý chí kiên cường không khuất phục trước giặc ngoại xâm. Đó là những tháng năm dài đầy gian khổ, khi cả dân tộc phải gồng mình chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Dù chiến tranh đã đi qua, nhưng những vết thương của nó vẫn còn hiện hữu đâu đó – trong ký ức người lính già, trong những trang sử đẫm máu và nước mắt. Thế nhưng, từ tro tàn ấy, đất nước ta đã vươn mình đứng dậy, mạnh mẽ hơn, kiêu hãnh hơn, xây dựng nên một tương lai tươi sáng. Những ngôi trường mới, những công trình hiện đại, những khu phố nhộn nhịp tiếng cười – tất cả là minh chứng cho một đất nước đang phát triển từng ngày trong hòa bình.

Tôi tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này – nơi mà mỗi ngọn cỏ, mỗi con đường đều thấm đẫm những câu chuyện anh hùng. Hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên mà có, mà là thành quả của biết bao thế hệ đã ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp. Chính vì vậy, hòa bình không chỉ đơn thuần là vắng bóng chiến tranh, mà còn là cảm giác trọn vẹn trong tình yêu thương, trong sự đoàn kết giữa người với người, và trong niềm tin vào một tương lai tốt đẹp.

Khi nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tôi càng thấy trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Đó là lời nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, cần phải sống xứng đáng với quá khứ, có trách nhiệm với hiện tại và gieo hy vọng cho tương lai. Mỗi hành động nhỏ, mỗi lời nói tích cực, mỗi việc làm tử tế đều góp phần vun đắp cho nền hòa bình bền vững – thứ tài sản vô giá mà chúng ta không được phép đánh mất.