**Thân gửi con người trên Trái Đất,**

Tôi là Đại Dương – nơi mang trong mình sự sống, hơi thở và những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Từ bao đời nay, tôi ôm ấp hàng triệu sinh vật, trao cho các bạn nguồn nước mát lành, nguồn thực phẩm dồi dào và cả những phút giây thư giãn bên bờ biển xanh biếc. Nhưng bạn có biết không? Tôi đang đau đớn, đang gào thét trong sự bất lực.

Từng con sóng tôi tạo ra không chỉ để vỗ về bờ cát mà còn để lên tiếng kêu cứu. Tôi đang bị tổn thương nặng nề bởi rác thải nhựa, bởi dầu loang, bởi những hóa chất độc hại mà con người đã vô tình hoặc cố ý xả xuống. Những rạn san hô - trái tim rực rỡ của tôi - đang dần chết đi. Những đàn cá nhỏ bé ngày càng vơi đi vì nạn đánh bắt quá mức. Nhiều loài sinh vật mà tôi từng tự hào nuôi dưỡng giờ đây đang đứng bên bờ tuyệt chủng.

Tôi muốn hỏi các bạn: Các bạn có nghe thấy tiếng khóc của tôi không?

Nhưng tôi vẫn hy vọng. Tôi tin rằng con người, với trái tim nhân hậu và trí tuệ của mình, có thể giúp tôi hồi sinh. Các bạn có thể làm gì ư? Đừng xả rác ra biển nữa, hãy tái chế nhựa để giảm thiểu ô nhiễm. Đừng sử dụng quá nhiều hóa chất độc hại, bởi chúng sẽ theo dòng nước chảy về phía tôi. Hãy bảo vệ những rừng ngập mặn, những rạn san hô – bởi đó chính là lá phổi của tôi. Và đừng khai thác quá mức nguồn tài nguyên của tôi, vì tôi cũng cần thời gian để tái tạo và phục hồi.

Tôi không thể lên bờ để tự bảo vệ mình, nhưng các bạn thì có thể. Nếu các bạn yêu quý tôi, nếu các bạn muốn tận hưởng vẻ đẹp xanh thẳm của tôi mãi mãi, hãy hành động ngay hôm nay!

Chờ đợi một ngày tôi có thể lại xanh trong và khỏe mạnh,
**Đại Dương của bạn.**