PHÒNG GD-ĐT GIA LÂM **BÀI TẬP TỰ ÔN NGỮ VĂN 8**

 **TRƯỜNG THCS ĐA TỐN** Phiếu số 3

 ( Từ ngày 17/2/2020 đến 23/2/2020)

**PHẦN 1: Luyện đề: “Khi con tu hú”**

 **I. Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm:**

**II. Luyện tập:**

 1. Bài thơ được viết trong hoàn cảnh nào? Hoàn cảnh ấy có tác động như thế nào đến tâm hồn người chiến sĩ - thi sĩ Tố Hữu?

 2. Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa của nhan đề bài thơ “Khi con tu hú”?

 A.Gợi ra sự việc được nói đến trong bài thơ.

 B. Gợi ra tư tưởng được nói đến trong bài thơ.

 C. Gợi ra hình ảnh nhân vật trữ tình của bài thơ.

 D. Gợi ra thời điểm được nói đến trong bài thơ.

 3. Tìm những chi tiết nói về vẻ đẹp của mùa hè. Nét độc đáo trong cách cảm nhận của nhà thơ?

 4. Điền cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu nhận xét về cảnh mùa hè được miêu tả trong 6 câu thơ đầu của bài thơ.

“Bằng tưởng tượng, nhà thơ đã khắc hoạ sinh động một bức tranh mùa hè...”

 A. tràn ngập âm thanh C. ảm đạm, ủ ê

 B. có màu sắc tươi sáng D. náo nức âm thanh và rực rỡ sắc màu

 5. Phân tích tâm trạng của nhà thơ thể hiện trong 4 câu cuối. Từ đó em thấy ý nào dưới đây nói đúng nhất tâm trạng đó?

 A. Uất ức, bồn chồn, khao khát tự do đến cháy bỏng.

 B. Nung nấu ý chí hành động để thoát khỏi chốn ngục tù.

 C. Buồn bực vì chim tu hú ngoài trời cứ kêu.

 D. Mong nhớ da diết cuộc sống bên ngoài.

 6. Trong bài thơ, tiếng tu hú được nhắc đến mấy lần? Chỉ ra sự thay đổi tâm trạng của nhà thơ khi nghe tiếng tu hú.

 7. Các nhận định dưới đây về bài thơ đúng hay sai?

 a. Bài thơ đã thể hiện sâu sắc tình yêu cuộc sống và niềm khao khát tự do của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.

 A. Đúng B. Sai

 b. Bằng khả năng quan sát nhạy bén, Tố Hữu đã vẽ ra một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp trong 6 câu thơ đầu.

 A. Đúng B. Sai

 8. Thời gian bị giam cầm ở nhà lao Thừa Phủ, Tố Hữu có một bài thơ khác là *Tâm tư trong tù* viết tháng tư năm 1939. Bài thơ này mở đầu như sau:

 *Cô đơn thay là cảnh thân tù*

 *Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực*

 *Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức*

 *Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu.*

Em hãy chỉ ra điểm giống nhau về cảm hứng nghệ thuật của đoạn thơ này và bài thơ *Khi con tu hú*.

**Gợi ý**: HS tự làm bài 1,2,4,5.7

 3. Cảnh mùa hè đến được miêu tả rất sinh động :

 - Rộn rã âm thanh: âm thanh tu hú, âm thanh tiếng ve.

 - Rực rỡ sắc màu: màu vàng của bắp, màu hồng của nắng.

 - Hương vị: chín, ngọt.

 - Không gian cao rộng và sáo diều chao lượn tự do,...

 Cần chú ý các từ chỉ sự vận động của thời gian *(đang chín, ngọt dần)* sự mở rộng của không gian (*càng rộng, càng cao)* sự náo nức của cảnh vật *(đôi con diều sáo lộn nhào từng không)*.... một mùa hè tràn đầy sinh lực.

 Điều độc đáo là tất cả những cảm nhận ấy hiện lên trong tâm tưởng của nhà thơ qua âm thanh tiếng tu hú. Những cảnh sắc đẹp đẽ của mùa hè cho ta thấy trí tưởng tượng hết sức phong phú của nhà thơ. Đó là mùa hè đẹp đẽ, là khung trời tự do tràn đầy sức sống.

 6. Trừ nhan đề, trong bài thơ tác giả hai lần nhắc đến tiếng kêu của chim tu hú.

 - Lần 1 (ở câu đầu): Gợi ra cảnh mùa hè đẹp đẽ, tràn đầy nhựa sống, khơi thức khát vọng tự do.

 - Lần 2 (câu cuối): Tiếng chim khiến nhà thơ thấy bực bội, khổ đau, day dứt.

 Nhưng cả hai lần tiếng chim đều vang lên như tiếng gọi của tự do.

 8. Giống nhau:

 - Tâm trạng buồn chán trong cảnh ngục tù.

 - Lòng yêu đời tha thiết. - Khát vọng tự do cháy bỏng.

**PhÇn 2:** **¤n tËp v¨n thuyÕt minh**

I. **KiÕn thøc c¬ b¶n**:

1. N¾m v÷ng kÜ n¨ng thuyÕt minh vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh (bao gåm kÜ n¨ng quan s¸t, thu thËp tµi liÖu vµ kÜ n¨ng tæ chøc bµi v¨n)

2. N¾m l¹i mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh:

 - Vai trß vµ t¸c dông cña VB thuyÕt minh trong ®êi sèng.

- Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña v¨n b¶n thuyÕt minh.

- Nh÷ng ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh.

- Nh÷ng ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh th­êng ®­îc chó ý vËn dông.

- C¸c kÜ n¨ng lËp dµn ý vµ viÕt ®o¹n v¨n thuyÕt minh ë tõng kiÓu bµi cô thÓ.

II. **LuyÖn tËp**:

 **Bµi 1**: a. Nªu yªu cÇu cña bµi v¨n TM giíi thiÖu mét danh lam th¾ng c¶nh?

b. Dµn bµi TM vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh?

c. Giíi thiÖu mét danh lam th¾ng c¶nh: Thñ ®« Hµ Néi?

**Bµi 2**: a. Nªu yªu cÇu cña bµi v¨n TM mét trß ch¬i?

b. Dµn bµi TM mét trß ch¬i?

c. Giíi thiÖu mét trß ch¬i d©n gian: Chi chi chµnh chµnh.

**Bµi 3**: a. Nªu yªu cÇu cña BV¨n TM mét mãn ¨n d©n téc?

b. Dµn bµi TM mét mãn ¨n d©n téc?

 c. Giíi thiÖu mét mãn ¨n d©n téc?

**Gîi ý**

**Bµi 1:**

a. Yªu cÇu: Muèn viÕt bµi v¨n giíi thiÖu danh lam th¾ng c¶nh th× ph¶i:

- Tra cøu s¸ch vë.

- §Õn n¬i tham quan, quan s¸t, hái han nh÷ng người hiÓu biÕt ®Ó cã kiÕn thøc ®¸ng tin cËy vÒ n¬i Êy.

- Bµi giíi thiÖu nªn cã bè côc ®ñ 3 phÇn.

- Bµi giíi thiÖu dùa trªn c¬ së kiÕn thøc ®¸ng tin cËy vÒ n¬i được giíi thiÖu.

- Lêi v¨n chÝnh x¸c vµ biÓu c¶m.

- Lêi giíi thiÖu Ýt nhiÒu cã kÌm theo miªu t¶, b×nh luËn th× sÏ hÊp dÉn h¬n.

**b. Dµn bµi TM mét danh lam th¾ng c¶nh:**

Më bµi: Giíi thiÖu danh lam th¾ng c¶nh

Th©n bµi:

- Nªu vÞ trÝ cña danh lam th¾ng c¶nh.

- Nªu lÞch sö h×nh thµnh cña danh lam th¾ng c¶nh (hoÆc xuÊt xø cña tªn gäi).

- Nªu c¸c phÇn cña danh lam th¾ng c¶nh.

- Miªu t¶ DLTC.

- Nªu ®Æc ®iÓm cña DLTC.

KÕt bµi: Lêi ®¸nh gi¸ nhËn xÐt vÒ DLTC.

c. VB TM mét danh lam th¾ng c¶nh: Thñ ®« Hµ Néi?

**Bµi 2**:

a. Yªu cÇu:

- Tr­íc tiªn ph¶i quan s¸t, t×m hiÓu kÜ ®Æc ®iÓm, ®èi t­ưîng vµ c¸ch ch¬i.

- Khi tr×nh bµy, cÇn giíi thiÖu lÇn l­ượt ®Æc ®iÓm cña trß ch¬i, nh÷ng ®èi tượng ch¬i vµ nãi râ c¸ch ch¬i ®Ó cho ng­ười ®äc hiÓu ®­ược.

 - Bè côc bµi viÕt nªn cã ®ñ c¸c phÇn: MB, TB, KB.

**c. Dµn bµi thuyÕt minh mét trß ch¬i:**

**MB**: Giíi thiÖu trß ch¬i. (th­êng b»ng mét c©u ®Þnh nghÜa: qui sù vËt ®­ược ®Þnh nghÜa vµo lo¹i cña nã, chØ ra ®Æc ®iÓm hoÆc c«ng dông riªng.)

**TB**: Nªu ®Æc ®iÓm, ®èi tượng cña trß ch¬i vµ c¸ch ch¬i.

**KB**: Lêi nhËn xÐt vÒ trß ch¬i.

c. Giíi thiÖu mét trß ch¬i d©n gian: dân gian.

**Bµi 3**: ThuyÕt minh mét mãn ¨n mang b¶n s¾c d©n téc:

a. Yªu cÇu:

- Tr­íc tiªn ph¶i quan s¸t, t×m hiÓu kÜ nguyªn vËt liÖu vµ c¸ch chÕ biÕn mãn ¨n.

- Khi tr×nh bµy, cÇn giíi thiÖu lÇn l­ượt kh©u chuÈn bÞ nguyªn liÖu, nãi râ c¸ch thùc hiÖn vµ yªu cÇu kÜ thuËt cña nã, sao cho ng­ười ®äc hiÓu.

 - Bè côc bµi viÕt nªn cã ®ñ c¸c phÇn: MB, TB, KB.

b. Dµn ý TM mét mãn ¨n mang b¶n s¾c d©n téc:

**MB**: Giíi thiÖu ng¾n gän: (thường b»ng mét c©u ®Þnh nghÜa: qui sù vËt ®­îc ®Þnh nghÜa vµo lo¹i cña nã, chØ ra ®Æc ®iÓm hoÆc c«ng dông riªng.)

**TB**: Giíi thiÖu nguyªn liÖu, c¸ch thùc hiÖn, yªu cÇu kÜ thuËt.

**KB**: Lêi nhËn xÐt vÒ mãn ¨n.

c. ThuyÕt minh mét mãn ¨n mang b¶n s¾c d©n