# **Baøi 22 : thöôøng thöùc mó thuaät :**

# ***SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT HIỆN ĐẠI PHƯƠNG TÂY TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX***

1. **MUÏC TIEÂU :**

\_ Kiến thức: HS hieåu theâm veà giai ñoaïn phaùt trieån cuûa mó thuaät hieän ñaïi phöông Taây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

\_ Thái độ: HS có cái nhìn, böôùc ñaàu laøm quen vôùi moät soá tröôøng phaùi hoäi hoaï hieän ñaïi nhö : tröôøng phaùi aán töôïng, daõ thuù, laäp theå …

\_ Tình cảm: yêu quý các tác phẩm hội họa của phương Tây.

\_ Kĩ năng: phân tích, đánh giá, cảm nhậm thẩm mĩ.

\_ Định hướng phát triển năng lực cho học sinh: cảm thụ cái đẹp về bố cục và màu sắc, đánh giá, phân tích, tổng hợp ,sâu chuỗi các sự kiện lịch sử,...

 **II. CHUAÅN BÒ :**

* + - * 1. ***Ñoà duøng daïy hoïc :***
* **Giaùo vieân :**

\_ Tranh aûnh caùc hoaï só thuoäc giai ñoaïn naøy

\_ Caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán baøi daïy.

* **Hoïc sinh :**

\_ Xem tröôùc baøi .

\_ Söu taàm tranh aûnh. Tập, SGK,..

* + - * 1. ***Phöông phaùp daïy hoïc :***

\_ Phöông phaùp thuyeát trình tröïc quan , , gôïi môû,..

**III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC :**

**1. Giôùi thieäu baøi môùi :**

\_ Ñaây laø giai ñoaïn coù nhieàu bieán ñoäng nhö : Coâng xaõ Pari ( 1871), chieán tranh TG laàn thöù nhaát ( 1914 – 1918 ) vaø CM T10 Nga ( 1917 ) 🢣 Taùc ñoäng maïnh meõ ñeán chính trò vaø xaõ hoäi.Cuoäc ñaáu tranh cuûa caùc khuynh höôùng trong vaên hoïc, trieát hoïc vaø ngheä thuaät. Rieâng mó thuaät cuõng chöùng kieán söï ra ñôøi cuûa caùc traøo löu ngheä thuaät môùi .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  GIAÙO VIEÂN | HOÏC SINH |  GHI BAÛNG |
| * **HOÏAT ÑOÄNG 1**: **HDHS tìm hieåu veà tröôøng phaùi hoäi hoaï AÁN TÖÔÏNG :**

\_ GV giôùi thieäu moät soá tranh thuoäc tröôøng phaùi naøy.***\* Löu yù* :**\_ Nhöõng naêm 60 cuûa TK XX, moät soá hoaï só khoâng chaáp nhaän loái veõ kinh ñieån “ khuoân vaøng thöôùt ngoïc” .\_ Hoaï só theo tröôøng phaùi AÁn töôïng cho raèng maøu saéc thieân nhieân luoân luoân bieán ñoåi tuyø thuoäc vaøo aùnh saùng maët trôøi . Ñaëc bieät laø aùnh saùng chieáu vaøo con ngöôøi vaø caûnh vaät. Veà chuû ñeà laø caûnh sinh hoaït cuûa con ngöôøi vaø phong caûnh thieân nhieân vôùi baûng maøu trong saùng.**HOAÏT ÑOÄNG 2:** **HDHS tìm hieåu** **Tröôøng phaùi hoäi hoaï DAÕ THUÙ :**\_ Treo tranh thuoäc tröôøng phaùi Daõ thuù :\* ***Löu yù HS:*** + Tröôøng phaùi Daõ thuù boû caùch veõ vôøn khoái, saùng toái trong tranh, moái quan taâm chuû yeáu laø maøu saéc . Söû duïng pheùp giaûn öôùc vaø caùch duøng maøu nguyeân saéc vôùi hy voïng saùng taïo ra moät neàn hoäi hoaï môùi.* **HOAÏT ÑOÄNG 3:** **HDHS tìm hieåutröôøng phaùi hoäi hoaï LAÄP THEÅ :**

\_ Caùc hoaï só ñi tìm caùch ñieãn taû mới, troán thoaùt khoûi söï leä thuoäc vaøo ñoái töôïng mieâu taû tìm ra caùc hình theå cô baûn nhaát vaø baûn chaát nhaát cuûa söï vaät.* **HOAÏT ÑOÄNG 4**: **Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp :**

\_ Tuyeân döông caùc nhoùm chuaån bò toát .\* Cuûng coá :+ Keå teân caùc tröôøng phaùi cuûa mó thuaät hieän ñaïi phöông Taây***\* DAËN DOØ :***\_ Đoïc lại baøi. Chép bài vào vở mĩ thuật\_ Chuaån bò baøi sau : thường thức mĩ thuật một số tác giả, tác phẩm của mĩ thuật hiện đại phuương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. | \_ Nhoùm 5\_ Nhoùm 6 | **Baøi 22:** Thöôøng thöùc mó thuaät **SÔ LÖÔÏC MÓ THUAÄT HIEÄN ÑAÏI PHÖÔNG TAÂY TÖØ CUOÁI THEÁ KÆ XIX ÑEÁN ÑAÀU THEÁ KÆ XX.**1. **Boái caûnh xaõ hoäi :**

\_ Ñaây laø giai ñoaïn coù nhieàu bieán ñoäng nhö : Coâng xaõ Pari ( 1871), chieán tranh TG laàn thöù nhaát ( 1914 – 1918 ) vaø Cách mạng tháng10 Nga ( 1917 ) Neàn ngheä thuaät chöùng kieán söï ra ñôøi cuûa caùc traøo löu môùi.**II**. **Moät soá tröôøng phaùi mó thuaät hieän ñaïi phöông Taây töø cuoái TK XIX ñeán ñaàu TK XX:*****\* Tröôøng phaùi hoäi hoaï AÁN TÖÔÏNG :***\_ Ñöôïc laáy teân töø böùc tranh “ AÁn töôïng maët trôøi moïc” cuûa Moâ-neâ( Monet ) trong cuoäc trieån laõm taïi Phaùp naêm 1874 .\_ Taùc phaåm tieâu bieåu : Böõa aên treân coû cuûa Maneâ ( Manet ), Nhaø thôø lôùn Ruvaêng , Hoa suùng cuûa Moâ-neâ, ngöôøi Pari cuûa Rô –noa ( Renoir ) ….\_ Có hai giai đoạn***\* Tröôøng phaùi hoäi hoaï TAÂN AÁN TÖÔÏNG :(hội họa điểm sắc)***\_ Duøng nhöõng chaám maøu nguyeân chaát ñeå hoaøn thaønh taùc phaåm.\_ Taùc phaåm tieâu bieåu : Chieàu chuû nhaät treân ñaûo Gôraêng rát tơ cuûa Xô ra,.... ***\* Tröôøng phaùi hoäi hoaï HAÄU AÁN TÖÔÏNG :***\_ Ñi tieân phong trong caùch duøng maøu vaø kó thuaät theå hieän.\_ Taùc phaåm tieâu bieåu : Chaân dung töï hoaï cuûa Xeâ dan , Hoa höôùng döông, Caùnh ñoàng OÂ- Vô cuûa Van Goác ….***\* Tröôøng phaùi hoäi hoaï DAÕ THUÙ :***\_ Ñöôïc ra ñôøi naêm 1905, trong cuoäc trieãn laõm “ muøa thu” ôû Pari .\_ Vôùi nhöõng maûng maøu saéc nguyeân chaát gay gaét vaø nhöõng ñöôøng vieàn maïnh baïo, döùt khoaùt ñaõ taïo neân tröôøng phaùi naøy\_ Taùc phaåm tieâu bieåu : Thieáu nöõ maëc aùo daøi traéng, Caù ñoû cuûa Ma-tít-xô, Hoäi hoaù trang ôû baõi bieån cuûa Maùc-keâ….***\* Tröôøng phaùi hoäi hoaï LAÄP THEÅ :***\_ Ra ñôøi taïi Phaùp naêm 1907 .\_ Döïa vaøo caùc baûn phaùc hình hoïc ñeå dieãn taû caûnh vaät vaø dung maïo con ngöôøi.\_ Taùc phaåm tieâu bieåu Nhöõng coâ gaùi A-vi-nhoâng cuûa Pi-caùt-xoâ, Ngöôøi ñaøn baø vaø caây ñaøn ghi ta cuûa Braéc-cô …. |