**HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II**

**NĂM HỌC 2015 - 2016**

**Môn: Ngữ Văn - Khối 6**

1. **Văn bản**

Xem lại các văn bản đã học, nắm ý nghĩa, nghệ thuật.

1. Bài học đường đời đầu tiên; Sông nước Cà Mau, Bức tranh của em gái tôi, Vượt thác, Đêm nay Bác không ngủ, Lượm, Cô Tô, Cây tre Việt Nam, Buổi học cuối cùng….
2. Hình thức ra đề : Cho một văn bản bên ngoài, xác định nội dung, biện pháp nghệ thuật, các kiểu biện pháp tu từ ( nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ), phó từ, xác định chủ ngữ,vị ngữ; câu trần thuật đơn có từ là, câu trần thuật đơn không có từ là…
3. **Đoạn văn**

Thực hành ôn tập kỹ năng viết các đoạn văn với các chủ đề sau:

1. Hãy viết đoạn văn từ (6 đến 8 câu) nêu cảm nghĩ về hình ảnh Bác Hồ qua khổ thơ :

Đêm nay Bác ngồi đó

Đêm nay Bác không ngủ

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh.

(***Đêm nay Bác không ngủ***- Minh Huệ )

2)Viết đoạn văn từ (6 đến 8 câu) tả người bạn của em , trong đó có ít nhất một câu trần thuật đơn có từ “là”. Nêu tác dụng của câu trần thuật đơn có từ “ là” trong đoạn văn.

3)Viết đoạn văn từ 6 đến 8 câu miêu tả cảnh sân trường em giờ ra chơi. Trong đoạn văn có sử dụng phép nhân hóa. Gạch dưới hoặc chú thích rõ phép nhân hóa đó.

4)Em hãy viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa mà em yêu thích, trong đó có dùng phép so sánh. Gạch dưới câu văn có dùng phép so sánh.

5)Đôi bàn tay yêu thương của mẹ luôn gần gũi em từ lúc còn nhỏ. Em hãy viết đoạn văn từ 6-8 câu phát biểu cảm nghĩ về đôi bàn tay ấy.

6) Có người từng ví :“ Thiên nhiên là người bạn tốt của con người”. Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.

7) Viết đoạn văn ngắn 10-12 câu về một môn học mà em yêu thích, trong đó có sử dụng một câu trần thuật đơn có từ là.

8)Viết đoạn văn từ 6 đến 8 câu tả quang cảnh lớp học trong một giờ học ngữ văn,trong đó sử dụng ít nhất một phép tu từ đã học. Gạch dưới phép tu từ đó và cho biết nó là phép tu từ gì?

9)Viết đoạn văn ngắn 6-8 câu về cảnh đẹp quê hương em, có dùng phép so sánh. Xác định phép so sánh bằng cách gạch dưới.

10) Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nói về sự vất vả, tảo tần, hy sinh của mẹ dành cho em. Trong đó sử dụng ít nhất một phép so sánh.

11) buổi tối sau khi học bài xong, em bước ra sân hít thở không khí trong lành của màn đêm yên tĩnh. Viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu nêu cảm nhận của em và có dùng 1 phó từ.

12)Viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu tả cảnh trường em, trong đó có dùng 1 phép nhân hóa và 1 phép so sánh.

**III) Tập làm văn**

***Ôn tập 4 đề sau:***

1. Đê 1: Tả quanh cảnh buổi lễ chào cờ đầu tuần ở trường em.
2. Đề 2: Hãy tả trường em trước buổi học
3. Đề 3: Hãy tả một cơn mưa rào ở thành phố
4. Đề 4: Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của Thành Phố Hồ Chí Minh nơi em đang sống.

**Tập làm văn tham khảo:**

***Đê 1: Tả quanh cảnh buổi lễ chào cờ đầu tuần ở trường em.***

Thứ hai nào cũng vậy, trường em lại tổ chức lễ chào cờ đầu tuần theo quy định. Tham dự buổi lễ hôm nay có cô hiệu trưởng, các thầy cô giáo và đông đảo các bạn học sinh.

Trời hôm nay thật trong xanh, mát mẻ. Những bông hoa tươi thắm toả hương thơm như muốn chào đón chúng em bắt đầu một tuần học mới. Trên sân trường, các bạn học sinh ngồi truy bài, một số bạn khác thì lại cười đùa, nói chuyện to nhỏ với nhau, khuôn mặt ai nấy cũng thật vui vẻ. Hôm nay bạn nào cũng mặc những bộ quần áo thật sạch sẽ, gọn gàng. Những bạn nam thì mặc chiếc quần ka ki màu xanh với những chiếc áo đồng phục màu trắng. Còn các bạn nữ thì lại mặc váy , cả đều đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai. Cột cờ đã được dựng lên giữa bồn hoa rực rỡ muôn màu sắc. Các thầy, cô giáo thì lại mặc những bộ comlê và chiếc áo dài truyền thống. Bỗng một hồi trống giòn giã vang lên, chúng em lại nhanh chóng tập trung ngay thẳng trước cột cờ. Đúng 6gio40 phút, khi mọi người đã ổn định thì tiếng nói trầm ấm của chị tổng phụ trách nhắc nhở mọi người chỉnh lại đội ngũ, trang phục. Cả trường im lặng, sau đó chị hô dõng dạc: “Nghiêm! Chào cờ, chào!”. Cả trường đều đứng thẳng, đầu ngẩng cao nhìn lá cờ đỏ sao vàng đang từ từ được kéo lên. Những cánh tay xinh xắn của các bạn đồng thời giơ lên cùng tiếng Quốc ca hoành tráng: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Mọi người đều như cảm thấy không khí thiêng liêng trang trọng của buổi lễ nhắc nhở chúng em nhớ tới bao anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì tương lai con em. Khi bài Quốc ca kết thúc, cô lại hô to: “ Bài ca truyền thống”, trên gương mặt mỗi người học sinh đều thể hiện sự tự hào.Sau phần nghi thức, chị phụ trách thay mặt cho Ban Giám hiệu nhận xét về tình hình học tập của các bạn trong tuần qua, đọc kết quả thi đua của các lớp, ở phía dưới, những lớp được khen thưởng có vẻ vui mừng lắm, còn những lớp khác nghe chừng rất buồn bã. Sau nhận xét, chị phụ trách giới thiệu cô Hiệu trưởng lên phát biểu và dặn dò chúng em. Nét mặt nghiêm trang với dáng đi dịu dàng trong tà áo dài hoa, cô tiến về phía lễ đài. Cô vui vẻ tuyên dương những tập thể có thành tích trong học tập và phong trào của trường, sau đó thầy nhắc nhở các lớp chưa cố gắng hay còn khuyết điểm. Lời dặn của cô thấm sâu vào lòng chúng em. Buổi lễ chào cờ kết thúc chúng em vào lớp với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng rất vui vẻ. Ngoài kia, lá cờ vẫn tung bay hẹn tuần sau gặp lại.

Qua không khí trang nghiêm nhưng cũng thật thân mật của buổi lễ đã nhắc chúng em phải rèn luyện để xứng đáng với cha anh.

***Đề 2: Hãy tả trường em trước buổi học***

Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay giờ ra chơi, những gây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai.

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng. Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ .Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây…Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc. Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhâu nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hoà mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được rát vàng. Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: “Tùng! Tùng! Tùng!”, thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang.

Em rất thích quang cảnh của buổi sớm mai vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ.

***Đề 3: Hãy tả một cơn mưa rào ở thành phố***

Suốt mấy tháng nay, trời nắng như đổ lửa nên cây cối khô héo cả. Thời tiết oi bức, ngột ngạt thật là khó chịu. Mọi người khao khát, chờ đợi một trận mưa rào.

Thế rồi, chiều hỏm qua mưa thật. Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến che lấp cả bầu trời. Tiếng sấm ầm ì đây đó. Những ánh chớp nhoang nhoáng xanh lè, xé rách bầu trời xám xịt. Gió nổi lên xoáy thành những cơn lốc nhỏ cuốn lá khô bay ràn rạt trên mặt đường. Cả đất trời vần vũ mây giông. Khách bộ hành ai nấy rảo chân bước vội. Xe cộ cũng phóng nhanh hơn.

Lộp bộp. Lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mái nhà, mặt đường. Hơi nóng hầm hập bốc lên. Chỉ trong phút chốc, mưa mau hơn, nặng hạt hơn. Bầu trời và mặt đất hầu như nối liền nhau bởi một màn mưa trắng xoá.

Mưa to bao nhiêu, gió lớn bấy nhiêu. Những cành cây, ngọn cây nghiêng ngả, vật vã trước cơn gió mạnh. Hai bên hè phố, người trú mưa mỗi lúc một đông. Đám trẻ chừng dăm sáu đứa cởi trần trùng trục lao ra tắm mưa. Chúng nhảy nhót, nô đùa ầm ĩ, nước văng tung tóe dưới chân. Nước tuôn ồ ồ xuống miệng cống hai bên đường. Mặt đường vắng hẳn. Chỉ còn mấy chiếc xe tải bật đèn lùi lũi đi trong màn mưa dày đặc.

Mưa ập đến nhanh và cũng rất mau tạnh. Những hạt mưa nhỏ dần, thưa dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời sau cơn mưa trở nên quang đãng, cầu vồng hiện ra bảy sắc lung linh. Em nhìn lên trời và bất chợt reo to: “A! Có cầu vồng”, bà em bảo mỗi khi trời mưa tạnh mà có nắng là hay có câu vồng đúng như câu: “Cầu vồng đi đón cơn mưa”. Cầu vồng thật đẹp với nhiều sắc màu, như một dải lụa đủ màu sắc vắt ngang qua bầu trời vậy. Không khí mát mẻ, dễ chịu. Mưa cuốn trôi bụi bặm khiến cho hàng cây ven đường lá như xanh thẫm lại. Em ngước nhìn lên tán cây bàng trước mặt, thấy mấy chú chim sâu đang rỉa lông, rỉa cánh, thỉnh thoảng lại kêu lên lích rích thật dễ thương.

Mưa đem lại sự sảng khoái cho con người sau bao ngày mệt mỏi vì nóng bức. Trận mưa rào đến đúng lúc đã tiếp thêm sự sống cho muôn loài

***Đề 4: Miêu tả vẻ đẹp và sự đổi mới của Thành Phố Hồ Chí Minh nơi em đang sống.***

Nếu như Hà Nội - bên cạnh nhịp sống hối hả, hiện đại còn ẩn chứa vẻ đẹp thâm trầm sâu lắng của thành phố ngàn năm tuổi, thì Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) lại là một thành phố trẻ trung, sôi động với nhịp sống hiện đại… TPHCM hiện nay (Sài Gòn trước đây) đã trải qua bao nhiêu thay đổi, nhưng nhịp sống trẻ đầy nhiệt huyết vẫn chẳng hề đổi thay, luôn năng động và hội nhập nhanh chóng với những cái mới khiến bất kì ai đến đây cũng không thể chối từ được “cuốn theo” nhịp sống ấy

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nhưng đâu đó nhiều tuyến phố, công trình, con đường…vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp của ngày xưa.Du khách cả trong và ngoài nước đều muốn một lần đến để ngắm nhìn và tìm hiểu lịch sử phát triển của địa danh từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” của châu Á. cách đây 20 năm, thành phố Hồ Chí Minh chưa thấy có xe tắcxi, Internet, điện thoại di động, khách sạn 5 sao… người dân đa phần sử dụng xe đạp và xe xích lô, mọi thông tin liên lạc cũng chỉ bằng thư tay. ở khu Tây Bắc Sài Gòn, nơi cách đây 15 năm chỉ toàn là những cánh đồng và đầm lầy, nhưng ngày nay đã trở thành một khu công nghiệp hiện đại với những con đường trồng cây xanh thẳng tắp chạy quanh các con đường nhựa bằng phẳng, nhà cửa phố xá tấp nấp hàng hóa buôn bán , trao đổi. Sài Gòn ngày nay đã mang một diện mạo mới.

Có người từng nói rằng: “Chưa đến chợ Bến Thành thì chưa đến Sài Gòn”. Chợ Bến Thành có từ trước khi người Pháp xâm chiếm Gia Định. Ban đầu, vị trí của chợ nằm bên bờ sông Bến Nghé, cạnh một bến sông gần thành Gia Định. Chợ Bến Thành thời kì đầu được xây dựng bằng gạch, sườn gỗ, lợp tranh, được mô tả là “phố chợ, nhà cửa trù mật ở dọc theo bến sông”. Chợ Bến Thành được xem như nhân chứng lịch sử hùng hồn, chứng kiến biết bao đau thương cũng như sự thay đổi, phát triển từng ngày của thành phố, trở thành biểu tượng của TPHCM. Ngày nay, khu chợ vẫn giữ vai trò quan trọng và là một trong những trung tâm buôn bán tấp nập, sầm uất không chỉ của TPHCM mà còn của các tỉnh phía Nam.

Một biểu tượng khác của thành phố không thể không nhắc đến là Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nhà thờ không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, mà nó còn mang giá trị kiến trúc độc đáo, một điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch. Nhà thờ được người Pháp xây dựng. Nhà thờ xây dựng thêm hai tháp chuông, mỗi tháp cao gần 60 m và có 6 chuông đồng lớn, trên đỉnh có một cây thánh giá cao 3,5 m với trọng lượng 600 kgTừng chi tiết nội thất, thiết kế đều được tính toán tỉ mỉ, cẩn thận và đầy nghệ thuật. Cho đến ngày nay, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vẫn luôn được xem là thành tựu nổi bật cho kiến trúc tại Sài Gòn.

Đến Sài Gòn - TPHCM, nếu bạn không đến Bến cảng Nhà Rồng – một địa danh mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Đây là nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh – người con vĩ đại của dân tộc - đã ra đi tìm đường cứu nước.

Sài Gòn - TPHCM trong tâm thức của những khách ẩm thực vẫn được mệnh danh là thành phố không đêm. Bởi lẽ, từ sáng tinh mơ cho đến tối muộn, vẫn một cuộc sống nhộn nhịp, rộn rã những thanh âm, người mua, kẻ bán… Cái tuổi 300, cái tuổi không già bởi “thành phố tôi rất trẻ”. Trẻ trung trong diện mạo, trẻ trong sự năng động và phát triển nhanh chóng của một thành phố công nghiệp

Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này lớn lên góp phần xây dựng quê hương nói chung và TPHCM nói riêng ngày một giàu mạnh và phát triển hơn, để xứng đáng với công lao nuôi dưỡng và dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô.