# TuÇn 6 – Bµi 6

***Ngµy so¹n:*** 28/ 9/ 2014

Ngày giảng:.../9/2014 ***TiÕt: 26***

***V¨n b¶n:***

**TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU**

**A- Mục tiêu:**

***1. Kiến thức:*** - Giúp học sinh nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời, con người, sự nghiệp văn học của Nguyễn Du. Nhân vật, sự kiện, cốt truyện của ***Truyện Kiều*.** Thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc trong một tác phẩm văn học trung đại. Những giá trị nội dung, nghệ thuật chủ yếu của tác phẩm ***Truyện Kiều***

***2. Kĩ năng:*** - Rèn khả năng đọc – hiểu một tác phẩm truyện thơ Nôm trong văn học trung đại. Nhận ra những đặc điểm nổi bật về cuộc đời và sáng tác của một tác giả văn học trung đại. RÌn kÜ n¨ng tãm t¾t t¸c phÈm.

- KNS: + Suy nghÜ vÒ t¸c phÈm “TruyÖn KiÒu”.

+ Giao tiÕp: tr×nh bµy sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n vÒ nhµ th¬ NguyÔn Du vµ “TruyÖn KiÒu”.

***3. Thái độ:*** GDHS lßng tù hào và c¶m phôc thi hào d©n téc NguyÔn Du; Tự hào về tác phẩm- một kiệt tác của văn học dân tộc

**B- Chuẩn bị:**

- GV: §äc kÜ SGK, SGV, chuÈn bÞ b¶ng phô.

ChuÈn bÞ t¸c phÈm “ TruyÖn KiÒu”, s­u tÇm tranh ¶nh minh häa cho TP.

ChuÈn bÞ: ¶nh chôp TruyÖn KiÒu ®­îc dÞch ra tiÕng n­íc ngoµi, b¶n KiÒu b»ng ch÷ N«m, h×nh ¶nh vÒ khu t­ëng niÖm NguyÔn Du vµ 1 sè minh häa.

- HS: §äc kÜ SGK, so¹n bµi , tãm t¾t ND t¸c phÈm.

S­u tÇm ®äc TP “ TruyÖn KiÒu”.

**C- Ph­¬ng ph¸p:**

- Nªu vÊn ®Ò, vÊn ®¸p , th¶o luËn, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kq-tæng hîp, trùc quan, tÝch hîp.

**D- TiÕn tr×nh giê d¹y:**

***I- æn ®Þnh tæ chøc: (1’)***

***II- KiÓm tra bµi cò: (5’)***

**?)** C¶m nhËn cña em vÒ h×nh t­îng ng­êi anh hïng Quang Trung – NguyÔn HuÖ?

\* §Þnh h­íng:

- Mét vÞ chØ huy m­u l­îc, tµi ba, s¸ng suèt, quyÕt ®o¸n tr­íc nh÷ng biÕn cè.

- S¸ng suèt trong viÖc xÐt ®o¸n bÒ t«i.

- H×nh ¶nh ng­êi anh hïng cã tÝnh c¸ch qu¶ c¶m, cã trÝ tuÖ s¸ng suèt, nh¹y bÐn, cã tµi dïng binh nh­ thÇn. Lµ ng­êi tæ chøc vµ lµ linh hån cña chiÕn c«ng vÜ ®¹i.

**III-Bài mới:**

***\* Giíi thiÖu bµi:*** (1’) Nh¾c ®Õn NguyÔn Du, chóng ta v« cïng tù hµo bëi «ng lµ mét nhµ th¬ lín cña d©n téc, lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi, cã nh÷ng ®ãng gãp v« cïng quan träng trong nÒn VH VN nãi riªng vµ VH thÕ giíi nãi chung. §Æc biÖt, TruyÖn KiÒu cu¶ NguyÔn Du lµ kiÖt t¸c cña VHVN kh«ng nh÷ng cã vÞ trÝ quan träng trong lÞch sö v¨n häc n­íc nhµ mµ cßn cã vÞ trÝ quan träng trong ®êi sèng t©m hån d©n téc. Nhµ th¬ Tè H÷u ®· tõng ca ngîi TruyÖn KiÒu:

*TiÕng th¬ ai ®éng ®Êt trêi*

*Nghe nh­ non n­íc väng lêi ngµn thu*

*Ngh×n n¨m sau nhí NguyÔn Du*

*TiÕng th­¬ng nh­ tiÕng mÑ ru nh÷ng ngµy*

Vì sao tác phẩm Truyện Kiều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc đến như vậy? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hoạt động của thầy và trò*** | ***Hoạt động của thầy và trò*** |
| **Ho¹t ®éng 1 (10’)**  **\* PP *vấn đáp tái hiện, kt động não.***  - GV cho HS trùc quan ¶nh t­îng ®µi NguyÔn Du ë Tiªn §iÒn, Nghi Xu©n, Hµ TÜnh.  ***?) Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ cuéc ®êi NguyÔn Du?***  - 2- 3 Hs ph¸t biÓu, Gv chèt :  - *Gv bæ sung:* + Må c«i cha n¨m 11 tuæi, 13 tuæi mÑ mÊt (1778), 1786 anh NguyÔn Kh¶n mÊt .  + Cha ®em qu©n ®¸nh chóa NguyÔn mÊt do èm däc ®­êng (1776).  + Sau biÕn cè lín cña gia ®×nh, NguyÔn Du cïng 2 anh lµ NguyÔn LÔ vµ NguyÔn N­íc ch¹y theo vua Lª nh­ng kh«ng kÞp, gia ®×nh tan n¸t, anh em ph©n t¸n.  - Trung thµnh víi nhµ Lª chèng l¹i qu©n T©y S¬n.  -1786 - 1796: 10 n¨m l­u l¹c trªn ®Êt B¾c.  -1790 - 1802: ë Èn ë Hµ TÜnh.  -1802: lµm quan víi nhµ NguyÔn.  - 1813 - 1814: ®i sø sang TQ lÇn 1.  - 1820: §i sø sang TQ lÇn 2 nh­ng ch­a kÞp ®i th× bÞ mÊt t¹i HuÕ.  - GV cho Hs ®äc tõ “Cuéc ®êi NguyÔn Du… t¹i HuÕ”.  ***?) NÐt næi bËt trong con ng­êi NguyÔn Du lµ g×?***  - 2 Hs ph¸t biÓu, GV chèt :  ***?) Cuéc ®êi NguyÔn Du cã nhiÒu biÕn ®éng d÷ déi nh­ vËy cã ¶nh h­ëng g× ®Õn s¸ng t¸c cña «ng kh«ng?***  - GV cho HS th¶o luËn theo nhãm bµn, ®¹i diÖn c¸c nhãm ph¸t biÓu, GV nhËn xÐt, chèt.  *- Gv*: Tr¸i tim giµu yªu th­¬ng cïng víi khiÕu v¨n ch­¬ng bÈm sinh vµ vèn sèng phong phó ®· t¹o nªn 1 thiªn tµi NguyÔn Du, ®Æc biÖt lµ t¸c phÈm TruyÖn KiÒu.  **\* GV b×nh:** ¤ng rÊt uyªn b¸c, lµ mét trong An nam ngò tuyÖt. ¤ng lµ ng­êi cã tÊm lßng yªu th­¬ng con ng­êi nh­ chÝnh nhµ th¬ ®· viÕt trong “TruyÖn KiÒu”: “Ch÷ t©m kia míi b»ng ba ch÷ tµi”. Méng Liªn §­êng, chñ nh©n trong lêi tùa “TruyÖn KiÒu” còng ®Ò cao tÊm lßng cña ND ®èi víi con ng­êi víi c/®êi: “Lêi v¨n t¶ ra h×nh nh­­ m¸u ch¶y ë ®Çu ngän bót, n­íc m¾t thÊm trªn tê giÊy, khiÕn ai ®äc còng ph¶i thÊm thÝa ngËm ngïi ®au ®ín ®Õn ®øt ruét. Tè Nh­ tö dông t©m ®· khæ, tù sù ®· khÐo, t¶ c¶nh ®· hÖt, ®µm t×nh ®· thiÕt. NÕu kh«ng ph¶i cã con m¾t tr«ng thÊu c¶ 6 câi, tÊm lßng nghÜ suèt c¶ ngµn ®êi th× tµi nµo cã c¸i bót lùc Êy...”  - Khi «ng viÕt “TruyÖn KiÒu” chÝnh lµ «ng th­¬ng khãc cho sè phËn nµng KiÒu vµ nhµ th¬ l¹i tù nghÜ ®Õn sè phËn m×nh:  *Kh«ng biÕt ba tr¨m n¨m lÎ n÷a*  *Ng­êi ®êi ai khãc Tè Nh­ ch¨ng?*  Vµ sau h¬n 300 n¨m, Tè H÷u viÕt “KÝnh göi cô NguyÔn Du” :  *Nh©n t×nh nh¾m m¾t ch­a xong*  *BiÕt ai hËu thÕ khãc cïng Tè Nh­ ?*  *Mai sau dï cã bao giê*  *C©u th¬ th­ë tr­íc ®©u ngê h«m nay.*  ***?) NguyÔn Du cã nh÷ng t¸c phÈm tiªu biÓu nµo?***  - 2 Hs ph¸t biÓu, Gv chèt:  - Gv cho HS trùc quan ¶nh b×a t¸c phÈm  ***V¨n chiªu hån***  *Gv chuyÓn ý*  **Ho¹t ®éng 2 (20’)**  ***\* PP vấn đáp tái hiện, phân tích, giảng bình, kt động não.***  - GV cho HS trùc quan TP “TruyÖn KiÒu”.  ***?) Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ xuÊt xø cña t¸c phÈm?***  - 2 Hs ph¸t biÓu, gv chèt.  - §o¹n tr­êng t©n thanh: tiÕng nãi míi vÒ nçi ®au th­¬ng ®øt ruét.  - Dùa vµo c©u chuyÖn cuéc ®êi KiÒu xÈy ra vµo TK 16 ®êi Minh.  - GV gäi 3 HS, yªu cÇu mçi HS tãm t¾t 1 phÇn cña t¸c phÈm, nhËn xÐt.  ***?) H·y chØ râ gi¸ trÞ néi dung cña truyÖn KiÒu?***  - 2 Hs ph¸t biÓu, Gv chèt:  *- Gv*: Nh©n vËt Tõ H¶i lµ biÓu t­îng, lµ kh¸t väng cña c«ng lÝ mµ nh©n d©n muèn ®Ò cËp tíi vµ TruyÖn KiÒu lµ tuyªn ng«n vÒ quyÒn sèng con ng­êi víi nh÷ng kh¸t väng tù do, cã lÏ v× thÕ mµ TruyÖn KiÒu ®· trë thµnh kiÖt t¸c  ***?) T¸c phÈm TruyÖn KiÒu thµnh c«ng bëi ph­¬ng thøc nghÖ thuËt næi bËt nµo?***  - 2 Hs ph¸t biÓu , Gv chèt.    - VD: Nh©n vËt chÝnh diÖn: Thuý V©n, Thuý KiÒu, Kim Träng.  + Nh©n vËt ph¶n diÖn: Tó Bµ, M· Gi¸m Sinh, Së Khanh.  *GhÕ trªn ngåi tãt sç sµng*  M· Gi¸m Sinh.  - *Gv:* Khi t¶ tÝnh c¸ch nh©n vËt, tõ nµo ®Æt ®óng vÞ trÝ cña tõ Êy.  VD: Ng«n ng÷  + MGS: tãt, ®¾n ®o, cß kÌ  + Hå T«n HiÕn: l¹, ng©y  + Së Khanh: lÎn  \* §Æc biÖt khi miªu t¶ thiªn nhiªn :  VD: + *Mïa thu*: Long lanh ®¸y n­íc in trêi  Thµnh x©y khãi biÕc non ph¬i bãng vµng  + *Mïa xu©n*: Cá non xanh tËn ch©n trêi  Cµnh lª tr¾ng ®iÓm mét vµi b«ng hoa  *+ Mïa hÌ*: D­íi tr¨ng quyªn ®· gäi hÌ  §Çu t­êng löa lùu lËp loÌ ®©m b«ng  \* Bót ph¸p t¶ c¶nh ngô t×nh ®Æc s¾c.  - Dïng c¶nh béc lé t©m tr¹ng cña nh©n vËt.  VD: KiÒu ë lÇu Ng­ng BÝch  \*ThÓ th¬ lôc b¸t: s¸ng t¹o, ®éc ®¸o, sinh ®éng.  *-> GV kh¸i qu¸t:* Víi nh÷ng gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt nh­ trªn: TruyÖn KiÒu ®· ®­îc l­u truyÒn réng r·i ... ¨n s©u vµo ®êi sèng vµ t©m hån con ng­êi ViÖt Nam (hä ®· ®è KiÒu, n¶y KiÒu, bãi KiÒu, vÞnh KiÒu ...) T¸c phÈm ®· ®­a NguyÔn Du lªn ngang hµng víi c¸c danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi - mét kiÖt t¸c vÒ th¬ N«m. TruyÖn KiÒu ®· ®­îc dÞch ra nhiÒu thø tiÕng trªn thÕ giíi.  - GV cho HS trùc quan 1 sè ¶nh b×a cña TruyÖn KiÒu ®· ®­îc dÞch ra 1 sè tiÕng...  ***?) Qua t×m hiÓu em c¶m nhËn nh­ thÕ nµo vÒ NguyÔn Du vµ TruyÖn KiÒu?***  - 2 Hs ph¸t biÓu, Gv chèt, gäi 1 HS ®äc ghi nhí (Tr. 80).  **Ho¹t ®éng 3 (5’)**  - HS ®äc nh÷ng c©u KiÒu mµ b¶n th©n ®· lùa chän vµ ghi chÐp l¹i sau khi s­u tÇm ®­îc TP “ TruyÖn KiÒu”.  - 1 HS tãm t¾t ng¾n gän ND TP TruyÖn KiÒu. | **I- Giíi thiÖu t¸c gi¶ NguyÔn Du:**  ***1. Cuéc ®êi :***  - NguyÔn Du (1765 - 1820) tªn ch÷ lµ Tè Nh­, hiÖu: Thanh Hiªn.  - Quª: Tiªn §iÒn, Nghi Xu©n, Hµ TÜnh.  - Sinh tr­ëng trong gia ®×nh ®¹i quÝ téc nhiÒu ®êi lµm quan vµ cã truyÒn thèng v¨n häc.  - ¤ng sèng trong thêi ®¹i cã nhiÒu biÕn ®éng d÷ déi (cuèi TK18 ®Çu TK 19).  - Lµ ng­êi th«ng minh, uyªn b¸c, cã tr¸i tim yªu th­¬ng vÜ ®¹i víi con ng­êi.    - ¤ng lµ mét thiªn tµi v¨n häc, mét danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi.  ***2. Sù nghiÖp v¨n häc:***  - Ba tËp th¬ ch÷ H¸n gåm 243 bµi.  + Thanh Hiªn thi tËp  + B¾c hµnh t¹p lôc  + Nam trung t¹p ng©m  - Ch÷ N«m: TruyÖn KiÒu, V¨n chiªu hån.  **II.T¸c phÈm TruyÖn KiÒu:**  ***1. XuÊt xø:***  -ViÕt ®Çu TK XIX (1805 - 1809)  - Dùa theo cèt truyÖn “Kim V©n KiÒu truyÖn” cña Thanh T©m Tµi Nh©n (Trung Quèc), lóc ®Çu cã tªn lµ ***§o¹n tr­êng t©n thanh*.**  - Truþªn KiÒu viÕt b»ng th¬ ch÷ N«m, dµi 3254 c©u lôc b¸t.  ***2. Tãm t¾t t¸c phÈm:***  Gåm 3 phÇn :  a. GÆp gì vµ ®Ýnh ­íc.  b. Gia biÕn vµ l­u l¹c.  c. §oµn tô.  ***3. Gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt:***  a. Néi dung:  - Gi¸ trÞ hiÖn thùc: ph¶n ¸nh s©u s¾c hiÖn thùc x· héi ®­¬ng thêi víi bé mÆt tµn b¹o cña tÇng líp thèng trÞ vµ sè phËn cña nh÷ng con ng­êi bÞ ¸p bøc ®au khæ.  - Gi¸ trÞ nh©n ®¹o:  + Sù c¶m th­¬ng tr­íc nçi khæ cña con ng­êi.  + Tr©n träng, ®Ò cao vÎ ®Ñp, quyÒn sèng vµ nh÷ng ­íc m¬ kh¸t väng ch©n chÝnh cña con ng­êi.  +TiÕng nãi lªn ¸n , tè c¸o nh÷ng thÕ lùc tµn b¹o.  b. NghÖ thuËt:  - NghÖ thuËt tù sù cã b­íc tiÕn v­ît bËc:  + Miªu t¶ thiªn nhiªn vµ kh¾c ho¹ h×nh t­îng, tÝnh c¸ch t©m lÝ nh©n vËt tinh tÕ.  + Nh©n vËt chÝnh diÖn: c«ng thøc ­íc lÖ, t­îng tr­ng  + Nh©n vËt ph¶n diÖn: t¶ thùc ®Ó bãc trÇn b¶n chÊt.  - Ng«n ng÷ ®éc ®¸o, chÝnh x¸c ®iªu luyÖn (giµu vµ ®Ñp) vµ thÓ th¬ d©n téc ®· ®¹t tíi ®Ønh cao rùc rì.  **III- Ghi nhí:** (SGK- Tr. 80)  **IV- LuyÖn tËp:** |

*-> Tãm t¾t: TruyÖn kÓ vÒ cuéc ®êi ng­êi con g¸i tªn TK. Nµng lµ con nhµ l­¬ng thiÖn, tµi s¾c tuyÖt vêi, giµu lßng th­¬ng ng­êi, can ®¶m cã t×nh yªu tuyÖt vêi víi Kim Träng. Nh­ng tai ho¹ ®· x¶y ra víi gia ®×nh nµng, KiÒu ph¶i b¸n m×nh chuéc cha. Tõ ®ã cuéc ®êi nµng tr¶i qua 15 n¨m l­u l¹c. Hai lÇn lµm kÜ n÷, n« tú bÞ hµnh h¹, vïi dËp cho ®Õn khi Tõ H¶i chuéc khái lÇu xanh. Nh­ng sù ph¶n béi hÌn h¹ cña bän quan triÒu ®×nh ®· h¹i chÕt Tõ H¶i. TK tù trÉm m×nh ë s«ng TiÒn §­êng vµ ®­îc cøu sèng. Cuèi cïng nµng ®­îc ®oµn tô cïng gia ®×nh*

***V***. ***H­íng dÉn häc ë nhµ vµ chuÈn bÞ cho bµi sau: ( 3')***

- Häc thuéc ghi nhí (Tr. 80).

- N¾m kÜ t¸c gi¶, t¸c phÈm.

- Thuéc, tãm t¾t 3 phÇn cña t¸c phÈm.

- So¹n bµi: ***ChÞ em Thuý KiÒu*** - §äc tr­íc VB, t×m hiÓu chó thÝch, chia ®o¹n, tr¶ lêi c©u hái h­íng dÉn ®äc, hiÓu VB.

**E- Rót kinh nghiÖm:**

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Ngµy so¹n: 28/ 9/ 2014

## Ngày giảng :…/9/2014 TiÕt: 27

***V¨n b¶n:***

# CHỊ EM THUÝ KIỀU

***( TrÝch “TruyÖn KiÒu” ) - Nguyễn Du -***

**A- Mục tiêu:**

***1. Kiến thức:*** - Giúp học sinh thấy được bút pháp nghệ thuật tượng trưng, ước lệ của Nguyễn Du trong miêu tả nhân vật. Cảm hứng nhân đạo của Nguyễn Du: ngợi ca vẻ đẹp, tài năng của con người qua một đoạn trích cụ thể.

***2. Kĩ năng:*** - Biết đọc – hiểu một văn bản truyện thơ trong văn học trung đại. Theo dõi diễn biến sự việc trong tác phẩm truyện. Có ý thức liên hệ với văn bản liên quan để tìm hiểu về nhân vật. Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu cho bút pháp nghệ thuật cổ điển của Nguyễn Du trong văn bản.

- KNS: + Giao tiÕp: Tr×nh bµy, trao ®æi vÒ sù thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña hai chÞ em Thuý KiÒu.

+ Suy nghÜ s¸ng t¹o: ®¸nh gi¸, b×nh luËn vÒ vÎ ®Ñp cña hai chÞ em Thuý KiÒu.

+ Biết cảm nhận và trân trọng vẻ đẹp, tài năng của con người.

***3. Thái độ:*** Biết trân trọng cái đẹp và xót thương những số phận bất hạnh.

**B- ChuÈn bÞ:**

- GV: §äc kÜ SGK, SGV, chuÈn bÞ b¶ng phô.

S­u tÇm TP “ TruyÖn KiÒu”, tranh ch©n dung chÞ em Thóy KiÒu.

- HS: §äc kÜ SGK, so¹n bµi theo c©u hái, chuÈn bÞ b¶ng phô cña nhãm.

T­ liÖu tranh ¶nh vÒ truyÖn KiÒu vµ NguyÔn Du.

**C- Ph­¬ng ph¸p:**

- Ph­¬ng ph¸p :VÊn ®¸p, th¶o luËn, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kq-tæng hîp.

- C¸ch thøc: ho¹t ®éng c¸ nh©n, ho¹t ®éng nhãm.

**D. TiÕn tr×nh giê d¹y**

***I- Ổn định tổ chức: (1’)***

***II- Kiểm tra bài cũ: (5’)***

?) Nªu gi¸trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña “TK”?

**a. Gi¸ trÞ néi dung:**

*\* Gi¸ trÞ hiÖn thùc:*

- TP ®· ph¶n ¸nh s©u s¾c hiÖn thùc XH ®­¬ng thêi víi tÊt c¶ bé mÆt tµn b¹o cña tÇng líp thèng trÞ vµ sè phËn nh÷ng con ng­êi bÞ ¸p bøc ®au khæ, ®Æc biÖt lµ sè phËn bi kÞch cña ng­êi phô n÷.

*\* Gi¸ trÞ nh©n ®¹o:*

- NiÒm c¶m th­¬ng s©u s¾c tr­íc nh÷ng ®au khæ cña con ng­êi, tr©n träng ®Ò cao vÎ ®Ñp cña con ng­êi; h­íng tíi nh÷ng gi¶i ph¸p XH ®em l¹i h¹nh phóc cho con ng­êi.

**b. Gi¸ trÞ nghÖ thuËt:**

-“TK” lµ 1 kiÖt t¸c víi bót ph¸p cña 1 nghÖ sÜ thiªn tµi trªn tÊt c¶ c¸c ph.diÖn cña n.thuËt truyÖn th¬ N«m: ThÓ lo¹i, ng«n tõ, bè côc, kÕt cÊu, h×nh t­îng n.vËt, n.thuËt thÓ hiÖn néi t©m, m.t¶ ngo¹i h×nh, t¶ c¶nh ngô t×nh.

- Ng«n ng÷ d©n téc vµ thÓ th¬ lôc b¸t ®· ®¹t tíi ®Ønh cao rùc rì.

- N.thuËt tù sù ®· cã b­íc p.triÓn v­ît bËc: Ng«n ng÷ kÓ chuyÖn ®· cã c¶ 3 h×nh thøc:

+ Trùc tiÕp: Lêi nh©n vËt.

+ Gi¸n tiÕp: Lêi t¸c gi¶.

+ Nöa trùc tiÕp: Lêi t¸c gi¶ nh­ng mang suy nghÜ, giäng ®iÖu nh©n vËt.

- NghÖ thuËt x©y d­ng nh©n vËt, nghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn.

***III- Bài mới:***

***\* Giới thiệu bài: (1’)***

***“TruyÖn KiÒu”*** kÕt tinh nh÷ng gi¸ trÞ cao quý nhÊt cña nghÖ thuËt ng«n tõ, mét biÓu hiÖn s¸ng t¹o nh÷ng h×nh t­îng mü lÖ, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn râ nhÊt trong nh÷ng lêi th¬ t¶ vÎ ®Ñp chÞ em Thuý KiÒu. VËy vẻ đẹp ấy được miêu tả cụ thể như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hoạt động của thầy và trò*** | ***Ghi bảng*** |
| **Ho¹t ®éng 1(2’)**  **\* *Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh.***  ***?) Dùa vµo tiªu ®Ò c¸c phÇn vµ c¨n cø vµo néi dung ®o¹n trÝch, theo em ®o¹n trÝch n»m ë phÇn nµo cña t¸c phÈm?***  - 2 Hs ph¸t biÓu, Gv chèt:  - *Gv*: Sau 6 c©u triÕt lÝ vÒ tµi mÖnh, 8 c©u kÓ vÒ gia thÕ nhµ viªn ngo¹i.  ***?) Néi dung cña ®o¹n trÝch?***  **Ho¹t ®éng 2 (23’)**  ***\* Ph­¬ng ph¸p* *vÊn ®¸p, nªu vÊn ®Ò, thuyÕt tr×nh, ph©n tÝch, giảng bình, kĩ thuật động não.***  - Gv nªu yªu cÇu ®äc: Giäng ®äc trang träng, râ rµng, nhÑ nhµng, nhÊn m¹nh ë nh÷ng tõ gîi t¶, ng¾t ®óng nhÞp th¬ 2/2/2, 3/3, 2/2/2/2, 4/4.  - GV ®äc mÉu 1 l­ît -> Gäi 2 Hs ®äc, Hs nhËn xÐt, Gv bæ sung.  - GV cho HS gi¶i thÝch mét sè tõ khã SGK.  ?) Bµi th¬ cã thÓ chia thµnh mÊy ®o¹n? ý chÝnh cña mçi ®o¹n? Em cã nhËn xÐt g× vÒ kÕt cÊu nµy?  - 3 Hs ph¸t biÓu, Gv chèt: 4 ®o¹n  - 4 c©u ®Çu: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t 2 chÞ em.  - 4 c©u tiÕp: VÎ ®Ñp Thuý V©n  - 12 c©u tiÕp: VÎ ®Ñp Thuý KiÒu  - 4 c©u cuèi: NhËn xÐt cuéc sèng cña 2 chÞ em.  => KÕt cÊu chÆt chÏ, cã dông ý ng.thuËt, g.thiÖu theo tr×nh tù tõ chung ®Õn riªng - tr×nh tù cña bµi v¨n miªu t¶.  - GV gäi 1 häc sinh ®äc 4 c©u th¬ ®Çu?  ***?) NguyÔn Du ®· giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ chÞ em Thóy KiÒu b»ng nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh nµo?***  “§Çu lßng hai ¶ **tè nga**  Thuý KiÒu lµ chÞ, em lµ Thuý V©n.  **Mai cèt c¸ch, tuyÕt tinh thÇn**  Mçi ng­êi mét vÎ **m­êi ph©n vÑn m­êi**.*”*  ***?) Tè nga lµ g×?***  ***? Em hiÓu thÕ nµo vÒ côm tõ: “Mai cèt c¸ch, tuyÕt tinh thÇn”?***  ***?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng tõ ng÷ dïng ®Ó gäi, t¶ hai chÞ em KiÒu?***  - Gäi b»ng nh÷ng tõ ng÷ trang träng “tè nga”. Dïng h×nh t­îng thiªn nhiªn ®Ñp ®Ó miÓu t¶ vÎ ®Ñp cña con ng­êi.  \* Gv: §ã lµ bót ph¸p ­íc lÖ, t­îng tr­ng ®­îc sö dông nhiÒu trong v¨n häc cæ.  - Kh«ng chØ cã vËy, NguyÔn Du cßn thµnh c«ng trong c¸ch sö dông ng«n ng÷ thuÇn ViÖt “§Çu lßng” n«m na, ch¾t läc tinh tuý tiÕng mÑ ®Î vµ H¸n ViÖt “ Tè Nga” trong cïng mét c©u th¬ lµm cho lêi th¬ trang träng. C¸ch ng¾t nhÞp 3/3 (mai cèt c¸ch/ tuyÕt tinh thÇn) 2-2/2-2 (4-4) ( Thuý KiÒu lµ chÞ/ em lµ Thuý V©n) => thÓ hiÖn sù c©n ®èi ngang b»ng nhau nh­ng mçi ng­êi mét vÎ ®Ñp kh¸c nhau vµ ®Òu ®¹t ®Õn ®é hoµn mÜ, kh«ng chª vµo ®©u ®­îc: “m­êi ph©n vÑn m­êi”.  ***?) Qua ph©n tÝch em cã c¶m nhËn g× vÒ vÎ ®Ñp cña hai chÞ em Thuý KiÒu?***  - 2 Hs ph¸t biÓu, Gv chèt:  - GV gäi 1 Hs ®äc 4 c©u miªu t¶ Thuý V©n.  ***?) T×m chi tiÕt miªu t¶ vÎ ®Ñp cña Thuý V©n vµ chØ ra nghÖ thuËt ®Æc s¾c?***  V©n xem trang träng kh¸c vêi,  Khu«n tr¨ng ®Çy ®Æn, nÐt ngµi në nang.  Hoa c­êi, ngäc thèt ®oan trang,  M©y thua n­íc tãc tuyÕt nh­êng mµu da.”  - Sö dông tÝnh tõ: *trang träng, ®oan trang*,..., bót ph¸p nghÖ thuËt ­íc lÖ, c¸ch sö dông thµnh ng÷ “mµy ngµi, m¾t ph­îng” phÐp Èn dô, so s¸nh, nh©n ho¸.  ***?) Dùa vµo h×nh ¶nh th¬, b»ng ng«n ng÷ cña m×nh em h·y h×nh dung vµ miªu t¶ l¹i Thuý V©n?***  - Thuý V©n lµ mét thiÕu n÷ ë tuæi tr¨ng trßn, khu«n mÆt t­¬i t¾n, s¸ng ®Ñp nh­ tr¨ng r»m, nÐt mµy thanh m¶nh cong vót nh­ mµy ngµi, miÖng c­êi t­¬i nh­ hoa, tiÕng nãi trong trÎo, lêi lÏ ®Ñp nh­ ngäc, tãc xanh ãng ¶ h¬n m©y, lµn da tr¾ng trÎo, mÞn mµng h¬n tuyÕt.  ***?) Qua ®ã em c¶m nhËn ®­îc Thuý V©n cã vÎ ®Ñp nh­ thÕ nµo?***  - HS nªu c¶m nhËn, GV kh¸i qu¸t, chèt:  \* Gv: §ã còng lµ vÎ ®Ñp tuyÖt ®Ønh theo chuÈn mùc cña XHPK: vÎ ®Ñp cña: c«ng- dung- ng«n- h¹nh  ***?) VÎ ®Ñp cña TV gîi cho em nh÷ng c¶m gi¸c g× vÒ c®, sè phËn cña nµng?***  \* GV: §iÒu k× diÖu trong c¸ch miªu t¶ cña NguyÔn Du lµ võa miªu t¶ ngo¹i h×nh võa gióp ng­êi ®äc c¶m nhËn ®­îc tÝnh c¸ch sè phËn cña nh©n vËt. Thiªn nhiªn t¹o ho¸ thua kÐm nhan s¾c cña Thuý V©n nh­ng l¹i s½n lßng nh­êng nhÞn tr­íc s¾c ®Ñp cña nµng. VÎ ®Ñp t­¬i t¾n, hiÒn dÞu, phóc hËu ®oan trang Êy nh­ mét dù b¸o vÒ mét cuéc ®êi b×nh lÆng, ªm Êm, su«n sÎ, mét t­¬ng lai t­¬i s¸ng ®ang chê ®ãn nµng. D­êng nh­ Thuý V©n sinh ra trªn ®êi ®Ó h­ëng h¹nh phóc.  ***Gv chuyÓn ý***  - Gv gäi 1 Hs ®äc 12 c©u tiÕp theo.  - GV cho HS chó ý hai dßng th¬ ®Çu trong phÇn t¶ KiÒu.  ***?) Em nhËn thÊy sù kh¸c biÖt nµo trong viÖc t¶ KiÒu so víi t¶ V©n?***  - TV chØ ®­îc t¶ s¾c ®Ñp cßn TK th× t¶ c¶ s¾c vµ tµi n¨ng.  ***?) Tµi s¾c cña TK ®c t¸c gi¶ nx ntn?***  - “S¾c s¶o mÆn mµ”  ***?) Theo em, “ s¾c s¶o mÆn mµ” lµ vÎ ®Ñp ntn?***  **- HS c¶m nhËn - Gv b×nh:** “S¾c s¶o mÆn mµ” lµ sù hßa quyÖn cña vÎ ®Ñp tµi trÝ vµ t©m hån. §ã kh«ng ph¶i lµ c¸i ®Ñp dÔ dµng nh×n thÊy b»ng m¾t th­êng. Cã lÏ, ®ã lµ vÎ ®Ñp rùc rì, nång nµn vµ hÊp dÉn, cã søc m¹nh k× diÖu trong viÖc cuèn hót ng­êi kh¸c. VÎ ®Ñp Êy khiÕn cho ai ®ã, dï chØ ®­îc chiªm ng­ìng mét lÇn còng sÏ kh«ng bao giê quªn.  ***?) VÎ ®Ñp Êy ®­îc miªu t¶ cô thÓ b»ng lêi th¬ nµo?***  *- Lµn thu thñy, nÐt xu©n s¬n*  *Hoa ghen thua th¾m, liÔu hên kÐm xanh.*  ***?) Em hiÓu thÕ nµo vÒ hai côm tõ: “lµn thu thñy” vµ “nÐt xu©n s¬n”?***  ***?) Em cã nx g× vÒ c¸ch t¶ KiÒu?***  - T/g vÉn sd bót ph¸p ­íc lÖ, NT Èn dô, nh©n ho¸ nh­ng thiªn vÒ gîi.  ***?) Nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ã lµm næi bËt nhan s¾c cña KiÒu nh­ thÕ nµo? Em h·y h×nh dung vµ miªu t¶ l¹i bøc ch©n dung cña TK?***  - KiÒu cã ®«i m¾t trong xanh nh­ lµn n­íc mïa thu (cã thÓ nh×n tËn ®¸y t©m hån), l«ng mµy xanh t­¬i, thanh tó ®Ñp nh­ d¸ng nói mïa xu©n, dung nhan ®»m th¾m, d¸ng ng­êi t­¬i trÎ mÒm m¹i khiÕn hoa còng ph¶i ghen, liÔu còng ph¶i hên v× thua kÐm. Mét s¾c ®Ñp lµm cho ng­êi ta say mª ®Õn nçi ngo¶nh l¹i lÇn thø nhÊt th× thµnh bÞ xiªu, ngo¶nh l¹i lÇn thø hai th× n­íc ®· ®æ.  ?) Theo em, v× sao t¸c gi¶ l¹i ®Æc t¶ vÎ ®Ñp cña ®«i m¾t KiÒu?  - §«i m¾t lµ phÇn gîi c¶m nhÊt trªn khu«n mÆt, lµ sù thÓ hiÖn phÇn tinh anh cña t©m hån vµ trÝ tuÖ. Nh×n vµo ®«i m¾t chóng ta nhËn thøc ®­îc c¸i s¾c s¶o cña trÝ tuÖ, c¸i mÆn mµ cña t©m hån. ViÖc chän ®«i m¾t ®Ó t¶ cµng chøng tá tµi n¨ng bËc thÇy cña ND.  ***?) Nhµ th¬ b×nh luËn ntn vÒ nhan s¾c cña KiÒu? Em hiÓu ®­îc ®iÒu g× tõ lêi b×nh luËn Êy?***  - “S¾c ®µnh ®ßi mét”  => KiÒu lµ mét tuyÖt thÕ giai nh©n - c« g¸i ®Ñp nhÊt trÇn gian, trªn ®êi kh«ng cã ai s¸nh b»ng.  \* GV: XÐt vÒ mÆt nhan s¾c th× NguyÔn Du nhËn xÐt KiÒu lµ ng­êi ®Ñp nhÊt. Thóy V©n ®· rÊt ®Ñp - mÉu ng­êi ®Ñp lÝ t­ëng cña x· héi phong kiÕn. Nh­ng vÎ ®Ñp cña KiÒu l¹i v­ît lªn, h¬n h¼n - “KiÒu cµng s¾c s¶o mÆn mµ”. Mét s¾c ®Ñp lµm cho ng­êi ta say mª ®Õn nçi ngo¶nh l¹i lÇn thø nhÊt th× thµnh bÞ xiªu, ngo¶nh l¹i lÇn thø hai th× mÊt n­íc, khiÕn cho t¹o ho¸ còng sinh lßng ®è kÞ, ghen ghÐt.  ***?) M.t¶ ch©n dung KiÒu, t¸c gi¶ cã ngÇm dù b¸o ®iÒu g× vÒ sè phËn cña nµng kh«ng?***  - “ §Ñp ®Õn møc thiªn nhiªn còng ph¶i ghen ghÐt, ®è kÞ nh­ ngÇm dù b¸o mét cuéc ®êi, mét sè phËn long ®ong, lËn ®Ën ®Çy bÊt h¹nh. Nhµ th¬ ®· ngÇm göi g¾m quan niÖm “tµi hoa b¹c mÖnh”. §ã lµ ®iÓm h¹n chÕ cña NguyÔn Du.  ***?) Nh­ vËy xÐt vÒ mÆt nhan s¾c em thÊy Thuý KiÒu lµ mét c« g¸i nh­ thÕ nµo?***  => TK lµ mét ng­êi ®Ñp tuyÖt thÕ giai nh©n, trªn ®êi kh«ng cã ai s¸nh b»ng.  **\* ChuyÓn:** Kh«ng nh÷ng lµ mét ng­êi phô n÷ nhan s¾c tuyÖt thÕ giai nh©n mµ KiÒu cßn lµ mét ng­êi rÊt mùc tµi hoa.  ***?) NguyÔn Du ®· miªu t¶ tµi n¨ng cña KiÒu qua nh÷ng h×nh ¶nh nµo?***   * *Th«ng minh vçn s½n tÝnh trêi*   *Pha nghÒ thi ho¹ ®ñ mïi ca ng©m*  *Cung th­¬ng lµu bËc ngò ©m*  *NghÒ riªng ¨n ®øt hå cÇm mét tr­¬ng*  *Khóc nhµ tay lùa nªn ch­¬ng*  *Mét thiªn b¹c mÖnh l¹i cµng n·o nh©n.*  ***?) Qua lêi th¬, em thÊy KiÒu cã nh÷ng tµi g×?***  - KiÒu cã tµi lµm th¬, ®¸nh ®µn, ca h¸t, vÏ tranh, so¹n nh¹c.  ?) Tµi n¨ng cña KiÒu ®­îc miªu t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷ nµo? N.Du ®¸nh gi¸ thÕ nµo vÒ tµi n¨ng cña nµng?  - Vèn s½n tÝnh trêi, pha nghÒ, ®ñ mòi, lµu, ¨n ®øt  => Tµi ®µnh häa hai  ***?) Qua nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh miªu t¶ kÕt hîp víi lêi b×nh luËn cña t/g, em c¶m nhËn thÕ nµo vÒ tµi n¨ng cña KiÒu?***  - BÈm sinh KiÒu ®­îc trêi phó cho t­ chÊt th«ng minh, víi trÝ tuÖ th«ng minh Êy nµng trë thµnh mét ng­êi rÊt mùc tµi hoa. Tµi lµm th¬, tµi ®¸nh ®µn, ca h¸t, vÏ tranh, so¹n nh¹c tµi nµo còng xuÊt s¾c**.** NDu ®Æc biÖt ®Æc t¶ tµi®µn cña KiÒu: trë thµnh së tr­êng, n¨ng khiÕu, v­ît lªn trªn mäi ng­êi=> Tµi n¨ng cña nµng ®¹t tíi møc lÝ t­ëng theo quan niÖm thÈm mÜ phong kiÕn.  ***?) Ngoµi ra, KiÒu cßn cã biÖt tµi nµo?***  - S¸ng t¸c nh¹c - Thiªn B¹c MÖnh  ***?) Thiªn B¹c MÖnh lµ khóc nh¹c cã n«i dung ntn? Qua ®ã, tg muèn göi g¾m ®iÒu g×?***  - Ghi l¹i tiÕng lßng cña mét tr¸i tim ®a sÇu, ®a c¶m.  => Cung ®µn b¹c mÖnh ®ã kh«ng chØ lµ tµi hoa mµ cßn lµ phÈm c¸ch, sè phËn cña TK. Cung ®µn Êy kh«ng chØ lµ tiÕng lßng riªng biÖt cña TK mµ cßn l«i cuèn sù ®ång c¶m cña mäi ng­êi. Trong ®ã cã sù th­¬ng c¶m cña nhµ th¬. §Æc t¶ tµi n¨ng cña KiÒu, t/g muèn k®: KiÒu cã tµi n¨ng vµ t©m hån nh©n ¸i. §ång thêi thÓ hiÖn sù tr©n träng cña N.Du ®èi víi con ng­êi.  ***?) Qua PT, em c¶m nhËn ®­îc nh÷ng nÐt ®Ñp nµo ë KiÒu?***  ***?) VÎ ®Ñp cña KiÒu cho ta dù c¶m g× vÒ c® nµng?***  - VÎ ®Ñp cña KiÒu lµm cho thiªn nhiªn ®è kÞ ghen ghet nªn sè phËn nµng råi ®©y sÏ Ðo le, ®au khæ. Theo thuyÕt tµi mÖnh t­¬ng ®è: ***hång nhan b¹c mÖnh; ch÷ tµi liÒn víi ch÷ tai mét vÇn; ch÷ tµi ch÷ mÖnh khÐo lµ ghÐt nhau.***  Gv: Quan niÖm cæ ®iÓn khi nãi vÒ c¸i ®Ñp: C«ng, dung, ng«n, h¹nh. KiÒu v­ît lªn quan niÖm vÒ c¸i ®Ñp ®ã: nµng cã c¶ tµi. §©y lµ q.niÖm hoµn toµn míi cña Ng.Du vÒ c¸ch nh×n nhËn vÎ ®Ñp ®èi víi ng­êi phô n÷ .  ***?) Qua ®ã em thÊy tÊm lßng, t×nh c¶m cña t¸c gi¶ dµnh cho TK ntn ?***  - Ngîi ca, tr©n träng, ®Ò cao nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña ng­êi phô n÷:  => GV bình: Khi t¶ Thóy V©n, t/g chñ yÕu gîi nhan s¾c mµ kh«ng thÓ hiÖn c¸i tµi c¸i t×nh cña nµng. ThÕ nh­ng khi t¶ KiÒu, nhµ th¬ t¶ s¾c 1 phÇn cßn dµnh ®Õn 2 phÇn ®Ó t¶ tµi n¨ng. Tµi n¨ng cña KiÒu ®¹t tíi møc lý t­ëng cÇm, kú, thi, ho¹, rÊt mùc tµi hoa. §Æc biÖt tµi ®µn. Cung ®µn “b¹c mÖnh” mµ nµng tù s¸ng t¸c chÝnh lµ tiÕng lßng cña mét tr¸i tim ®a sÇu ®a c¶m. VÎ ®Ñp cña KiÒu lµ sù kÕt hîp cña c¶ s¾c - tµi - t×nh. VÎ ®Ñp hoµn thiÖn nh­ thÕ nh­ dù b¸o sè phËn Ðo le ®au khæ bÊt h¹nh cña nµng. Nh­ NguyÔn Du ®· viÕt trong t¸c phÈm “Tµi t×nh chi l¾m cho trêi ®Êt ghen” hay “Trêi xanh quen thãi m¸ hång ®¸nh ghen”. Víi vÎ ®Ñp tuyÖt mÜ giai nh©n vµ tµi n¨ng thiªn bÈm, KiÒu lµ mÉu ng­êi phô n÷ hoµn h¶o tuyÖt thÕ mµ NguyÔn Du ®· lùa chän ®Ó ca ngîi  - GV kh¸i qu¸t, chèt:  - GV gäi 1 Hs ®äc 4 c©u th¬ cuèi.  ***?) 4 c©u th¬ cuèi giíi thiÖu ®iÒu g×?***  - 2 Hs ph¸t biÓu, Gv chèt.  - §øc h¹nh, nÒ nÕp vµ phong th¸i cña 2 chÞ em Thuý KiÒu.  **Ho¹t ®éng 3 (5’)**  ***?) Qua viÖc miªu t¶ ch©n dung 2 chÞ em Thuý KiÒu, NguyÔn Du muèn göi g¾m ®iÒu g×?***  - HS th¶o luËn nhãm bµn.  - §¹i diÖn ph¸t biÓu, Gv chèt:  ***?) NguyÔn Du ®· diÔn t¶ néi dung ®ã qua nÐt nghÖ thuËt nµo?***  - HS th¶o luËn nhãm bµn.  - §¹i diÖn ph¸t biÓu, Gv chèt:  ***?) Qua ®o¹n trÝch em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt t¶ ng­êi cña NguyÔn Du? Th¸i ®é, t×nh c¶m cña «ng ®èi víi nh©n vËt?***  GV: Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cña c¶m høng nh©n ®¹o ë TruyÖn KiÒu lµ sù ®Ò cao nh÷ng gi¸ trÞ con ng­êi. §ã cã thÓ lµ tµi n¨ng, nh©n phÈm, kh¸t väng, ý thøc vÒ th©n phËn c¸ nh©n...Gîi t¶ tµi s¾c cña chÞ em Thóy KiÒu, N. Du ®· tr©n träng, ®Ò cao vÎ ®Ñp cña con ng­êi, mét vÎ ®Ñp toµn vẹn “m­êi ph©n vÑn m­êi”. ë ®©y NT lý t­ëng hãa hoµn toµn phï hîp víi c¶m høng ng­ìng mé ca ngợi con con ng­êi.  - Gv gäi 1 Hs ®äc ghi nhí (SGK-Tr.83)  **Ho¹t ®éng 4 (5’)**  ?) §äc diÔn c¶m ®o¹n th¬?  - GV gäi 1 HS ®äc ®o¹n th¬.  - 1 HS ®äc phÇn ®äc thªm.  - HS th¶o luËn nhãm bµn, ph¸t biÓu. | **I. Giíi thiÖu chung:**  ***\* VÞ trÝ ®o¹n trÝch:***  - N»m ë phÇn ®Çu cña TP: ***“GÆp gì vµ ®Ýnh ­íc”*** (tõ c©u 15 ®Õn c©u 38).  - §o¹n trÝch giíi thiÖu ch©n dung hai chÞ em Thuý KiÒu.  **II. §äc - HiÓu v¨n b¶n:**  ***1. §äc – T×m hiÓu chó thÝch.***  ***2. KÕt cÊu, bè côc:***  - Bè côc: 4 ®o¹n  ***3. Ph©n tÝch v¨n b¶n:***  a. Giíi thiÖu chung vÒ hai chÞ em Thóy KiÒu:  - Hai chÞ em Thóy KiÒu ®Òu ®Ñp - mét vÎ ®Ñp thanh tao, trong tr¾ng tõ h×nh d¸ng ®Õn t©m hån.  b. VÎ ®Ñp cña Thóy V©n:  - Thuý V©n lµ c« g¸i ®Ñp - mét vÎ ®Ñp hiÒn dÞu, ®oan trang, phóc hËu, quÝ ph¸i.  - VÎ ®Ñp cña Thóy V©n nh­ dù b¸o vÒ mét cuéc ®êi b×nh lÆng, ªm Êm, su«n sÎ, mét t­¬ng lai t­¬i s¸ng ®ang chê ®ãn nµng.    c. VÎ ®Ñp cña Thuý KiÒu:  - VÎ ®Ñp cña Thóy KiÒu lµ vÎ ®Ñp s¾c s¶o, mÆn mµ, vÎ ®Ñp cña tuyÖt thÕ giai nh©n vµ cã tµi n¨ng thiªn bÈm, nh­ dù b¸o bi kÞch hång nhan b¹c mÖnh, sè phËn nµng råi ®©y sÏ Ðo le, ®au khæ, bÊt h¹nh.  ***4. Tæng kÕt:***  a. Néi dung:  T¸c gi¶ ®· kh¾c ho¹ thµnh c«ng hai bøc ch©n dung tuyÖt mÜ vÒ hai chÞ em nµng KiÒu, ®Æc biÖt lµ nhan s¾c vµ tµi hoa tuyÖt ®Ønh cña Thuý KiÒu. Nhµ th¬ ®· dµnh trän tÊm lßng ­u ¸i ®Æc biÖt cña m×nh cho nh©n vËt Thuý KiÒu - nh©n vËt trung t©m cña t¸c phÈm.  b. NghÖ thuËt:  - Bót ph¸p n.thuËt ­íc lÖ cæ ®iÓn kÕt hîp so s¸nh, nh©n hãa.  - Ng«n ng÷ trong s¸ng, tinh tÕ, chän läc.  - T¶ ch©n dung mang tÝnh c¸ch, sè phËn.  c. Ghi nhí: (SGK-Tr.83)  **III. LuyÖn tËp:**  1. §äc diÔn c¶m ®o¹n th¬.  2. §äc thªm: ( Tr.84)  3. NÕu vÏ 2 nh©n vËt em thÊy vÏ nh©n vËt nµo dÔ h¬n? V× sao? |

***V***. ***H­íng dÉn häc ë nhµ vµ chuÈn bÞ cho bµi sau: ( 3')***

- Häc thuéc ghi nhí (Tr.83)

- Häc thuéc lßng ®o¹n th¬.

- Lµm BT1,2 (SBTNV- Tr.33).

- So¹n bµi: ***C¶nh ngµy xu©n (***Tr. 84) -> §äc ®o¹n th¬ trÝch,, chia ®o¹n, tr¶ lêi c©u hái chuÈn bÞ bµi.

**E- Rót kinh nghiÖm:**

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Ngµy so¹n: 22/ 9/ 2014

## Ngày giảng :…/…/2014 TiÕt: 28

***V¨n b¶n:***

# CẢNH NGÀY XUÂN

***( TrÝch “TruyÖn KiÒu” ) - Nguyễn Du***

**A- Mục tiêu:**

***1. Kiến thức:***

- Gióp häc sinh thÊy ®­îc nghÖ thuËt miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn cña NguyÔn Du kÕt hîp víi bót ph¸p t¶ vµ gîi.

- Sö dông tõ ng÷ giÇu chÊt gîi h×nh ®Ó miªu t¶ c¶nh ngµy xu©n víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng.

- Miªu t¶ c¶nh ®Ó nãi lªn t©m tr¹ng cña nh©n vËt.

***2. Kĩ năng:*** - Bổ sung kiến thức đọc – hiểu văn bản truyện thơ trung đại, phát hiện, phân tích được các chi tiết miêu tả cảnh thiên nhiên trong đoạn trích. Cảm nhận được tâm hồn trẻ trung của nhân vật qua cái nhìn cảnh vật trong ngày xuân. Vận dụng bài học để viết văn miêu tả, biểu cảm.

- KNS: + Giao tiÕp: tr×nh bµy, trao ®æi vÒ sù thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña mïa xu©n.

+ Tù nhËn thøc ®­îc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn.

+ Thông qua tâm trạng con người, biết cảm nhận được vẻ đẹp TN.

***3. Th¸i ®é:*** Gi¸o dôc lßng yªu thiªn nhiªn, biÕt tr©n träng c¸i ®Ñp .

**B- ChuÈn bÞ:**

- GV: §äc kÜ SGK, SGV, chuÈn bÞ b¶ng phô.

TP “ TruyÖn KiÒu” vµ bøc tranh minh häa chÞ em KiÒu du xu©n.

- HS: So¹n bµi, chia ®o¹n, tr¶ lêi c©u hái, s­u tÇm tranh minh häa.

**C- Ph­¬ng ph¸p:**

- Sö dông ph­¬ng ph¸p qui n¹p, nªu V§, ®µm tho¹i, vÊn ®¸p.

- Ph©n tÝch, gi¶ng b×nh, tÝch hîp, trùc quan, th¶o luËn nhãm.

- C¸ch thøc: ho¹t ®éng c¸ nh©n, ®éng n·o, tr×nh bµy 1 phót.

**D- TiÕn tr×nh giê d¹y:**

***I- æn ®Þnh tæ chøc: (1’)***

***II- KiÓm tra bµi cò: (5’)***

?) §äc thuéc lßng diÔn c¶m ®o¹n trÝch “ChÞ em TK”? Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ nh÷ng nÐt ®Æc s¾c nd, nt cña ®o¹n trÝch?

\* §Þnh h­íng:

- Ngîi ca, tr©n träng, ®Ò cao nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña ng­êi phô n÷.

- Bót ph¸p n.thuËt ­íc lÖ cæ ®iÓn kÕt hîp so s¸nh, nh©n hãa. Ng«n ng÷ trong s¸ng, tinh tÕ, chän läc. T¶ ch©n dung mang tÝnh c¸ch sè phËn.

***III- Bµi míi:***

***\* Giíi thiÖu bµi:*** ***(1’)***

BiÖt tµi cña NguyÔn Du kh«ng chØ miªu t¶ ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch còng nh­ dù b¸o vÒ cuéc ®êi sè phËn cña nh©n vËt mµ c¶nh thiªn nhiªn trong TruyÖn KiÒu còng ®­îc kh¾c ho¹ râ nÐt qua nÐt vÏ thiªn tµi cña NguyÔn Du. C¸ch miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn Êy ®Æc biÖt nh­ thÕ nµo? Bµi häc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hoạt động của thầy và trò*** | ***Ghi bảng*** |
| **Hoạt động 1 (2’)**  ***\* Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p, kt động não.***  ***?) §o¹n trÝch n»m ë vÞ trÝ nµo trong t¸c phÈm?***  ***?) Néi dung chÝnh cña ®o¹n trÝch lµ g×?***  - §o¹n trÝch t¶ c¶nh ngµy xu©n trong tiÕt thanh minh, chÞ em TK ®i ch¬i xu©n.  **Ho¹t ®éng 2 (23’)**  ***\* Ph­¬ng ph¸p vấn ®¸p, nªu vÊn ®Ò, ph©n tÝch, giảng bình, KT động não.***  - Gv nªu yªu cÇu ®äc: chËm, râ rµng, t×nh c¶m, ng¾t ®óng nhÞp th¬ lôc b¸t.  - GV ®äc mÉu 4 c©u ®Çu.  - GV gäi 2 HS ®äc – gv nhËn xÐt vµ söa ch÷a.  ***?) Gi¶i thÝch tõ khã SGK?***  - Hs gi¶i thÝch, Gv bæ sung.  ***Gv chuyÓn ý***  ***?) §o¹n trÝch cã thÓ chia lµm mÊy ®o¹n? ý chÝnh mçi ®o¹n?***  - 3 Hs ph¸t biÓu, Gv chèt:  ***?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ tr×nh tù miªu t¶ cña t¸c gi¶ trong v¨n b¶n nµy?***  - T¸c gi¶ miªu t¶ tõ kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ, tr×nh tù thêi gian cuéc du xu©n cña chÞ em Thuý KiÒu.  ***?) Tr×nh tù miªu t¶ ®ã cã t¸c dông g×?***  - T¸c dông: vÏ ®­îc bøc tranh lÔ héi ngµy xu©n võa kh¸i qu¸t võa cô thÓ, ng­êi ®äc dÔ h×nh dung vµ dÔ nhí.  ***?) Trong v¨n b¶n, ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo ®­îc sö dông lµ chñ yÕu? V× sao?***  - Ph­¬ng thøc miªu t¶ v× phÇn lín c¸c lêi th¬ dµnh ®Ó t¶ c¶nh, t¶ ng­êi trong lÔ héi.  ***?) Ngoµi ra trong v¨n b¶n cßn dông ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo?***  - Sù kÕt hîp yÕu tè tù sù “ngµy xu©n... thoi” “thanh minh... ba”, vµ biÓu c¶m (ChÞ em...ra vÒ; Nao...quanh)  - GV gọi 1 HS đọc 4 câu thơ đầu. ***? ) Më ®Çu cho c¶nh ngµy xu©n, t¸c gi¶ ®­a ra nh÷ng h×nh ¶nh nµo?***  Ngµy xu©n con Ðn ®­a thoi  ThiÒu quang chÝn chôc ®· ngoµi s¸u m­¬i.  ***?) Tõ chó thÝch(1) vµ (2) trong SGK, em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ nghÜa cña hai dßng th¬ ®Çu v¨n b¶n?***  - Ngµy xu©n thÊm tho¾t tr«i mau nh­ thoi ch¹y trªn khung dÖt v¶i, §· qua th¸ng giªng, th¸ng hai (mïa xu©n cã 90 ngµy th× ®· qua 60 ngµy råi), tiÕt trêi ®· b­íc sang th¸ng 3. Trong th¸ng cuèi cïng cña mïa xu©n, nh÷ng c¸nh Ðn vÉn rén rµng bay liÖng gi÷a bÇu trêi trong s¸ng.  ***?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ miªu t¶? T/d?***  - Sö dông h×nh ¶nh Èn dô “con Ðn ®­a thoi”.  - Sö dông c¸ch tÝnh thêi gian míi, ®éc ®¸o.  **\* Gv:** T¸c gi¶ ®· vËn dông linh ho¹t thµnh ng÷ thêi gian ***thÊm tho¾t thoi ®­a*** vµo lêi th¬ cña m×nh. Kh«ng nh÷ng thÕ, t¸c gi¶ cã mét c¸ch tÝnh thêi gian ®éc ®¸o. Kh«ng nh÷ng nãi ®­îc lµ mïa xu©n ®· qua mét hay hai th¸ng mµ cßn miªu t¶ vÎ ®Ñp riªng cña mïa xu©n: Mïa xu©n cã ¸nh s¸ng hång.  ***?) C¸ch sö dông tõ ng÷ cña t¸c gi¶ ®· diÔn t¶ ®iÒu g×?***  - DiÔn t¶ h×nh ¶nh ®Æc tr­ng cña mïa xu©n: chim Ðn. DiÔn t¶ sù tr«i qua rÊt nhanh cña mïa xu©n.  ***?) ViÖc miªu t¶ mïa xu©n tr«i qua nhanh gióp em hiÓu g× vÒ c¶m xóc cña con ng­êi trong mïa xu©n ®ã?***  - C¶m xóc nuèi tiÕc thêi gian, nuèi tiÕc mïa xu©n.  **\* GV:** Mïa xu©n, ngµy vui tr«i rÊt nhanh. C¸i nh×n cña nhµ th¬ thÊm ®Ém t©m lÝ cña ng­êi trong cuéc bëi thÕ míi thÊy nhanh vµ thÊy nuèi tiÕc. TiÕc mïa xu©n ngay trong mïa xu©n t­ëng lµ mét ®iÒu nghÞch lÝ nh­ng nã cã thËt trong t©m tr¹ng con ng­êi tuæi trÎ ë mäi thêi ®¹i.  - GV më réng: Sau nµy, Xu©n DiÖu còng cã mét t©m tr¹ng Êy tuy c¸ch cã míi, cã hiÖn ®¹i h¬n: “T«i kh«ng chê n¾ng h¹ míi hoµi xu©n” “Mau víi chø, véi vµng lªn chø”. Nh­ng dï tiÕc nuèi, c¶m thÊy xu©n ®i nhanhth× mïa xu©n vÉn hiÓn hiÖn.  ***?) VÎ ®Ñp mïa xu©n th¸ng 3 ®­îc t¸c gi¶ ®Æc t¶ qua chi tiÕt ®iÓn h×nh nµo?***  Cá non xanh tËn ch©n trêi  Cµnh lª tr¾ng ®iÓm mét vµi b«ng hoa.  ***?) Em hiÓu tõ “tËn” trong c©u cã ý nghÜa g×?***   * Tr¶i dµi, më réng ra m·i.   ***?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch miªu t¶ cña nhµ th¬ trong hai c©u th¬ nµy?***  - Nh÷ng h/¶nh tiªu biÓu cña mïa xu©n ®­îc t/gi¶ chän läc kh¸ tinh tÕ, sö dông tõ ng÷ chau chuèt.  - §¶o ng÷ “®iÓm tr¾ng” thµnh “tr¾ng ®iÓm”.  ***?) Tõ c¸ch viÕt ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ c¶nh ngµy xu©n trong hai c©u th¬?***  - C¶nh xu©n hµi hoµ, trong s¸ng, sống động có hồn chứ không tĩnh tại.  ***?) Hai dßng th¬ ®· gîi trong em nh÷ng c¶m nhËn g× vÒ c¶nh s¾c ngµy xu©n?***  - §ã lµ bøc ho¹ tuyÖt ®Ñp vÒ mïa xu©n: víi nh÷ng h.¶nh, ®­êng nÐt, mµu s¾c t­¬i s¸ng hµi hoµ gi÷a mµu xanh l¸ c©y, mµu xanh non cña th¶m cá vµ diÓm xuyÕt mµu tr¾ng tinh kh«i cña hoa lª, gîi c¶m gi¸c mªnh m«ng mµ kh«ng qu¹nh v¾ng, trong s¸ng trÎ trung mµ nhÑ nhµng thanh khiÕt v« cïng Ch÷ ®iÓm lµm cho c¶nh vËt kh«ng tÜnh t¹i mµ trë nªn cã hån. TÊt c¶ ®· gîi lªn vÎ ®Ñp riªng cña mïa xu©n: Míi mÎ, tinh kh«i, giµu søc sèng, kho¸ng ®¹t, trong trÎo. NguyÔn Du quả là có tài tuy ông kh«ng t¶ mÆt biÓn mµ ta cø nh­ say gi÷a nh÷ng con sãng ®ung ®­a cá xanh hoa tr¾ng mïa xu©n. Ph¶i cã mét t©m hån nh¹y c¶m, tha thiÕt víi vÎ ®Ñp, víi thiªn nhiªn, ph¶i cã sù quan s¸t chän läc chi tiÕt t¸c gi¶ míi viÕt ®­îc nh÷ng vÇn th¬ hay nh­ vËy.  - GV kh¸i qu¸t, chèt, ghi b¶ng:  -> Ph¶i cã mét t©m hån nh¹y c¶m, tha thiÕt víi vÎ ®Ñp víi thiªn nhiªn, ph¶i cã sù quan s¸t chän läc chi tiÕt t¸c gi¶ míi viÕt ®­îc nh÷ng vÇn th¬ hay nh­ vËy.  - GV gäi 1 Hs ®äc 8 c©u th¬ tiÕp.  ***?) Trong ngµy thanh minh cã nh÷ng ho¹t ®éng nµo? Em biÕt g× vÒ nh÷ng h® ®ã?***  - 2 h/®éng diÔn ra cïng 1 lóc:  + LÔ t¶o mé: ViÕng mé, quÐt t­íc söa sang phÇn mé.  + Héi ®¹p thanh: §i ch¬i xu©n ë chèn ®ång quª.  ***?) Kh«ng khÝ vµ ho¹t ®éng trong ngµy thanh minh ®· ®­îc t¸c gi¶ gîi t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh nµo ?***  - GÇn xa n« nøc yÕn anh  - ChÞ em s¾m söa.  - DËp d×u tµi tö, giai nh©n  ***?) NhËn xÐt g× vÒ cÊu t¹o cña nh÷ng tõ ng÷ ®­îc s/dông?***  - Nh÷ng tõ hai ©m tiÕt (c¶ tõ ghÐp vµ tõ l¸y) lµ nh÷ng danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ giµu chÊt gîi h×nh.  ***?) BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®­îc s/d ë ®©y? H×nh dung cña em?***  - C¸ch nãi Èn dô: “n« nøc yÕn anh” gîi lªn h×nh ¶nh tõng ®oµn ng­êi nhén nhÞp ®i ch¬i xu©n nh­ chim Ðn, chim oanh bay rÝu rÝt.  ***?) Nh÷ng tõ ng÷ trªn cã g.trÞ ntn trong viÖc gîi t¶ c¶nh lÔ héi?***  ***?) Th«ng qua sinh ho¹t du xu©n cña chÞ em TK, Ng.Du ®· kh¾c ho¹ 1 truyÒn thèng v¨n ho¸ xa x­a. §ã lµ truyÒn thèng g×?***  - TiÕt thanh minh mäi ngõoi s¾m söa lÔ vËt ®Ó ®i t¶o mé, s¾m söa quÇn ¸o ®Ó vui héi ®¹p thanh. Ng­êi ta r¾c nh÷ng thoi vµng vã, ®èt tiÒn giÊy, hµng m· ®Ó t­ëng nhí nh÷ng ng th©n ®· khuÊt => gîi nh÷ng t×nh c¶m tèt ®Ñp cña con ng.  ***?) Em nhËn thÊy t×nh c¶m nµo cña ND qua bøc tranh lÔ héi?***  - Yªu quý, tr©n träng vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ cña truyÒn thèng v¨n hãa d©n téc.  - GV kh¸i qu¸t, chèt:  ***?) §äc 6 c©u th¬ cuèi? 6 c©u th¬ cuèi m.t¶ c¶nh g× ?***  - C¶nh chÞ em KiÒu du xu©n trë vÒ.  ***?) C¶nh cuèi lÔ héi ®­îc gîi lªn qua nh÷ng chi tiÕt nµo?***  Tµ tµ bãng ng¶ vÒ t©y  ChÞ em th¬ thÈn dan tay ra vÒ  B­íc dÇn theo ngän tiÓu khª  Nh×n xem phong c¶nh cã bÒ thanh thanh  Nao nao dßng n­íc uèn quanh  DÞp cÇu nho nhá cuèi ghÒnh b¾c ngang.  ***? ) NhËn xÐt nh÷ng tõ ng÷ ®­îc s/d?***  - S/dông nhiÒu tõ l¸y: ***Tµ tµ, th¬ thÈn, thanh thanh, nao nao, nho nhá.***  ***?) Nh÷ng tõ (tµ tµ, thanh thanh, nao nao) biÓu ®¹t nh÷ng s¾c th¸i g× ?***  - Nh÷ng tõ l¸y trªn kh«ng nh÷ng biÓu ®¹t s¾c th¸i c¶nh vËt mµ cßn béc lé t©m tr¹ng con ng­êi: b©ng khu©ng, th¬ thÈn trªn ®­êng vÒ.  ***?) C¶m nhËn cña em vÒ c¶nh vËt?***  ***?) C¶nh vËt, kh«ng khÝ mïa xu©n trong 6 c©u th¬ cuèi cã g× gièng vµ kh¸c so víi 4 c©u th¬ ®Çu ? V× sao ?***  - C¶nh vËt vÉn mang c¸i thanh dÞu cña mïa xu©n, mäi chuyÓn ®éng ®Òu nhÑ nhµng. Tuy nhiªn c¸i kh«ng khÝ nhén nhÞp, rén rµng cña lÔ héi kh«ng cßn n÷a, tÊt c¶ ®ang nh¹t dÇn, lÆng dÇn. C¶nh nhuèm mµu t©m tr¹ng. C¶m gi¸c b©ng khu©ng xao xuyÕn vÒ mét ngµy vui xu©n ®ang cßn mµ sù linh c¶m vÒ ®iÒu s¾p x¶y ra ®· xuÊt hiÖn. . .  ***?) §o¹n cuèi cña ®o¹n trÝch nhµ th¬ ®· sö dông nghÖ thuËt næi bËt nµo?***  - T¶ c¶nh ngô t×nh (t¶ c¶nh diÔn t¶ t©m tr¹ng)  - GV kh¸i qu¸t, chèt:  **Ho¹t ®éng 3 (5’)**  ***?) Nªu kh¸i qu¸t néi dung ®o¹n trÝch?***  ***?) ChØ ra nh÷ng nÐt thµnh c«ng trong ng.thuËt m.t¶ thiªn nhiªn cña Ng.Du qua ®o¹n trÝch? (kÕt cÊu, c¸ch sö dông ng«n ng÷, bót ph¸p m.t¶)***  - Gv gäi 1 HS ®äc ghi nhí (SGK)  **Ho¹t ®éng 3 (5’)**  - Bài tập 1: Hs thảo luận nhóm  -> Đại diện phát biểu  ? Dùa vµo ®.trÝch, viÕt ®v¨n t¶ c¶nh ngµy xu©n | **I. Giíi thiÖu chung:**  ***\* VÞ trÝ ®o¹n trÝch:***  - N»m ë phÇn ®Çu cña TP: ***“GÆp gì vµ ®Ýnh ­íc”*** (tõ c©u 39 ®Õn c©u 56).  **II. §äc - HiÓu v¨n b¶n:**  ***1. §äc – Chó thÝch:***  ***2. KÕt cÊu- bè côc:***  - §o¹n trÝch chia lµm 3 ®o¹n:  + 4 c©u ®Çu: Gîi t¶ khung c¶nh ngµy xu©n.  + 8 c©u tiÕp theo: Gîi t¶ khung c¶nh lÔ héi trong tiÕt thanh minh.  + 4 c©u cuèi: C¶nh chÞ em KiÒu du xu©n trë vÒ.  - §o¹n trÝch cã kÕt cÊu theo tr×nh tù thêi gian cña cuéc du xu©n.  ***3. Ph©n tÝch v¨n b¶n:***  a. Khung c¶nh ngµy xu©n:  - B»ng ngßi bót ph¸c ho¹ chÊm ph¸, sö dông tõ ng÷ d.téc, lùa chän h.¶nh, ®­êng nÐt, mµu s¾c ®­a vµo mét tæng thÓ cÊu tróc héi ho¹ hµi hoµ, t¸c gi¶ ®· vÏ nªn bøc tranh mïa xu©n tuyÖt ®Ñp với một vÎ ®Ñp riªng: Míi mÎ, tinh kh«i, kho¸ng ®¹t, trong trÎo, trµn ®Çy søc sèng lµm say ®¾m lßng ng­êi.  b. C¶nh lÔ héi trong tiÕt thanh minh:    - Ng«n ng÷ tù sù cïng víi nh÷ng tõ ng÷ cã g.trÞ t¹o h×nh ®· thÓ hiÖn kh«ng khÝ nhén nhÞp, n¸o nhiÖt, t­¬i vui cña lÔ héi.  c. C¶nh chÞ em Thóy KiÒu du xu©n trë vÒ  - C¶nh buån, v¾ng gîi t¶ t©m tr¹ng luyÕn tiÕc, b©ng khu©ng, xao xuyÕn vµ lÆng buån.  ***4. Tæng kÕt :***  a. Néi dung:  *-* §o¹n trÝch lµ mét bøc tranh thiªn nhiªn vÒ lÔ héi mïa xu©n t­¬i ®Ñp, trong s¸ng.  b. NghÖ thuËt:  *-* KÕt cÊu hîp lÝ theo tr×nh tù thêi gian cña cuéc du xu©n.  - Sö dông ng«n ng÷ giµu chÊt t¹o h×nh: tõ ghÐp, tõ l¸y.  - KÕt hîp gi÷a bót ph¸p t¶ vµ gîi.  -T¶ c¶nh ngô t×nh.  c. Ghi nhí: (SGK/87)  **III. LuyÖn tËp:**  1. Bài tập 1/ 87:  2. Em học tËp được gì qua nghệ thuật miêu tả của Nguyễn Du?  - Cách dùng từ.  - Sử dụng từ Hán Việt.  - Miêu tả khắc hoạ tính cách  nhân vật. |

***V***. ***H­íng dÉn häc ë nhµ vµ chuÈn bÞ cho bµi sau: ( 3')***

- Häc thuéc ghi nhí ( 87).

- Häc thuéc lßng ®o¹n th¬.

- §äc tr­íc, chuÈn bÞ bµi: ThuËt ng÷ -> §äc vµ t×m hiÓu tr­íc c¸c ng÷ liÖu trong bµi häc, t×m thªm VD minh häa. Lµm bµi tËp: 1( 89) ; 2,3,4 (90).

-So¹n bµi: ***KiÒu ë lÇu Ng­ng BÝch*** -> §äc ®o¹n th¬ trÝch, t×m hiÓu vÞ trÝ ®o¹n trÝch, chia ®o¹n, tr¶ lêi c©u hái chuÈn bÞ bµi.

**E- Rót kinh nghiÖm:**

................................................................................................................................................................................................................................................................

## Ngµy so¹n: 28/ 9/ 2014

## Ngày giảng:…/…/2014 TiÕt: 29

***Tiếng Việt:***

**THUẬT NGỮ**

**A - Mục tiêu:**

***1. Kiến thức:*** - Giúp học sinh nắm được khái niệm thuật ngữ và một số đặc điểm cơ bản của nó.

- Biết sử dụng chính xác các thuật ngữ.

***2. Kĩ năng:*** Rèn kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ trong từ điển. Sử dụng thuật ngữ trong quá trình đọc – hiểu và tạo lập văn bản khoa học, công nghệ.

- KNS: + Giao tiÕp: Tr×nh bµy, trao ®æi vÒ ®Æc ®iÓm, vai trß, c¸ch sö dông thuËt ng÷.

+ Ra quyÕt ®Þnh: Lùa chän vµ sö dông thuËt ng÷ phï hîp víi môc ®Ých giao tiÕp.

***3. Th¸i ®é:*** Cã ý thøc sö dông thuËt ng÷ trong nãi vµ viÕt.

**B- ChuÈn bÞ**:

- GV: §äc kÜ SGK, SGV, chuÈn bÞ b¶ng phô.

S­u tÇm thªm nhiÒu thuËt ng÷ thuéc c¸c ngµnh KH kh¸c nhau.

- HS: §äc kÜ SGK, chuÈn bÞ b¶ng phô cña nhãm, phiÕu häc tËp.

S­u tÇm thªm nh÷ng thuËt ng÷ kh«ng cã trong SGK.

**C- Ph­¬ng ph¸p:**

- ¤n- gi¶ng- luyÖn.

- Ph­¬ng ph¸p qui n¹p, ®µm tho¹i, trao ®æi th¶o luËn nhãm.

- TÝch hîp däc- ngang.

**D- TiÕn tr×nh giê d¹y:**

***I- æn ®Þnh tæ chøc****:* ***(1’)***

***II- KiÓm tra bµi cò: (5’)***

?) Nêu các cách phát triển từ vựng tiếng Việt đã học.cho mẫu sau:

x+ sản phát triển 2 từ mới

- 2 cách: tạo ra từ mới và mượn từ nước ngoài

- Tài sản, gia sản, sản lượng …

***III- Bài mới:***

***\* Giíi thiÖu bµi:*** (1’)

Trong cuéc sèng hiÖn ®¹i, ngµy nay khi khoa häc c«ng nghÖ ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi ®êi sèng con ng­êi, chóng ta ngµy cµng tiÕp xóc víi nhiÒu thuËt ng÷ nh­ int¬net, computer, kiÓm to¸n, tµi chÝnh, thÞ tr­êng, th­¬ng m¹i…VËy thuËt ng÷ lµ g×? ThuËt ng÷ cã ®Æc ®iÓm g×? Chóng ta cïng t×m c©u tr¶ lêi trong bµi häc h«m nay.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hoạt động của thầy và trò*** | ***Ghi bảng*** |
| **Ho¹t ®éng 1(6’)**  *\** ***PP:Ph©n tÝch mÉu, ®éng n·o, th¶o luËn nhãm, qui nạp.***  - GV ®­a b¶ng phô cã 2 c¸ch gi¶i thÝch vÒ tõ “n­íc” vµ “muèi” ®Ó Hs so s¸nh.  ***?) ë mçi c¸ch gi¶i thÝch, ng­êi gi¶i thÝch ®· dùa vµo nh÷ng c¬ së nµo?***  - C1: Dùa vµo nh÷ng ®Æc tÝnh bªn ngoµi sù vËt: D¹ng láng hay r¾n, mµu s¾c, mïi vÞ, cã ë ®©u?  => Lµ c¸ch gi¶i thÝch h×nh thµnh trªn c¬ së kinh nghiÖm, cã t/chÊt c¶m tÝnh.  - C2: Dùa vµo nghiªn cøu lý thuyÕt vµ ph­¬ng ph¸p khoa häc, qua viÖc t¸c ®éng vµo sù vËt ®Ó s/v béc lé ®Æc tÝnh bªn trong.  **\* Chó ý c¸ch 2**  ***?) Muèn hiÓu ®­îc nghÜa cña tõ “n­íc” vµ “muèi” theo c¸ch gi¶i thÝch 2 th× ng­êi tiÕp nhËn ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n nµo ?***  \* HS ®äc NL 2  ***?) Em ®· häc nh÷ng tõ ng÷ ®ã th­êng ®­îc s/d ë nh÷ng bé m«n nµo?***  ***?) Nh÷ng tõ ng÷ ®ã chñ yÕu ®­îc sö dông trong lo¹i vb nµo?***  \* Gv: Nh÷ng tõ ng÷ ®ã gäi lµ thuËt ng÷ .  ***?) ThÕ nµo lµ thuËt ng÷?***  \*GV: §«i khi th/ng÷ ®­îc dïng trong nh÷ng lo¹i v/b kh¸c: B¶n tin, phãng sù, bµi b×nh luËn.  \* GV kh¸i qu¸t, chèt -> Gäi 1 HS ®äc ghi nhí 1( SGK- Tr. 88)  **Ho¹t ®éng 2(7’)**  ***\* PP :Ph©n tÝch mÉu , ®éng n·o, th¶o luËn nhãm, qui nạp.***  ***?) C¸c tõ: th¹ch nhò, ba-d¬, Èn dô, ph©n sè thËp ph©n lµ tõ mét nghÜa hay nhiÒu nghÜa?***  - Mét nghÜa  ***?) Tõ ®ã em rót ra kÕt luËn g× vÒ nghÜa cña thuËt ng÷?***    - GV gäi 1 Hs ®äc NL 2.  ***?) Trong 2 NL ®ã, tõ “muèi” trong tr­êng hîp nµo cã s¾c th¸i biÓu c¶m ? V× sao?***  + Tõ “muèi” trong NL (a) lµ 1 thuËt ng÷, kh«ng cã tÝnh biÓu c¶m, kh«ng gîi lªn nh÷ng ý nghÜa bãng bÈy.  + Tõ “muèi” trong NL (b) lµ 1 tõ th«ng th­êng chØ sù vÊt v¶ gian tru©n mµ con ng­êi nÕm tr¶i trong ®êi (Gõng cay muèi mÆn).  ***?) Tõ ®ã em rót ra ®Æc ®iÓm g× n÷a cña thuËt ng÷?***  - 2 Hs ph¸t biÓu, gv chèt.  ***?) Qua ph©n tÝch em rót ra thuËt ng÷ cã mÊy ®Æc ®iÓm? §ã lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo?***  - 2 Hs ph¸t biÓu, Gv chèt (2 ®Æc ®iÓm)  - *Gv*: ®©y chÝnh lµ néi dung cña phÇn ghi nhí 2  - GV gäi 1 HS ®äc ghi nhí 2 (SGK- Tr.89)  **Hoạt động 3(20’)**  ***\* PP Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, Kĩ thuật động não.***  ***?) §äc yªu cÇu bµi tËp 1?***  - Gv ®­a b¶ng phô vµ gäi Hs lªn b¶ng ®iÒn.  ***?) Hs ®äc - x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp 2?***  - HS trao ®æi, th¶o luËn nhãm, ph¸t biÓu -> GV nhËn xÐt, bæ sung.  ***?) X¸c ®Þnh yªu cÇu bµi tËp 3?***  - 2 HS lªn b¶ng lµm BT.  - HS d­íi líp lµm vµo vë BT.  - HS - GVnx bµi lµm cña HS. (vÒ h×nh thøc, nd)  VÝ dô:  -Thøc ¨n gia sóc hçn hîp dïng ®Ó nu«i lîn rÊt tèt.  - Ph¸i ®oµn qu©n sù hçn hîp 4 bªn häp t¹i Hµ Néi.  ***?) §äc yªu cÇu bµi tËp 4?***  - Th¶o luËn nhãm bµn -> §¹i diÖn ph¸t biÓu -> GV nhËn xÐt, söa ch÷a.    ***?) §äc yªu cÇu bµi tËp 5?***  - Th¶o luËn nhãm bµn -> §¹i diÖn ph¸t biÓu -> GV nhËn xÐt, söa ch÷a.    \* GV cho HS ho¹t ®éng c¸ nh©n, thu 5 bµi, ®äc 3 bµi, nh©n xÐt. | **I- Thuật ngữ là gì?**  ***1. Khảo sát phân tích ngữ liệu***  \* Ngữ liệu: 1,2 ( 87- 88)  + Ng÷ liÖu 1:  - C1: Lµ c¸ch gi¶i thÝch h×nh thµnh trªn c¬ së kinh nghiÖm, cã t/chÊt c¶m tÝnh.  - C2: §ßi hái ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc chuyªn hãa häc.  + NL 2:  - §Þa lý: Th¹ch nhò  - Hãa häc: Ba-d¬  - Ng÷ v¨n: Èn dô  - To¸n : Ph©n sè thËp ph©n  -> V¨n b¶n khoa häc.  -> ThuËt ng÷: BiÓu thÞ nh÷ng kh¸i niÖm khoa häc c«ng nghÖ.  - Dïng trong c¸c v¨n b¶n khoa häc.  ***2. Ghi nhí 1:*** ( SGK- Tr. 88)  **II. §Æc ®iÓm cña thuËt ng÷:**  ***1. Kh¶o s¸t, ph©n tÝch ng÷ liÖu***  \* NL1:  - C¸c tõ: th¹ch nhò, ba-d¬, Èn dô, ph©n sè thËp ph©n lµ tõ mét nghÜa.  - Mçi thuËt ng÷ chØ biÓu thÞ 1 kh¸i niÖm vµ ng­îc l¹i mçi kh¸i niÖm chØ ®­îc biÓu thÞ b»ng 1 thuËt ng÷.  \* NL 2:  - Tõ “muèi” trong NL (a) lµ 1 thuËt ng÷, kh«ng cã tÝnh biÓu c¶m.    ***2. Ghi nhí 2:*** (SGK- Tr.89)  **III. LuyÖn tËp:**  **1. Bµi tËp 1 (90):**  + Lùc ... (VËt lý)  + X©m thùc ... (§Þa lý)  + HiÖn t­îng hãa häc ... (Hãa häc)  + Tr­êng tõ vùng ... (Ng÷ v¨n)  + Di chØ ... (LÞch sö)  + Thô phÊn .... (Sinh häc)  + L­u l­îng ... (§Þa lÝ)  + Träng lùc ... (VËt lý)  + KhÝ ¸p ... (§Þa lÝ)  + §¬n chÊt ... (Hãa häc)  + ThÞ téc phô hÖ ... (L.sö)  **2. Bµi tËp 2 (90):**  - ë ®o¹n trÝch nµy tõ: ***®iÓm tùa*** kh«ng ®­îc dïng nh­ 1 t/ng÷.  - §iÓm tùa dïng víi nghÜa th«ng th­êng chØ n¬i lµm chç dùa chÝnh .  **3. Bµi tËp 3 (90):**  a.ThuËt ng÷  b.Th«ng th­êng  \*Tham kh¶o: Qu©n giÆc M·n Thanh lµ 1 ®éi qu©n hçn hîp .    **4. Bµi tËp 4 (90):**  - C¸: ®éng vËt cã x­¬ng sèng ë d­íi n­íc, b¬i b»ng v©y, thë b»ng mang.  - Gäi c¸ Voi, c¸ Heo: gäi b»ng trùc gi¸c.  **5. Bµi tËp 5(Tr. 90):**  - HiÖn t­îng ®ång ©m kh«ng vi ph¹m nguyªn t¾c thuËt ng÷, v× hai thuËt ng÷ nµy ®­îc dïng trong hai lÜnh vùc khoa häc riÖng biÖt, chø kh«ng ph¶i trong cïng mét lÜnh vùc.  **6. Bµi tËp 6:** ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n cã sö dông Ýt nhÊt 2 thuËt ng÷ theo chñ ®Ò tù chän. |

***IV- Cñng cè: (2’)***

?) ThuËt ng÷ lµ g× ?

?) Nªu ®Æc ®iÓm cña thuËt ng÷? Tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm g× khi sö dông TN?

***V. H­íng dÉn häc ë nhµ vµ CB cho bµi sau: (3’)***

- Häc thuéc 2 phÇn ghi nhí (Tr.88,89).

- Lµm bµi tËp cßn l¹i trong SGK, BT6,7,8 (SBT- Tr.36,37).

- ChuÈn bÞ tr­íc bµi: ***Trau dåi vèn tõ*** -> §äc vµ t×m hiÓu tr­íc c¸c ng÷ liÖu.

**E-Rót kinh nghiÖm:**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Ngµy so¹n: 28/ 9/ 2014

## Ngày giảng:…/…/2014 TiÕt: 30

***Tập làm văn:***

**MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ**

**A - Mục tiêu:**

***1. Kiến thức:*** Giúp học sinh nắm được sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong một văn bản. Vai trò, tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự.

***2. Kĩ năng:*** - Rèn kĩ năng phát hiện và phân tích được tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự. Kết hợp kể chuyện với m- Là cách giúp người đọc và người nghe nắm được nội dung chính của văn bản đó. VB tóm tắt phải nêu được một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ các nhân vật và sự việc chính, phù hợp với văn bản được tóm tắt.

***III-Bài mới:***

***\* Giới thiệu bài: (1’)***

Khi xây xong một ngôi nhà, để ngôi nhà ấy đẹp và hấp dẫn người ta làm thêm công việc gì? (Trang trí). Trong văn bản tự sự, để bài văn hấp dẫn hơn cần có thêm yếu tố miêu tả. Yếu tố này có tác dụng như thế nào trong văn bản tự sự? Bài học hôm nay cô cùng các em tìm hiểu.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hoạt động của thầy và trò*** | ***Ghi bảng*** |
| **Ho¹t ®éng 1 (15’)**  \* PP Nªu vµ giải quyết vấn đề, qui nạp, KT ®éng n·o.  - GV gäi 1 HS ®äc ®o¹n trÝch (SGK-Tr.91)  ***?) §o¹n trÝch kÓ vÒ trËn ®¸nh nµo? Cã nh÷ng sù viÖc chÝnh nµo?***  - KÓ chuyÖn vua Quang Trung ®¸nh ®ån Ngäc Håi.  + Vua QT cho ghÐp v¸n l¹i, cø m­êi ng­êi khiªng mét bøc, råi tiÕn s¸t ®Õn ®ån Ngäc Håi.  + Qu©n Thanh b¾n ra, kh«ng tróng ng­êi nµo, sau ®ã phun khãi löa.  + Qu©n cña vua QT nhÊt tÒ x«ng lªn mµ ®¸nh.  + Qu©n Thanh chèng ®ì kh«ng næi, t­íng nhµ Thanh lµ SÇm Nghi §èng th¾t cæ chÕt. Qu©n Thanh ®¹i b¹i.  ***?) Em h·y viÕt c¸c sù viÖc chÝnh thµnh 1 §V?***  - HS viÕt ra nh¸p, mét HS lªn b¶ng viÕt?  ***?) §äc §V em võa viÕt?***  - HS vµ GV nx h×nh thøc, néi dung cña §V trªn b¶ng?  - Yc: h×nh thøc §V, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶; ®¶m b¸o ®­îc ND chÝnh.  \* VD: *Vua QT cho ghÐp v¸n l¹i, cø m­êi ng­êi khiªng mét bøc, råi tiÕn s¸t ®Õn ®ån Ngäc Håi. Qu©n Thanh b¾n ra, kh«ng tróng ng­êi nµo, sau ®ã phun khãi löa. Qu©n cña vua QT nhÊt tÒ x«ng lªn mµ ®¸nh. Qu©n Thanh chèng ®ì kh«ng næi, t­íng nhµ Thanh lµ SÇm Nghi §èng th¾t cæ chÕt. Qu©n Thanh ®¹i b¹i.*  ***?) XÐt vÒ PTB§, §V mµ b¹n võa viÕt cã g× kh¸c víi ®o¹n trÝch cña t¸c gi¶?***  - §o¹n v¨n cña b¹n: chØ cã ph­¬ng thøc tù sù.  - §V cña c¸c t¸c gi¶ Ng« gia v¨n ph¸i cã thªm yÕu tè miªu t¶.  ***?) ChØ ra c¸c y.tè miªu t¶ trong ®o¹n trÝch cña Ng« gia v¨n ph¸i. Cho biÕt c¸c chi tiÕt miªu t¶ Êy nh»m thÓ hiÖn nh÷ng ®èi t­îng nµo?***  + “ ba tÊm. . . dÊp n­íc.”  + “m­êi ng­êi. . . dao ng¾n”.  + “ qu©n Thanh næ sóng. . . mï mÞt”.  + “ khiªng. . . chÐm”.  + “ bá ch¹y. . .giµy xÐo”.  => Quang Trung; thÕ lùc cña qu©n T©y S¬n; sè phËn qu©n t­íng nhµ Thanh.  ***?) C¶m nhËn cña em sau khi ®äc 2 ®o¹n v¨n?***  - §o¹n v¨n cña b¹n: chØ ®¬n gi¶n kÓ l¹isù viÖc.  - §v cña tg Ng« gia v¨n ph¸i:  ***?) Nh­ vËy, yÕu tè miªu t¶ cã vai trß ntn trong ®v cña tg Ng« gia v¨n ph¸i?***  ***? ) Qua ph©n tÝch NL, em rót ra ®­îc bµi häc g× khi lµm v¨n tù sù?***  - HS ph¸t biÓu, GV kh¸i qu¸t, chèt.  - GV gäi 1 HS ®äc ghi nhí (SGK-Tr.92)  **Hoạt động 2 (20’)**  ***\* PP hoạt động nhóm, kĩ thuật động não.***  - GV gäi Hs ®äc y/c Bµi tËp 1.  ***?) Trong bµi “ChÞ em TK” tg’ sö dông nh÷ng yÕu tè m.t¶ nµo ?***  (Gîi ý: Mçi bøc ch©n dung tg’ t¶ ë p.diÖn nµo ? So s¸nh vÝ von víi nh÷ng g× ?).  ***?) Víi c¸ch t¶ Êy ®· lµm næi bËt ®­îc vÎ ®Ñp kh¸c ntn ë mçi nh©n vËt ?***  \* Gv: Qua m/t¶ ch©n dung=> dù b¸o sè phËn cña n/vËt.  \* H­íng dÉn vÒ nhµ: §o¹n trÝch: “C¶nh ngµy xu©n)  ***?) Trong ®o¹n “C¶nh ...” N.Du ®· chän läc nh÷ng chi tiÕt g× ®Ó m.t¶ vµ lµm næi bËt... ?***  ***? Nh÷ng yÕu tè m.t¶ Êy cã g.trÞ g× trong ®o¹n trÝch ?***  ( Gîi ý: Bót ph¸p t¶ vµ gîi, tõ ng÷ giµu chÊt t¹o h×nh ®Ó m/t¶ c¶nh ngµy xu©n. =>Nhê nh÷ng yÕu tè m.t¶ mµ gîi ®­îc khung c¶nh thiªn nhiªn ngµy xu©n víi vÎ ®Ñp riªng cña nã. §ång thêi gîi ®­îc khung c¶nh cña 1 lÔ héi truyÒn thèngcña d.téc ta.)  ***?) §äc yªu cÇu bµi tËp 2?***  ***?) Bµi tËp y.c em lµm g×?***  (Giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña chÞ em Thuý KiÒu).  - HS thùc hiÖn - h® c¸ nh©n:  - HS ®äc bµi  - HS vµ GV nx, bæ sung, söa ch÷a.  *\* Tham kh¶o:*  Thuý V©n lµ mét thiÕu n÷ ë tuæi tr¨ng trßn, khu«n mÆt t­¬i t¾n, s¸ng ®Ñp nh­ tr¨ng r»m, nÐt mµy thanh m¶nh cong vót nh­ mµy ngµi, miÖng c­êi t­¬i nh­ hoa, tiÕng nãi trong trÎo, lêi lÏ ®Ñp nh­ ngäc, tãc xanh ãng ¶ h¬n m©y, lµn da tr¾ng trÎo, mÞn mµng h¬n tuyÕt.  KiÒu cã ®«i m¾t trong xanh nh­ lµn n­íc mïa thu (cã thÓ nh×n tËn ®¸y t©m hån), l«ng mµy xanh, thanh ®Ñp nh­ nói mïa xu©n, dung nhan ®»m th¾m, d¸ng ng­êi t­¬i trÎ mÒm m¹i khiÕn liÔu còng ph¶i hên v× thua kÐm. Mét s¾c ®Ñp lµm cho ng­êi ta say mª ®Õn nçi ngo¶nh l¹i lÇn thø nhÊt th× thµnh bÞ xiªu, ngo¶nh l¹i lÇn thø hai th× n­íc ®· ®æ.  ***?) §äc yªu cÇu bµi tËp 2?***  ***?) Bµi tËp y.c em lµm g×?***  (KÓ viÖc chÞ em KiÒu ®i ch¬i trong ngµy thanh minh)  - HS thùc hiÖn - h® c¸ nh©n:  - HS ®äc bµi  - HS vµ GV nx, bæ sung, söa ch÷a. | **I- Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự:**  ***1. Khảo sát phân tích ngữ liệu:***  \* Ng÷ liÖu: BT1 (SGK-Tr.91)  - §V cña c¸c t/g Ng« gia v¨n ph¸i cã thªm yÕu tè miªu t¶:  + “ ba tÊm. . . dÊp n­íc.”  + “m­êi ng­êi. . . dao ng¾n”.  + “ qu©n Thanh næ sóng. . . mï mÞt”.  + “ khiªng. . . chÐm”.  + “ bá ch¹y. . .giµy xÐo”.  => ThÓ hiÖn ®èi t­îng: Quang Trung; thÕ lùc cña qu©n T©y S¬n; sè phËn qu©n t­íng nhµ Thanh.  => c¶m nhËn ®­îc sù oai phong lÉm liÖt cña vua QT; khÝ thÕ tiÕn c«ng nhanh, m¹nh quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng cña qu©n TS; thÊt b¹i th¶m h¹i cña qu©n Thanh.  - YÕu tè MT vÒ c¶nh vËt, nh©n vËt, sù viÖc trong VB tù sù lµm cho c©u chuyÖn hÊp dÉn, gîi c¶m, sinh ®éng.  ***2- Ghi nhí:*** (SGK-Tr.92)  **II-LuyÖn tËp:**  **1. Bµi tËp 1(Tr. 92):**  +Thóy V©n*:”Khu«n tr¨ng...   M©y thua n­íc tãc ...”.*  + T.KiÒu: *“Lµn thu thñy, nÐt ...  Hoa ghen ..., liÔu hên”*  -> T¸c gi¶ sö dông bót ph¸p ­íc lÖ t­îng tr­ng ®Ó m.t¶ nh»m t¸i hiÖn l¹i ch©n dung “mçi ng­êi mét vÎ ” cña TV vµ TK.  **2. Bµi tËp 2 ( 92):**  **3. Bµi tËp 3 ( 92):**  ***\* Tham kh¶o:***  MÆt trêi tõ tõ ng¶ bãng vÒ t©y, ¸nh n¾ng ®· nh¹t dÇn. ChÞ em KiÒu th¬ thÈn d¾t tay nhau ra vÒ. B­íc ch©n trªn mét nhÞp cÇu nho nhá n¬i cuèi ghÒnh, nh×n dßng n­íc uèn quanh nhÑ nhµng trong lßng ba chÞ em thÊy nao nao, mét c¶m gi¸c b©ng khu©ng, xao xuyÕn. |

***IV- Cñng cè: (2’)***

- GV cñng cè, kh¾c s©u vÒ vai trß cña yÕu tè MT trong VB tù sù.

- T¸c dông cña yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù?

- Khi sö dông yÕu tè MT trong VB tù sù cÇn ph¶i l­u ý ®iÒu g×? ( linh ho¹t, phï hîp, tr¸nh g­îng Ðp).

***V. H­íng dÉn häc ë nhµ vµ CB cho bµi sau: (3’)***

- Häc thuéc ghi nhí (Tr.92).

- Xem l¹i c¸c BT ®· lµm trªn líp vµ hoµn chØnh vµo vë BT.

- Lµm BT 1,2,3,4 (SBT- Tr.38.39).

- §äc, chuÈn bÞ tèt phÇn 1- 2 (Tr.99 - 100) bµi: ***Trau dåi vèn tõ.***

-> Lµm tr­íc bµi tËp t×m hiÓu bµi.

- ChuÈn bÞ vë TLV ®Ó tiÕt sau viÕt bµi TLV sè 2 vÒ v¨n tù sù -> ¤n tËp l¹i toµn bé KT vÒ v¨n tù sù cã kÕt hîp yÕu tè MT.

**E. Rót kinh nghiÖm:**

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Tæ tr­ëng duyÖt**

Ngµy......th¸ng......n¨m 2014

***Phạm Thị Phú***