**PHIẾU BÀI TẬP VĂN 8**

**CÂU HỎI NHẬN BIẾT**

**Chủ đề: Trường từ vựng**

**Câu 1)** Thế nào là trường từ vựng?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Câu 2)** Khi sử dụng trường từ vựng cần lưu ý những gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Chủ đề: Từ tượng hình, từ tượng thanh**

**Câu 3)** Hãy nêu đặc điểm, công dụng của từ tượng thanh, từ tượng hình?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Chủ đề: Trợ từ, thán từ**

**Câu 4:** Hãy nêu đặc điểm, công dụng của trợ từ, thán từ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Chủ đề: Nói giảm, nói tránh**

**Câu 5:** Thế nào là nói giảm nói tránh? Cách sử dụng nói giảm nói tránh

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**CÂU HỎI THÔNG HIỂU**

**Chủ đề: Trường từ vựng**

Câu 1.

Có bao nhiêu trường từ vựng trong các từ được in đậm ở đoạn văn sau:

Vào đêm trước ngày khai trường của con, **mẹ** không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó **con** sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc **ngủ** đến với con dễ dàng như **uống** một ly sữa, **ăn** một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên ngối mềm, đôi môi **hé mở** và thỉnh thoảng **chúm** lại như đang **mút** kẹo.

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

Câu 2.

Từ nghe trong câu sau đây thuộc trường từ vựng nào?

            Nhà ai vừa chín quả đầu

Đã nghe xóm trước vườn sau thơm lừng.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Chủ đề: Từ tượng hình, từ tượng thanh**

Câu 3:

Tìm các từ tượng hình trong đoạn thơ sau đây và cho biết giá trị gợi cảm của mỗi từ.

Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút

Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời

Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười

Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!

Người rực rỡ một mặt trời cách mạng

Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng

Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người

                                                               ( Tố Hữu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Chủ** **đề: Từ** **ngữ địa phương**:

Câu 4: Tìm từ toàn dân tương ứng với những từ địa phương được in đậm trong câu sau:

                                     Chị em **du** như **bù**nước lã.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Chủ đề: Trợ từ**

Câu 5:

Tìm trợ từ trong các câu sau:

a.      Những là rày ước mai ao.

b.      Cái bạn này hay thật.

c.      Mà bạn cứ nói mãi điều mà tôi không thích làm gì vậy.

d.      Đích thị là Lan được điểm 10.

e.      Có thế tôi mới tin mọi người.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

**CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP**

**Chủ đề: Nói quá**

Câu 1: Chỉ rõ và nêu tác dụng của phép nói quá trong câu:

      - Hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực.

                      (Ai-ma-tốp – Người thầy đầu tiên)

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

Câu 2.

    Tìm biện pháp nói quá trong câu sau:

     Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu  gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Chủ đề: Dấu ngoặc kép**

Câu 3. Viết đọan văn ngắn, chủ đề tự chọn. Trong đoạn có dùng dấu ngoặc kép.

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

**Chủ đề: Cách trình bày nội dung đoạn văn trong văn bản:**

Câu 4:  Viết một đoạn văn (6-8 câu), trình bày theo kiểu quy nạp, nêu quan niệm của em về tình bạn.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**Chủ đề: Câu ghép:**

Câu 5. Viết đoạn văn khoảng 4-5 câu nêu cảm nhận của em về cuộc đời của lão Hạc, trong đó có dùng câu ghép.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO**

 **Câu 1**: "**Tuổi trẻ và tương lai đất nước" (Viết bài văn theo dựa vào dàn ý )**

Lập dàn bài
a. Mở bài: Nêu vai trò của tuổi trẻ đối với mỗi quốc gia. Trích dẫn câu nói của Bác trong buỗi lễ khai trường.
b. Thân bài:
- Tuổi trẻ là gì?
+ Là lứa tuổi thanh, thiêu niên.
+ Là tuổi được học hành, trang bị kiến thức, rèn luyện đạo đức.
- Tương lai của đất nước la gì? (Là hoàn cảnh, là sự thay đổi của đất nước sau này).
- Tại sao tuổi trẻ có vai trò quan trọng?
+ Là lứa tuổi hăng hái, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm.
+ Là lứa tuổi học tập và tích lũy tốt nhất.
+ Có sức khỏe, làm chủ tương lai, quyết định vận mệnh đất nước.
+ Nêu những thuận lợi và thách thức đối với tuổi trẻ ngày nay khi đất nước đang trên đà phát triển.
- Vì sao tuổi trẻ là tương lai của đất nước? (Vì tuổi trẻ là người hăng hái, có sức khỏe dồi dào và óc sáng tạo).
+ Tuổi trẻ ở mặt khoa học, kinh tế, chính trị, giáo dục... (như anh Nguyễn Tử Quảng là một tấm gương sáng về óc sáng tạo, đã viết ra phần mềm diệt vi-rut làm giám đốc công ty an ninh mạng, dưới 30 tuổi).
- Như những bạn trẻ đi thi các cuộc thi giải toán, vật lí, hóa...
- Xưa có các tấm gương như Lý Công Uẩn, Trần Quốc Tuấn thì nay có Bác Hồ làm tấm gương sáng về sự chăm chỉ, cần cù.
c. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề trên. Rút ra bài học cho bản thân.

**Câu 2: Văn học và tinh thương.(Viết bài văn theo dựa vào dàn ý )**

Lập dàn ý

a. Mở bài: Văn học của dân tộc ta luôn ca ngợi những ai biét yêu thương người khác đồng thời luôn phê phán những ai thờ ơ trước khó khăn hoạn nạn của người khác. (Hơn thế nữa văn học còn phản ánh tình yêu cuộc sống, yêu muôn vật, muôn loài...)
b. Thân bài: Giải thích.
- Văn học là văn chương nói chung và là những thể loại cụ thể nói riêng.
- Trong văn chương luôn thể hiện tinh yêu thương con người. (Dẫn chứng). Đồng thời văn chương luôn phê phán những ai thờ ơ trước nỗi đau của người khác.(Dẫn chứng).
- Khẳng định văn chương luôn ca ngợi tình thương.
c. Kết bài:
- Giá trị của văn chương.
- Bài học của bản thân.

**Chủ đề: Văn thuyết minh.**

Đề văn: Hãy giới thiệu trường của em.