Cảm nhận về lòng yêu nước và căm thù giặc thể hiện qua hts, có caaup hủ định tổng phân hợp

Qua văn bản hịch tướng sĩ, tác giả trần quốc tuấn đã khơi gợi lòng căm thù quân giặc cho quân sĩ trước thềm cuộc kháng chiến chống quân mông-nguyên lần thứ hai. Trước hết, bằng phép tu từ liệt kê và sử dụng những dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện, vị Tiết chế đã nêu gương những tấm gương sẵn sàng hi sinh vì vua vì nước - nhằm khích lệ ý chí chiến đấu lập công danh cho họ. Tiếp đó, bằng những cụm động từ gợi tả được đặt liên tiếp nhau gây ám ảnh: "uốn lưỡi cú diều" "đem thân dê chó", trần quốc tuấn đã nhấn mạnh sự ngang ngược, hống hách, tham lam không đáy của giặc. Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu nhân nhượng với giặc thì "thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói" không thể nào tránh được tai họa về sau. Bên cạnh đó, bằng lối văn biền ngẫu cùng với những câu văn trùng điệp, đăng đối hô ứng nhau, trần quốc tuấn đã cho quân sĩ thấy lòng căm thù giặc cùng niềm đau xót uất hận đến tột độ của mình. Cũng ở phần này, ông đã sử dụng một số những nghệ thuật độc đáo như điển cố "da ngựa bọc thây", các động từ mạnh như xả, lột, nuốt, uống; hay các cụm từ biền ngẫu như "ruột đau như cắt", "nước mắt đầm đìa” nhằm tiếp tục khơi gợi lòng căm ghét giặc cho người đọc. Hơn thế nữa, sau khi kể ra những tấm gương trong quá khứ và nỗi lòng của bản thân mình, Trần Quốc Tuấn đã phân tích đúng sai phải trái cho các tướng sĩ. Đầu tiên, ông nhắc lại những ân tình sâu đậm của ông với các chư binh chư tướng dưới quyền, đồng thời nghiêm khắc phê phán những thú vui tầm thường, sai trái dễ làm họ bàng quan vô cảm với cảnh nhục nhã của nước nhà, lãng quên ý thức với chủ tướng và tổ quốc. Không chỉ có vậy, ông còn đưa ra những lời khuyên quí giá chân thành yêu cầu họ phải chăm chỉ rèn luyện binh mã, tập dượt cung tên, nghiên cứu học hỏi binh pháp theo cuốn "Binh thư yếu lược" mà ông biên soạn để cứu nước. Và cuối cùng, ở cuối văn bản, Trần Quốc Tuấn khẳng định giặc với ta là những kẻ thù không đội trời chung, kẻ nào điềm nhiên không biết rửa nhục, học tập theo lời dạy của ông chẳng khác nào đầu hàng giặc. Cuối cùng, ở cuối văn bản, ông đã giãi bày nỗi lòng của mình với các tướng sĩ: "Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta". Nhìn chung lại, bằng những hình thức nghệ thuật phong phú, lối hành văn giàu cảm xúc, lập luận chặt chẽ, tác giả TQT đã rất thành công khích lệ lòng yêu nước, căm thù giặc, ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược cho tướng sĩ dưới trướng.

.