**Chị em – Quách Ngọc Tiến (307 chữ)**

**\* Văn bản**

Buổi sáng, ông mặt trời chống chiếc gậy bằng tia nắng vàng óng ánh bắt đầu xua đàn mây trắng ra chăn trên cánh đồng trời xanh ngắt. Cây Xoan đang lắc lư cái đầu hát ca ngợi ban mai chợt dừng lại, dỏng tai nghe ngóng.

Tiếng gắt của cây Bạch Đàn đứng bên:

Mày không tự đứng lên được à? Đi xin người khác mà không biết xấu hổ à?

Cây Xoan nhìn xuống thấy cây Mướp nhỏ xíu. Nước mắt nó lã chã. Bàn tay nó níu áo cây Bạch Đàn năn nỉ:

Em yếu quá. Cho em vịn lên với. Em không tự đứng lên được.

Cây Bạch Đàn giãy nảy:

Xéo đi, ranh con. Không rỗi hơi giúp mày.

Cây Xoan rơm rớm nước mắt:

Mướp ơi bò lại đây, lại đây với chị. Tay chị đây, em vịn vào đi.

Cây Mướp vòng tay ôm cây Xoan. Nó cảm động đến phát khóc.

Một tuần sau, cây Mướp đã mập mạp, xanh tốt. Một buổi chiều, người chủ vườn cần dùng ít gỗ. Ông cầm dao ra định chặt cây Xoan. Thấy cây Mướp leo lên cây Xoan, ông vui mừng: “Ồ, cây Mướp mập mạp quá, nhiều quả lắm đây. Phải để cây Xoan lại thôi, ta đốn cây Bạch Đàn cũng được...”

Lưỡi dao sáng lóe vung lên. Chỉ một loáng, cây Bạch Đàn đã ngã kềnh, nằm sõng soài trên mặt đất. Qua cơn sợ hãi, cây Xoan nói với cây Mướp:

Cảm ơn em... có em chị mới sống được. Em đã cứu chị.

Cây Mướp ngắt lời:

Em phải cảm ơn chị. Chị đã giúp em đứng lên.

Khe khẽ có tiếng rên yếu ớt vang đến. Đó là tiếng rên của cây Bạch Đàn. Chắc nó đang ân hận lắm.

**\* Phân tích:**

- Thể loại: Truyện ngắn

- Thông điệp: Không nên ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình, cần biết giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

- Tích hợp tập làm văn:

+ Yêu cầu trong chương trình: Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe hoặc viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc, đã nghe.

+ Đề văn: *Em hãy chọn một trong ba loại cây (Mướp, Bạch Đàn hoặc Xoan), đóng vai để kể lại câu chuyện trên.*

*Bài mẫu:*

Đáp án

Xin chào các bạn, tôi là cây Mướp nhỏ bé trong câu chuyện “Chị em” đây.Các bạn biết không, tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện của mình ngày hôm đó.

Hôm đó là một ngày trời nắng đẹp. Ông mặt trời chống chiếu những tia nắng ấm áp xuống vạn vật. Bầu trời trong xanh. Nhưng lúc đó, tôi không có tâm trí nào mà thưởng thức cảnh đẹp. Bởi lẽ, lúc đó tôi yếu quá nên đành nhỏ giọng xin chị Bạch Đàn cho tôi vịn nhờ lên. Nhưng, chị Bạch Đàn lại tỏ vẻ khó chịu, cáu gắt mà nói với tôi:

Mày không tự đứng lên được à? Đi xin người khác mà không biết xấu hổ à?

Nước mắt tôi rơi lã chã. Bàn tay tôi níu áo chị Bạch Đàn năn nỉ cho tôi vịn vào nhưng chị Bạch Đàn vẫn giãy nảy, bảo tôi xéo đi. Lúc đó, tôi hoang mang, lo sợ lắm. Nếu chị Bạch Đàn không cho vịn nhờ, cuộc đời tôi coi như xong. Đang buồn tủi, tôi bỗng nghe thấy tiếng chị Xoan:

Mướp ơi bò lại đây, lại đây với chị. Tay chị đây, em vịn vào đi.

Bạn biết không, khi nghe những lời nói ấy, tôi cảm động đến phát khóc. Thế là, tôi vòng tay ôm lấy chị Xoan.

Một tuần sau, tôi đã mập mạp và xanh tốt. Một buổi chiều nọ, đang trò chuyện vui vẻ với chị Xoan, tôi bỗng thấy người chủ vườn đến gần. Hóa ra, ông ta đang cần một ít gỗ. Ông cầm dao ra định chặt chị Xoan. Lúc đó, hai chị em tôi sợ lắm, cứ ôm lấy nhau mà tay chân cứ run lẩy bẩy. Nhưng, khi thấy tôi leo lên mình chị Xoan, ông lại thay đổi quyết định: “Ồ, cây Mướp mập mạp quá, nhiều quả lắm đây. Phải để cây Xoan lại thôi, ta đốn cây Bạch Đàn cũng được…”

Và thế là, lưỡi dao lóe sáng vung lên. Chỉ một loáng, chị Bạch Đàn đã ngã kềnh, nằm sõng soài trên mặt đất. Qua cơn sợ hãi đấy, chị Xoan thì thầm cảm ơn tôi. Nhìn chị Bạch Đàn ngã xuống, tôi thấy thương quá mà chẳng làm gì được.

Tôi sẽ không bao giờ quên cây chuyện đó và luôn tự nhủ với mình rằng sẽ luôn giúp đỡ những người gặp khó khan

**CÂU HỎI ĐỌC HIỂU**

**Câu 1: (1a) Vì sao cây Mướp phải cầu xin được vịn vào cây Bạch Đàn để leo lên?**

Vì cây Mướp sợ phải bò dưới mặt đất.

Vì cây Mướp yếu ớt, không thể đứng lên được.

Vì cây Mướp muốn vươn cao như cây Bạc Đàn để đón ánh mặt trời.

Vì cây Mướp muốn giúp cây Bạch Đàn không bị ông chủ chặt để lấy gỗ.

**Câu 2: (1a) Cây Bạch Đàn đối xử với cây Mướp như thế nào?**

Vui vẻ và đưa tay ra để cây Mướp leo lên.

Bực bội nhưng vẫn miễn cướp để cho cây Mướp leo lên.

Bực bội và bảo cây Mướp tìm cây khác mà leo nhờ.

Bực bội và xua đuổi cây Mướp đi nơi khác.

**Câu 3: (1a) Cây Xoan đã làm gì để giúp đở cây Mướp?**

Cầu xin cây Bạch Đàn giúp đỡ cây Mướp.

Nhờ một cây khác để cây Mướp vịn và leo lên.

Gọi cây Mướp lại, đưa tay ra cho cây Mướp vịn và leo lên.

Nhờ ông chủ vườn tìm cách giúp đỡ cây Mướp leo lên.

**Câu 4: (2a) Nối từng ô bên trái với từng ô thích hợp ở bên phải để thấy được chuyện gì đã xảy ra với mỗi cây?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cây Mướp |  | 1. Bị chặt ngã kềnh, nằm sõng soài trên mặt đất. |
| Cây Xoan |  | 2. Trở nên xanh tốt, mập mạp và hứa hẹn sẽ cho nhiều quả. |
| Cây Bạch Đàn |  | 3. Không bị chặt để lấy gỗ. |

**Câu 5: (3a) Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì?**

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

**Câu 6: (3c) Nếu được chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, em sẽ nói gì với cây Bạch Đàn? (Viết lại 2 – 3 câu nói của em)**

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

Đáp án

Câu 1: B. Vì cây Mướp yếu ớt, không thể đứng lên được.

Câu 2: D. Bực bội và xua đuổi cây Mướp đi nơi khác.

Câu 3: C. Gọi cây Mướp lại, đưa tay ra cho cây Mướp vịn và leo lên.

Câu 4: a – 2; b – 3; c – 1.

Câu 5: Không nên ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình, cần biết giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

Câu 6: Bạch Đàn ơi, cậu đừng ích kỉ như vậy. Cậu nên cho bạn Mướp vịn nhờ, bởi vì chúng ta đều là anh chị em trong cùng một nhà. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.