**Hoa lau**

Năm qua giữa mùa đông mà ông còn đi chân đất lên nương, nhưng năm nay ông đã bắt đầu không chịu được cái rét tê tái của rừng. Sơn chờ đợi tháng chín. Một buổi gió may bỗng thổi mạnh. Gió đưa những tơ lau mịn bay lấp lánh đầy trời. Thấy tơ lau bay về, làng bản đang im ắng bỗng nhộn nhịp. Người người đứng trên sàn gọi nhau: Hoa lau già rồi, mau đi kiếm về làm đệm cho ông bà.

Lau mọc san sát, dập dờn những bông hoa xám. Các chiếc lá dài và nhọn vặn mình lao xao. Dưới nắng hanh, rừng lau nhộn nhịp tiếng người. Sơn vừa làm vừa hát cùng lũ bạn. Cậu bé nghển lên, vít những thân lau cao, ngắt hoa áp vào hai bên má cho êm trước khi bỏ gùi. Hoa lau nhiều quá, có lúc Sơn còn nghịch giũ những sợi tơ lăn tăn cho gió cuốn lên trời cao.

Suốt tháng chín sàn nhà nào cũng ngập hoa lau. Hoa phơi đầy những bãi cỏ ngoài làng, bồng bềnh như những đám mây. Sơn và lũ bạn trông coi việc đảo hoa cho khô đều. Chúng cùng ngồi phơi nắng với hoa. Lúc nào thích, chúng lăn mình vào đám hoa mềm như bông.

Chỉ sau vài ngày nắng hanh, hoa lau đã khô. Tơ lau mịn ấm, lùa tay vào là nhè nhẹ bay lên và làm đôi bàn tay hết giá buốt. Sơn đem hoa về. Mẹ đã sửa soạn một tấm vải và một tấm thổ cẩm. Mẹ lấy vải may rồi Sơn nhồi hoa lau làm thành một tấm đệm dày. Hai mẹ con khiêng đệm đặt vào chỗ ông nằm, bên trên trải tấm thổ cẩm thêu đầy hoa lá.

Đêm ấy, ông đứng nhìn mãi tấm đệm. Có đệm hoa lau, mùa đông không còn đáng sợ. Bếp chẳng cần đỏ lửa thâu đêm. Bữa nào ông cũng đi ngủ sớm. Những lúc Sơn tỉnh dậy, cậu không còn thấy tiếng ông rên. Không thấy ông ngồi bếp, cũng không thấy ông thao thức trở mình.

(Trích “Phượng hoàng đất”- Vũ Hùng)

Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc viết ý kiến của em vào chỗ trống.

Câu 1 (2a): Sức khỏe của ông năm nay như thế nào?

a. Ông bị bệnh nặng.

b. Ông khỏe hơn.

c. Ông già yếu hơn.

d. Sức khỏe của ông vẫn như năm ngoái.

Câu 2 (1a): Tại sao Sơn lại chờ đợi tháng chín?

a. Vì Sơn thích ngắm hoa lau.

b. Vì đó là mùa hoa lau nên Sơn có thể kiếm hoa về làm đệm cho ông nằm.

c. Vì Sơn được chơi đùa cùng các bạn ở rừng lau.

d. Vì Sơn được mẹ may cho đệm hoa lau.

Câu 3 (2a): Không khí ở làng bản thay đổi như thế nào khi mùa hoa lau về?

a. Làng bản đang im ắng bỗng nhộn nhịp hơn.

b. Làng bản vui vẻ hơn.

c. Làng bản bỗng trở nên buồn bã.

d. Làng bản vắng lặng hơn.

Câu 4 (2d): Em hãy tìm những từ ngữ, hình ảnh trong đoạn văn miêu tả các bộ phận của cây lau để điền vào bảng sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoa lau | Lá lau | Thân lau |
|  |  |  |

Câu 5 (2a): Sức khỏe của ông như thế nào sau khi có tấm đệm hoa lau?

a. Ông đi ngủ sớm, không còn thao thức trở mình vào buổi đêm.

b. Ông đi ngủ sớm, không còn những tiếng rên vì lạnh, không thao thức trở mình buổi đêm.

c. Ông vẫn thao thức hàng đêm.

d. Ông khỏe hơn, không còn thao thứ trở mình buổi đêm.

Câu 6 (3a): Em thấy Sơn là cậu bé như thế nào?

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

Câu 7 (3c): Hãy viết những việc em đã làm để quan tâm, chăm sóc ông bà của mình?

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

***3. Thực hành***

Đề tập làm văn tích hợp (viết – 2c): Em hãy vào vai một cái cây để tự miêu tả vẻ đẹp của mình.

***4. Vận dụng***

Dự án trồng cây:

Học sinh về tìm hiểu cách trồng cây và thử trồng một chậu cây hoặc hoa mình thích để trang trí cho nhà mình.

**ĐÁP ÁN**

**2. Khám phá** (đọc hiểu)

Câu 1:

c. Ông già yếu hơn.

Câu 2: Sơn chờ đợi tháng chín vì:

b. Vì đó là mùa hoa lau nên Sơn có thể kiếm hoa về làm đệm cho ông nằm.

Câu 3:

a. Làng bản đang im ắng bỗng nhộn nhịp hơn.

Câu 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoa lau | Lá lau | Thân lau |
| Tơ lau mịn bay lấp lánh đầy trời;  Dập dờn những bông hoa xám;  Bồng bềnh như những đám mây;  Mềm như bông. | Lá dài và nhọn vặn mình lao xao. | Thân lau cao. |

Câu 5:

b. Ông đi ngủ sớm, không còn những tiếng rên vì lạnh, không thao thức trở mình buổi đêm.

Câu 6: Sơn là cậu bé hiếu thảo, rất thương và quan tâm đến ông.

Câu 7: Học sinh kể được những việc mình đã làm để quan tâm, chăm sóc ông bà của mình như:

- Giúp bà xâu kim.

- Đọc báo cho ông nghe.

- Lấy thuốc cho bà uống khi bà bị ốm.

…

**3. Thực hành** (viết)

***\* Dàn ý chung***:

1. Mở bài: Tự giới thiệu về loại cây, tên cây của mình, nơi mình được trồng.
2. Thân bài:

* Tả bao quát toàn bộ cây (hình dáng, chiều cao…).
* Tả chi tiết từng bộ phận của cây (thân, lá, hoa, quả…), hoặc sự thay đổi của cây theo thời gian (theo từng mùa hoặc theo từng thời kì phát triển của cây).
* Tả cảnh vật thiên nhiên xung quanh, hoạt động của con người, chim chóc, ong bướm… liên quan đến cây.

1. Kết bài: Nêu những lợi ích mình – cái cây mong muốn tiếp tục đóng góp cho cuộc sống.

***\* Bài văn minh họa*:**

Tôi là một cây bàng già được trồng ở sân trường Tiểu học X. Tôi cũng không rõ mình bao nhiêu năm tuổi rồi, chỉ nhớ từ khi có những lứa học sinh đầu tiên ở ngôi trường này, tôi đã đứng sừng sững ở đây làm bạn cùng các em. Học sinh trong trường thường gọi tôi bằng cái tên thân thương: bác bàng.

Thân hình tôi to lớn, cao vượt quá tầng hai của trường học. Mọi người bảo tôi trông giống chiếc ô khổng lồ che rợp cả một khoảng sân rộng lớn. Tôi được ví như hoa tiêu của trường vậy vì chỉ cần đứng từ xa, mọi người đã có thể nhìn thấy những tán lá xanh um của tôi và nhận ra ngôi trường Tiểu học X. So với những bạn bè cây khác cùng họ bàng trong trường, có lẽ tôi được xếp vào hàng lớn tuổi nhất.

Tôi có một cơ thể rắn rỏi được bao bọc bởi vỏ da nâu xù xì và những cục bướu hình thù kì quái. Dãi dầu nắng mưa, nhiều vết nứt nẻ mốc thếch theo thời gian in hằn lên lớp da thô ráp của tôi. Mặc dù thân hình tôi trông có vẻ già nua bởi những dấu vết của tuổi tác, nhưng điều đặc biệt của họ nhà cây là càng trồng lâu năm, chúng tôi lại càng trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn. Các em học sinh luôn tỏ ra thích thú với bộ rễ của tôi. Những ngón chân rễ to, ngoằn ngoèo trồi hẳn lên mặt đất như những con rắn ấy giúp tôi đứng vững qua mưa gió và bão táp. Tôi vươn dài những cánh tay xù xì với đủ các ngón dài, ngón ngắn chĩa đều ra mọi phía. Trên những ngón tay quều quào của tôi mọc hàng trăm chiếc lá xếp tầng đan xen thành tán tròn tỏa rộng. Lá mọc thành từng cụm, mỗi lá có hình dáng giống chiếc thìa, to bằng bàn tay người lớn. Mặt trên của lá cây xanh đậm, mặt dưới xanh nhạt, hiện rõ những đường gân – hệ thống mạch máu quan trọng giúp tôi đưa chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể. Hiếm có loài cây nào trong trường thay đổi sắc áo lá đa dạng theo từng mùa như tôi. Tôi luôn tự hào vì bốn mùa trong năm đều được khoác tấm áo mới, mỗi tấm áo lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Xuân đến, chồi non và những búp lá mới nhú chi chít đầy cành, dệt thành chiếc áo xanh biếc. Chỉ vài ngày sau, trên những cánh tay của tôi đã nảy thêm lứa lộc thứ hai màu đỏ mỡ màng, tô điểm những vệt hồng thắm cho tấm áo màu lục non. Khoác tấm áo này, tôi cảm thấy cơ thể khẳng khiu, già cỗi trở nên tràn đầy sức sống. Mùa hè, áo lá dày hơn, sẫm lại, chuyển thành xanh mướt. Mùa thu, những đốm vàng lỗ đỗ trên các phiến lá thẫm xanh, áo tôi mang hai sắc màu tươi sáng. Rồi dần dần, chiếc áo lá chuyển thành màu đỏ đồng lạ mắt khi đông về. Tấm áo mỏng manh hơn vì lá cây rụng dần mỗi khi cô gió đông thổi qua. Tôi trơ ra những cánh tay gầy guộc, nhưng đâu ai biết rằng ẩn bên trong vẻ khẳng khiu ấy là một dòng nhựa đang hừng hực chảy trào. Chỉ đợi xuân về, tôi sẽ lại nảy hàng ngàn lộc mới. Nhắc đến tôi, người ta chỉ nhớ tôi là một cây bóng mát, chỉ nói về những tán lá xum xuê. Nhưng tôi cũng biết đỏm dáng cài lên mái tóc những chùm hoa nhỏ li ti hình ngôi sao, màu vàng nhạt mỗi khi hè đến. Không rực rỡ như những đóa phượng, không tím biếc như những bông bằng lăng, cũng chẳng thơm ngào ngạt như những đóa hồng, từng chùm hoa của tôi e ấp chen trong những kẽ lá, tỏa hương dịu nhẹ tới mức chỉ thoảng qua rất nhanh theo làn gió. Trên bầu trời lá xanh ngát, những bông hoa như hàng vạn đốm sao nhỏ lấp lánh trong ánh nắng hè. Chỉ thời gian ngắn sau, hoa đã rụng vàng cả góc sân, lòng tôi man mác buồn. Nhưng niềm vui nhanh chóng chiếm chỗ của nỗi buồn khi tôi được đón những đứa con quả bé bỏng ra đời. Chúng có hình thoi, xanh rờn như màu lá mẹ, nhưng khi trưởng thành lại khoác lớp áo vàng tươi. Học sinh trong trường thường nhặt những chiếc lá, quả bàng rụng để chơi bán hàng, hoặc mang theo như một kỉ niệm khi phải rời xa mái trường vào năm cuối cấp. Thật tự hào khi mình được trở thành một phần kí ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em dưới mái trường tiểu học.

Hàng ngày, tôi rất vui và hạnh phúc vì có lũ học trò làm bạn, được nghe tiếng nói cười ríu rít cùng tiếng gọi đầy yêu thương “Bác bàng! Bác bàng!”. Đám trẻ thường ngồi quây quần bên tôi vào mỗi giờ nghỉ, tổ chức đủ các trò chơi thú vị. Thi thoảng, những người bạn nhỏ lại đặt bàn tay bé xíu lên cơ thể tôi, vuốt ve những cục bướu gồ ghề. Tôi thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn khi ngày ngày được tỏa bóng mát che chở cho các em học sinh. Khi kì nghỉ hè của các em bắt đầu là lúc tôi cô đơn nhất. Sân trường trở nên im ắng, vắng lặng khiến tôi nhớ da diết tiếng nói, tiếng cười trong trẻo và hồn nhiên của bọn trẻ. Lúc ấy, chỉ có chim chóc và cô gió hàng ngày đến trò chuyện cùng tôi. Biết tôi buồn rầu, gió nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, rì rào an ủi. Mấy chị chim nhảy nhót trong vòm cây, đùa giỡn cùng những chiếc lá, líu lo ca hát để tôi cảm thấy vui hơn.

Mỗi cái cây trong trường đều ấp ủ những ước mơ riêng của mình. Cô hồng nhung mong trở thành người xinh đẹp nhất, cậu phượng vĩ mơ ước có một thân hình cường tráng, to lớn hơn còn chị xoài ở góc sân thì hy vọng mỗi năm đều có nhiều trái chín. Tôi được trồng bởi một bác bảo vệ già – người mà tới giờ tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt, hình dáng bác trông ra sao nhưng lời nhắn nhủ của bác với tôi ngày ấy là điều tôi không bao giờ quên: “Hãy mau chóng lớn thật nhanh, thật vững chãi để tỏa bóng mát cho các cháu học sinh thân yêu nhé!”. Đây cũng chính là ước mơ của tôi: Tôi mong muốn được mãi mãi góp ích cho đời bằng bóng cây xanh mát của mình.