**THẮT NƠ CẢ THẾ GIỚI**

Ngày tớ gặp cậu ấy đầu tiên là khi tớ đang chơi trò đóng vai trong khu vườn nhỏ.

* Cậu làm gì vậy? Sao cậu lại tưới nước lên người tớ? – Tớ khóc toáng lên, còn cậu ta thì chạy mất tiêu.

Mẹ cậu ấy chạy vội đến nói:

* Xin lỗi cháu! Bạn Tiệp nhà cô nghịch quá!

Về nhà, mẹ thay cho tớ cái áo mới. Rồi mẹ lại tiếp tục bận rộn với mẻ bánh thơm phức trong lò. Tớ hỏi mẹ:

* Mẹ thắt nơ cho những túi bánh làm gì ạ?
* Để làm quà cho khách đến cửa hàng đó con. – Mẹ đáp.

Ồ, thắt nơ là mọi thứ đều biến thành quà tặng sao?! Chà! Nếu tớ có một cuộn ruy bang to đùng, thì tớ sẽ thắt nơ cả thế giới! Ruy bang yêu quý ơi! Những món quà ơi! Là lá la…

Hôm sau, tớ nhìn thấy cậu ta: “Ủa? là TÊN ĐÁNG GHÉT tưới nước vào tớ hôm qua.” Cậu ta hôm nay đứng một mình, tớ nghe thấy những bạn khác nói:

* Không chơi với nó! Không chơi với nó! Đồ quậy phá.

Rồi mấy cô bác bên cạnh cũng bàn tán:

* Đáng sợ quá!
* Nghe nói đầu óc thằng bé đó có vấn đề…
* Nó thường lên cơn và phá phách lung tung…
* Sợ nhỉ!
* Đừng để tụi nhỏ nhà các cậu chơi với nó!

Tớ cũng chả ưa gì TÊN ĐÁNG GHÉT. Nhưng nhìn cậu ta thui thủi một mình, tớ thấy buồn buồn sao ấy…

Lúc nào cậu ta cũng chỉ có MỘT MÌNH. À! Tớ nghĩ ra rồi! Bạn ấy sẽ không MỘT MÌNH nữa!

Hôm sau, tớ nhẹ nhàng đi lại gần chỗ Tiệp với một chiếc nơ hồng xinh xắn buộc trên mái tóc, nói:

* Này tớ có quà tặng cậu.
* Quà?
* Tặng cậu một người bạn này!
* Hả? Nguyên … một người bạn à?
* Ừ! Chào cậu, tớ là Trà Mi!

Vậy là từ giờ Tiệp sẽ không phải đi MỘT MÌNH nữa.

*(Lại Hiền Lương)*

**Câu 1: (1a) Theo em, vì sao bạn Tiệp lại tưới nước vào bạn Trà Mi?**

1. Vì Tiệp ghét Trà Mi.
2. Vì Tiệp nghĩ Trà Mi là một bông hoa.
3. Vì Tiệp nhỡ tay làm đổ bình nước.

**Câu 2: (1a) Vì sao bạn nhỏ Trà Mi lại muốn thắt nơ cả thế giới?**

1. Vì bạn muốn biến cả thế giới thành những món quà.
2. Vì bạn nghĩ như thế sẽ đẹp.
3. Vì bạn muốn biến cả thế giới thành của mình.

**Câu 3: (2a) Thái độ của các bạn khác và các cô bác xung quanh đối với Tiệp ra sao?**

1. Yêu thương, che chở.
2. Vui vẻ, nhiệt tình.
3. Chán ghét, sợ hãi.

**Câu 4: (2a) Trà Mi cảm thấy như thế nào khi thấy Tiệp toàn chơi một mình?**

1. Vui vẻ
2. Hồi hộp
3. Buồn bã

**Câu 5: (3a) Em thấy Trà Mi là một cô bé như thế nào?**

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

**Câu 6: (3c) Nếu trong lớp em có một bạn bị kì thị, xa lánh thì em sẽ làm gì?**

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5:

Trà Mi là một cô bé hồn nhiên, trong sáng, giàu lòng vị tha, biết quan tâm mọi người.

Câu 6:

Em sẽ chơi với bạn và cố gắng thuyết phục các bạn khác cùng chơi, giúp bạn ấy hòa nhập với mọi người.

1. Bạn nhỏ trong bài và Tiệp đã gặp nhau và trở thành bàn bè với nhau như thế đấy. Vậy còn em và bạn thân của mình? Hãy viết một bài văn kể về em và người bạn thân của mình.

2. Trà Mi trong truyện là một cô bé giàu lòng yêu thương, quan tâm người khác. Cô bé đã giúp Tiêp không còn phải cô đơn nữa. Em hãy viết một bài văn, kể lại một việc làm giúp đỡ người khác mà em đã được chứng kiến hoặc tham gia.

3. Em hãy viết một đoạn văn ngắn nêu cảm xúc của mình về nhân vật bạn Trà Mi trong câu chuyện trên.

4. Em hãy đặt mình vào vai nhân vật Tiệp và viết một đoạn văn ngắn bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình khi nhận được “món quà” của Trà Mi

**Tập làm văn**

**Đề 1:**

Tôi được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ bố mẹ tôi đã luôn dặn tôi rằng phải cố gắng học tập, không được thua bạn nào cả, có như vậy sau này tôi sẽ không khổ giống bố mẹ tôi bây giờ. Tôi đã làm theo lời bố mẹ, suốt ngày tôi chỉ học và đọc sách, tôi không muốn nói chuyện với ai vì tôi cảm thấy như vậy sẽ lãng phí thời gian. Trên lớp, ngoài thời gian học tôi lại ngồi đọc sách và đọc truyện, tôi không mấy khi quan tâm đến các bạn xung quanh tôi đang làm gì, họ hỏi gì thì tôi nói nấy. Vì vậy nên năm nào tôi cũng đứng nhất lớp và tôi không chơi với bạn nào cả. Nhiệm vụ chính của tôi là học tập, tôi đã nghĩ như vậy!

Cho đến một ngày, có một bạn mới chuyển vào lớp tôi. Lần đầu bạn ấy vào lớp cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Trang ở lớp A2 chuyển sang. Nhìn bạn ấy hiền quá, tôi thấy tò mò không biết bạn ấy học có giỏi không? Vì tôi không thích ai học giỏi hơn tôi cả. Thật bất ngờ khi cô giáo bảo bạn ấy ngồi gần tôi, cô dặn tôi phải giúp đỡ bạn ấy học tập.

Giờ ra chơi buổi học hôm ấy, vẫn thói quen cũ tôi ngồi đọc sách. Thật ngạc nhiên khi Trang cũng không ra chơi, cứ ngồi bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu, thấy vậy tôi quay sang hỏi "bạn nhìn gì vậy", Trang mỉm cười nói "đó là quyển sách tớ thích nhất, tớ đã từng ước mơ mình được đọc nó dù chỉ một lần". Thì ra Trang rất thích quyển sách tôi đang đọc, tôi cũng rất thích nó. Tôi nói với Trang "nếu bạn thích thì đọc xong tớ sẽ cho bạn mượn". Trang cười nhẹ "thật nhé!". Cuối giờ tôi đưa sách cho Trang, bạn ấy cảm ơn tôi rồi phấn khởi cho sách vào cặp. Sáng hôm sau đến lớp Trang kể cho tôi nghe về quyển sách đó, rồi kể cho tôi nghe về gia đình Trang. Thì ra, Trang còn có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn tôi, bạn ấy không có bố mẹ và ở với bà nội. Sách vở bạn ấy có là do hàng xóm khuyên góp và tặng lại. Trang rất thích đọc sách nhưng lại không có tiền để mua. Nghe Trang tâm sự tôi thấy bạn ấy vừa đáng thương vừa đáng khâm phục.

Từ đó, tôi và Trang chơi rất thân với nhau. Chúng tôi cùng nhau học tập, tôi học giỏi nên tôi sẽ dạy cho Trang những kiến thức mà tôi biết, và cho Trang mượn những cuốn sách tôi đã đọc xong rồi. Cuối tuần được nghỉ tôi thường sang nhà Trang chơi và giúp đỡ bà nội của Trang nhổ tóc sâu. Chúng tôi hợp nhau đến từng sở thích về món ăn, đọc sách và nghe nhạc nữa. Đối với tôi, Trang là một người bạn tốt và vô cùng đáng mến. Thực sự thì chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình lại thoải mái đến thế, tôi đã lắng nghe nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Từ ngày có Trang là bạn, tôi không còn ngồi một mình một góc nữa. Đến giờ ra chơi, chúng tôi ra sân chơi nhảy dây, kéo co với các bạn rất vui. Trang đã làm cho tôi thay đổi, bạn ấy nói với tôi rằng "dù cuộc sống có khó khăn đến mấy thì chúng ta vẫn luôn phải cười vui vẻ". Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ từ khi chơi với Trang. Bạn ấy đã khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều, tôi thấy mình sống thoải mái hơn và cười nhiều hơn. Cảm ơn Trang đã là bạn của tôi.

Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn. Gặp được người bạn tốt là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và Trang, và chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng học tập và gìn giữ tình bạn luôn vui vẻ, bền vững.

**Đề 2:**

Trong cuộc sống của chúng ta có bao điều tốt mà ta chứ biết đến. Là một học sinh em thật sự khâm phục các chú cảnh sát giao thông. Trong một lần tình cờ em đã được chứng kiến những việc tốt mà các chú đã làm.

Hôm ấy như mọi ngày em cùng bạn cắp sách tới trường. Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng gặp một bà cụ già đang đứng ở vỉa hè có vẻ mặt đang rất lo sợ. Em có dừng lại hỏi bà làm sao và có cần gì giúp không thì mới biết bà bị câm. Bà dùng tay chân da hiệu nhưng em không thể nhận được ra điều gì. Bỗng từ đâu có hai chú cảnh sát giao thông đi qua rồi dừng lại hỏi em có chuyện gì. Em bảo hình như bà bị lạc chú ạ. Chù nhìn cụ rồi hỏi “cụ bị lạc đường sao?” bà cụ gật gật. Chú bảo hai cháu đi học đi kẻo muộn còn việc bà cụ để chú giải quyết, chú sẽ đưa cụ về đồn và thông báo tìm người thân giúp cụ. Em và bạn chào cụ và chú rồi vội đi ngay. Trong lòng thầm nghĩ cuộc sống còn rất nhiều người tốt, chỉ là bản thân ta không để ý đến xung quanh thôi.

Mong sao chú cảnh sát giao thông sẽ tìm được người thân giúp bà. Để bà được đoàn tụ cùng gia đình.

**Để 3:**

Trà Mi là một bạn nhỏ thật đáng yêu. Em rất thích sự hồn nhiên, trong sáng, vô tư của bạn. Bạn bảo nếu có một cuộn ruy bang to, bạn sẽ thắt nơ cả thế giới, như thế chả phải bạn muốn biến cả thế giới thành quà tặng cho mọi người sao. Thật đáng quý. Không những vậy, bạn còn có một tâm hồn tràn đầy nhân ái, vị tha. Bạn không vì ấn tượng xấu lần đầu mà bỏ mặc Tiệp, thâm chí bạn còn buồn khi thấy Tiệp cô đơn và tặng Tiệp hẳn một người bạn. Nếu có thể gặp ngoài đời, chắc chắn em sẽ chạy đến và làm quen với Trà Mi, vì bạn quả thật rất đáng mến.