|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT****TỔ NGỮ VĂN** | **PHIẾU BÀI TẬP SỐ 2****MÔN NGỮ VĂN 11** |

**I. PHẦN ĐỌC HIỂU (*3,0 điểm*)**

**Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu**:

*Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè, và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại – gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần – đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.*

 *Bạn đừng tự hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. […]*

 *Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì tốt nhất cho chính mình […]*

 *Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình. […]*

 *Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng. […]*

 *Cuộc đời không phải là đường chạy. Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.*

 (Trích bài phát biểu *Sống trọn vẹn từng ngày* của tổng giám đốc Tập đoàn Cocacola;

Quà tặng cuộc sống)

**Câu 1.**   Xác định phương thức biểu đạt chính.

**Câu 2**. Nêu và chỉ ra hiệu quả của các biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.

**Câu 3**.Vì sao khi so sánh mình với người khác lại là cách chúng ta hạ thấp mình?

**Câu 4***.*Anh, chị suy nghĩa như thế nào về câu sau: *Cuộc đời không phải là đường chạy. Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua*

**II. PHẦN LÀM VĂN** ***(7,0 điểm)***

*Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,*

*Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già,*

*Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất,*

*Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,*

*Không cho dài thời trẻ của nhân gian,*

*Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,*

*Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!*

*Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,*

*Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;*

*Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi,*

*Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt…*

(Trích *Vội vàng* – Xuân Diệu, *Ngữ văn 11*, tập hai,

NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr. 22)

 Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ trên. Từ đó, bình luận về quan niệm nhân sinh, quan niệm thẩm mĩ của Xuân Diệu.

 Hết