Giới hạn chương trình Ngữ Văn 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiếng Việt | Văn bản | Tập làm văn |
| Nghĩa của từ | Sơn Tinh, Thủy Tinh | Văn tự sự (về người, về một truyện truyền thuyết, cổ tích đã học) |
| Từ mượn | Em bé thông minh |
| Cụm danh từ | Lợn cưới áo mới |
| Chỉ từ | Ếch ngồi đáy giếng |
|  |  |

Giới hạn chương trình Ngữ Văn 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiếng việt | Văn bản | Tập làm văn |
| Từ Hán Việt  | Cổng trường mở ra | Văn biểu cảm về sự vật con người |
| Từ đồng nghĩa | Tiếng gà trưa |
| Từ trái nghĩa | Bạn đến chơi nhà |
| Điệp ngữ | Một thứ quà của lúa non: Cốm |
|  | Những câu hát về tình cảm gia đình |