**TIẾNG VIỆT**

**T111: Bài 6: HƯỚNG DẪN THAM GIA CUỘC THI VẼ (Tiết 2)**

**Nói và nghe: Giới thiệu một sản phẩm thực hiện ở trường**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**1. Năng lực đặc thù:**- Giới thiệu được một sản phẩm thực hiện ở trường.

**2. Năng lực chung:** - Năng lực giao tiếp hợp tác: biết thảo luận, chia sẻ với bạn.

**-** Năng lực tự chủ, tự học: Em biết tự tìm hiểu câu hỏi, nhiệm vụ trong nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết các tình huống, trả lời câu hỏi.

**3. Phẩm chất:**- Đoàn kết, nhân ái, chăm chỉ, trung thực trách nhiệm.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- Ti vi/ máy tính

**III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **1. Khởi động.****- Mục tiêu:** + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.**- Cách tiến hành:** |
| - GV tổ chức cho HS hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết- GV Nhận xét, tuyên dương.- GV dẫn dắt vào bài mới | - HS múa hát- HS lắng nghe. |
| **2. Nói và nghe****- Mục tiêu:** Giới thiệu được một sản phẩm thực hiện ở trường.**- Cách tiến hành:** |
|  **–** HS đọc đề bài và các gợi ý.– HS thảo luận theo nhóm dựa vào gợi ý và hướng dẫn của GV:+ Giới thiệu với âm lượng đủ nghe, nhấn giọng vào những ý quan trọng để thu hút sự chú ý.+ Chọn được những đặc điểm nổi bật và công dụng chính của sản phẩm để giới thiệu.+ Thêm vào bài nói những nhận xét, đánh giá của thầy cô giáo, bạn bè.+ Khuyến khích sử dụng phương tiện hỗ trợ để bài nói sinh động.–1 – 2 nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.–HS nghe bạn và GV nhận xét, đánh giá hoạt động. | - HS đọc đề bài và gợi ý- HS hoạt động theo nhóm - HS trình bày kết quả-HS lắng nghe |
| **3. Vận dụng.****- Mục tiêu:**+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.**- Cách tiến hành:** |
| **-** Yêu cầu HS chia sẻ ấn tượng về sản phầm của bạn- Nhận xét, tuyên dương | - HS chia sẻ- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. |