**Tiếng Việt**

**Tập đọc: Ông giẳng, ông giăng (t1)**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

* Đọc trơn bài thơ, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ ngơi sau các dòng thơ.
* Hiểu các từ ngữ trong bài.
* Trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu bài học
* Hiểu nội dung bài: Ông trăng là người bạn thân thiết của trẻ em. Những đêm trăng sáng, các bạn nhỏ muốn mời trăng xuống cùng chơi.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- Máy chiếu / hoặc giấy khổ to, bảng phụ / VBT.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Khởi động**
* Học sinh thi giải nhanh 2 câu đố
1. Tròn như cái đĩa

Lơ lửng giữa trờiDịu mát, tươi vuiĐêm rằm tỏa sáng. *Là gì?*1. Một mẹ sinh được vạn con,

Đến mai trời sáng chỉ còn một cha Mặt mẹ xinh đẹp như hoaMặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn. *Là những gì?** Giới thiệu bài

Ông trăng trên bầu trời luôn là những người bạn thân thiết của trẻ em. Những đêm trăng sáng, các bạn nhỏ muốn mời trăng xuống cùng chơi. Các em hãy cùng lắng nghe bài đồng dao *ông giẳng ông giăng* để cảm nhận được sự gần gũi giữa trăng và các bạn nhỏ.1. **Khám phá và luyện tập**.
	1. Luyện đọc
2. Giáo viên đọc mẫu, giọng nhẹ nhàng, nhí nhảnh.
* Giải nghĩa từ:*Ván cơm xôi,đệp bánh chưng, vỗ chài*.
* GV chỉ tranh minh họa, giúp HS hiểu nghĩa các dòng thơ:

*+Thằng cu vỗ chai / Bắt trai bỏ giỏ**+Cái đỏ ẵm em*1. Luyện đọc từ ngữ: *bầu bạn, ván cơm xôi, nồi cơm nếp, đệp bánh trưng, lung hũ rượu, khướu đánh đu, ẵm em, gáo múc nước.*
2. Luyện đọc bài thơ
* Bài có 17 dòng thơ.
* Gọi HS đọc nối tiếp 2 dòng thơ một (cá nhân, từng cặp)/ cá nhân hoặc cuối cùng đọc 3 dòng cuối
 |  * HS đọc
* Học sinh trả lời
1. Ông trăng
2. Trăng, sao, mặt trời
* HS lắng nghe
* HS lắng nghe
* HS lắng nghe
* HS đọc
* HS nối tiếp đọc dòng thơ
 |
| 1. Thi đọc đoạn, bài
* Gọi HS đọc theo đoạn (2 đoạn: đoạn 1-8 dòng đầu, đoạn 2 còn lại)
* Gọi HS đọc theo bài
	1. Tìm hiểu bài đọc
* Gọi 1 HS đọc 4 câu hỏi trước lớp. Sau đó đọc 4 gợi ý.
* Học sinh trao đổi theo cặp, trả lời:
* GV hỏi:

+ Nhà bạn nhỏ có ai?+ Nhà bạn nhỏ có đồ vật gì?+ Nhà bạn nhỏ có những con vật gì?+ Nhà bạn nhỏ có đồ ăn thức uống gì?* Gọi 1 HS đứng lên hỏi trước lớp các câu hỏi trên
1. **Vận dụng**
* Giáo viên nhận xét giờ học. dặn học sinh chuẩn bị bài sau
 | * HS đọc
* HS đọc

 * HS trả lời

+ Nhà bạn nhỏ có thằng cu, cái đỏ, em bé.+ Nhà bạn nhỏ có nồi, hũ, chai, giỏ, rá, gáo, lược, liềm.+ Nhà bạn nhỏ có con chim khướu, trai, trâu.+ Nhà bạn nhỏ có xôi, cơm nếp, bánh trưng, rượu.* HS trả lời
* HS lắng nghe
 |

**Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có)**

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………