**GIÁO ÁN GIẢNG DẠY**

**MÔN TIẾNG VIỆT**

 **BÀI 57: ÔN TẬP**

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

* Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc *Tám cổ kẻ trộm.*
* Tìm đúng từ ngữ thích hợp với chỗ trống; chép đúng 1 câu văn.
1. **ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:** Máy chiếu / Giấy khổ to viết nội dung BT 2.
2. **CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Hoạt động của giáo viên** |  **Hoạt động của học sinh** |
| **1/Giới thiệu bài:** GV nêu MĐYC của bài học. |  |
| **2/Luyện tập** |  |
| **2.1. Tập đọc** (BT 1)a/GV chỉ tranh, giới thiệu bài *Tóm cổ kẻ trộm* kể về chiến công của thám tử gà cồ đã bắt được quạ - kẻ trộm gà.b/GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: *gà mơ* (gà mái, lông có những chấm trắng); *than* (than thở, phàn nàn, kêu ca); *thám tử* (người làm việc điều tra, do thám).c/Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp); **kẻ trộm, ghé xóm gà, ngờ ngợ, la om sòm, cuỗm, thám tử gà cồ, tóm cổ, ồ ra.**d/Luyện đọc câu* GV: Bài đọc gồm 9 câu. / GV chỉ chậm từng câu cho HS đọc vỡ (1 HS, cả lớp). Chỉ liền 2 câu: *Sớm ra, gà tía... Có trộm!*
* Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu ngắn) (cá nhân, từng cặp).

 e/Thi đọc tiếp nối 3 đoạn (mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn); thi đọc cả bài.g/ Tìm hiểu bài đọc-Xác định YC: *Nhắc lại tên các con vật...*-Từng cặp HS nhìn hình trong SGK, nói tên các con vật. /1 HS nói kết quả.-Cả lớp nhắc lại: 1) M: gà cồ, 2) quạ, 3) gà tía, 4) gà nhép, 5) gà mơ.1. **BT 2** (Tìm từ ngữ hợp với chỗ trống rồi chép lại câu b)
2. Tìm từ ngữ để hoàn thành câu
* Xác định YC.
* HS làm bài miệng : GV gắn lên bảng phiếu ghi câu văn. /1 HS nói kết quả.
* Cả lớp đọc lại: a) Quạ kiếm cớ la cà để *cuỗm/tha* gà nhép, b) Thám tử gà cồ *tóm cổ* quạ. / Cả lớp sửa bài (nếu sai).
1. Tập chép câu b *(Thám tử gà cồ tóm cổ quạ).*
* GV viết mẫu trên bảng câu văn.
* Cả lớp đọc câu văn, chú ý các từ dễ viết sai *(thám tử, tóm).*
* HS nhìn mẫu trên bảng , chép lại câu văn.
* HS viết xong, tự soát lồi; đổi bài cho bạn để cùng sửa lỗi.

GV chữa bài cho HS, nhận xét chung | -HS lắng nghe-HS luyện đọc từ ngữ-HS luyện đọc câu-HS thi đọc bài-HS nói tên các con vật-HS đọc-HS lắng nghe-HS nêu miệng-HS đọc-HS theo dõi-HS đọc-HS tập chép-HS soát lỗi |
| **3. Củng cố,dặn dò** |