**TIẾNG VIỆT**

**LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ NGƯỜI THÂN;**

 **DẤU HAI CHẤM**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- Mở rộng vốn từ về người thân. Nhận biết dấu hai chấm và tác dụng của dấu hai chấm (báo hiệu phần liệt kê; báo hiệu phần giải thích).

- Cảm nhận được tình cảm gắn bó và sự sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình, trong cuộc sống hàng ngày.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp

- Phẩm chất yêu nước, phẩm chất nhân ái, phẩm chất chăm chỉ, phẩm chất trách nhiệm

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- GV: Bảng phụ, phiếu bài tập.

- HS: SGK, vở, bút, ...

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **1. Hoạt động mở đầu (4 phút)*****1.1. Khởi động (3 phút)***- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.+ Câu 1: Đọc đoạn 1 bài “Trò chuyện cùng mẹ” trả lời câu hỏi: Vì sao thời gian trò chuyện của ba mẹ con cứ được cộng thêm mãi?+ Câu 2: Đọc đoạn 2 bài “Trò chuyện cùng mẹ” trả lời câu hỏi: Mẹ đã kể cho chị em Thư những chuyện gì?- GV nhận xét, tuyên dương***1.2. Kết nối (1 phút )***- GV dẫn dắt vào bài mới | - HS tham gia chơi:- 1 HS đọc bài và trả lời: + Thời gian trò chuyện của ba mẹ con cứ được cộng thêm mãi vì ba mẹ con có nhiều điều để nói với nhau, để kể cho nhau nghe, để nghe kể, ... VD: cùng bàn luận, mẹ kể, con kể, cười đùa,...- 1 HS đọc bài và trả lời: + Mẹ đã kể cho chị em Thư về công việc của mẹ; kể chuyện ngày mẹ còn bé vì mẹ muốn chị em Thư biết về công việc của mẹ, biết những chuyện ngày mẹ. |
| **2. Luyện tập, thực hành (28 phút)*****2.1. Mở rộng vốn từ về người thân (làm việc cá nhân, nhóm)*****Bài 1:** Tìm các từ ngữ chỉ người thân trong đoạn văn dưới đây. (Làm việc nhóm 2)- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 1.- GV hướng dẫn HS đọc đoạn văn và tìm từ chỉ người thân có trong đoạn văn.- Giao nhiệm vụ cho các nhóm làm việc:- Mời đại diện nhóm trình bày.- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.- GV nhận xét, chốt đáp án. *(Đáp án: Bà nội, bà ngoại, bà, em, chị).***Bài 2:** Tìm thêm từ ngữ chỉ những người thân bên nội và bên ngoại.- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập:+ Xếp các từ tìm được ở bài tập 1 thành 2 nhóm: từ chỉ người thân bên nội và từ chỉ người thân bên ngoại (lưu ý: có một số từ thuộc cả 2 loại).+ HS làm việc nhóm: Dựa vào cách xếp ở trên, tìm thêm các từ ngữ chỉ người thân bên nội và bên ngoại.- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, thực hiện theo hướng dẫn.- Mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.- Mời HS khác nhận xét.- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.***2.2. Nhận biết dấu hai chấm và tác dụng của dấu hai chấm.*****Bài 3: Dấu hai chấm trong câu sau dùng để làm gì?** (làm việc nhóm) - GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.- GV giúp HS nhớ lại công dụng của dấu hai chấm trong câu. (Đã học ở Bài 8).- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 2 thực hiện yêu cầu bài tập 3.- GV mời các nhóm trình bày kết quả.- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án: *Dấu hai chấm trong câu có công dụng báo hiệu phần giải thích – Đáp án b.***Bài 4: Xác định công dụng của dấu hai chấm trong mỗi câu văn dưới đây:**- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 4.- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu bài tập 4.- GV mời các nhóm trình bày kết quả.- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án: *+ Dấu hai chấm trong câu a có công dụng báo hiệu phần liệt kê.**+ Dấu hai chấm trong câu b có công dụng báo hiệu phần giải thích.**+ Dấu hai chấm trong câu b có công dụng báo hiệu phần giải thích.* | - 1 HS đọc yêu cầu bài 1- HS lắng nghe.- HS làm việc theo nhóm 2.- Đại diện nhóm trình bày:- Các nhóm nhận xét, bổ sung.- HS lắng nghe.- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.- HS lắng nghe, suy nghĩ.- HS thảo luận theo nhóm 2.- Một số HS trình bày kết quả.(Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| *Người thân bên nội* | *Người thân bên ngoại* |
| Chú, thím, cô, bác, chị, em, anh,... | Bác, dì, cậu, mợ, chị, em, anh,... |

- HS nhận xét bạn.- HS đọc yêu cầu bài tập 3.- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.- Đại diện nhóm trình bày.- Các nhóm nhận xét chéo nhau.- Theo dõi bổ sung- HS đọc yêu cầu bài tập 4.- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.- Đại diện nhóm trình bày.- Các nhóm nhận xét chéo nhau.- Theo dõi bổ sung |
| **3. Vận dụng, trải nghiệm (3 phút)**- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong bài- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi: *“Ai nhanh – Ai đúng”*.- Luật chơi: Có 2 đội chơi, mỗi đội 5 bạn. Mỗi đội lần lượt cử 1 thành viên tham gia thi với nhau tìm những từ ngữ chỉ người thân trong gia đình (Mỗi thành viên lên viết 1 từ ngữ chỉ người thân rồi về chỗ, thành viên tiếp theo trong đội lên viết). Trong thời gian 3 phút, đội nào tìm được nhiều từ ngữ và chính xác nhất thì giành chiến thắng.- Tổ chức cho HS tham gia chơi.- GV- HS dưới lớp quan sát nhận xét.- Nhận xét, đánh giá tiết dạy. | - HS trả lời theo ý thích của mình.- HS lắng nghe, thực hiện.- HS nghe phổ biến luật chơi.- 2 đội tham gia chơi.- HS nhận xét. |

**IV. ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG**

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**