TIẾNG VIỆT

 **ÔN BÀI 68: uôn, uông**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

- HS đọc và nhận biết vần **uôn, uông** trong tiếng, từ. Viết đúng chữ ghi vần vần **uôn, uôn.** Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa.

***- Phát triển năng lực***: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ.

- ***Phát triển phẩm chất:*** Nhân ái, trách nhiệm (Hoàn thành các bài tập)

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**:

- GV: Chữ mẫu **uôn, uông**

- HS: Vở bài tập TV

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

**1. Hoạt động Mở đầu**

- Tìm tiếng có chứa uôc, uôt?

- GV nhận xét, giới thiệu bài mới

**2. Hướng dẫn HS làm bài tập.**

***\* Bài 1:*** Nối ? (CN)

- HS đọc và nối vào VBT

- HS trình bày. GV chốt kết quả đúng

+ Tranh 1: buồng cau

+ Tranh 2: chuồng chim

+ Tranh 3: rau muống

+ Tranh 4: chuồn chuồn

- HS nhận xét bài của bạn và được GV nhận xét.

***\* Bài 2:*** Điền ươi, ươu? ( N2)

- HS quan sát tranh và nêu nội dung tranh.

- HS làm bài cá nhân vào VBT

- Đại diện nhóm trình bày.

+ cuôn len, bánh cuốn, quả chuông

- HS nhận xét bài của bạn và được GV nhận xét.

- HS đặt câu với các từ ngữ trên

- HS nhận xét bài của bạn và được GV nhận xét.

***\* Bài 3:*** viết 2 tiếng có vần dưới đây: (CN)

- HS vào VBT

- HS trình bày. GV chốt kết quả đúng

+ uôn: cuộn dây, ý muốn, buôn bán

+ uông: rau muống, luống rau, lên xuống

- GV giải nghĩa các từ trên

- HS đặt câu với các từ ngữ trên

- HS nhận xét bài của bạn và được GV nhận xét

**4.Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm**

- Tìm các tiếng có chứa vần vần **uôn, uông**?

- HS nghe GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên.

- Học sinh nghe GV hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài sau.

**IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY**

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

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