TIẾNG VIỆT

**Bài 5: SINH NHẬT CỦA VOI CON (Tiết 1+ 2)**

**I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

**- Phát triển kĩ năng đọc** thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn đơn giản không có lời thoại; đọc đúng các vần oam, oăc, oăm, uơvà những tiếng, từ ngữ có chứa các vần này; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về văn bản.

**- Phát triển kĩ năng viết** thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong văn bản đọc.

**- Phát triển kĩ năng nói và nghe** thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của văn bản.

- **Phát triển phẩm chất và năng lực chung**: Sự quan tâm giúp đỡ bạn bè; khả năng làm việc nhóm; khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- GV: Tranh minh hoạ, mẫu chữ V

- HS: Vở tập viết.

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

**1. Ôn và khởi động.**

- HS đọc bài 4

- HS quan sát tranh theo các câu hỏi gợi ý sau

+ Trong tranh có các con vật nào?

+ Các con vật đó có gì đặc biệt?

- Đại diện HS trình bày.

- HS, GV cùng thống nhất câu trả lời.

- GV nhận xét, giới thiệu bài.

**2. Đọc.**

- GV đọc mẫu toàn bài.

\* HS phát âm các từ ngữ chứa vần mới.

+ HS tìm tiếng có chứa vần oam, oăc, oăm, uơ?

+ Đại diện trình bày: ngoạm, ngúc ngoắc, mỏ khoằm, huơ vòi.

+ HS đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng chứa vần oam, oăc, oăm, uơ

\* HS đọc câu.

- HS đọc nối tiếp câu lần 1.

- HS đọc từ ngữ khó: ngúc ngoắc, ngoạm, nguyên, khoằm, huơ

- HS đọc nối tiếp câu lần 2.

- HS đọc câu dài: Khỉ vàng và sóc nâu/ tặng voi /tiết mục “ ngúc ngoắc đuôi”; Vẹt mỏ khoằm/ thay mặt các bạn/ nói những lời chúc tốt đẹp.

\* HS đọc đoạn.

- GV chia bài thành 2 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến tốt đẹp.

+ Đoạn 2: Từ voi con đến hết.

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.

- GV giải nghĩa một số từ ngữ khó hiểu

+ Ngoạm, tiết mục, ngúc ngoắc, mỏ khoằm, huơ vòi.

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.

- HS cùng GV nhận xét.

- HS luyện đọc theo nhóm 2.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- HS đọc toàn bài.

**Tiết 2**

**3. Trả lời câu hỏi.**

- HS trả lời theo các câu hỏi sau:

- Đại diện HS trình bày.

- HS, GV thống nhất câu trả lời.

a. Những bạn nào đến sinh nhật voi con?

Đến mừng sinh nhật voi con có bạn thỏ, gấu, khỉ, sóc, vẹt.

b. Voi con làm gì để cảm ơn các bạn?

Voi con huơ vòi để cảm ơn các bạn.

c. Sinh nhật của voi con như thế nào?

Sinh nhật của voi con rất vui.

**4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi b ở mục 3.**

- GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa V

- GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi b của mục 3:

- GV lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu câu; đặt dấu chấm, dấu phẩy đúng vị trí.

- HS viết câu vào vở bài tập.

- HS nghe GV nhận xét, chỉnh sửa.

+ Voi con làm gì để cảm ơn các bạn?

Voi con huơ vòi để cảm ơn các bạn.

**5. Hoạt động Vận dung, trải nghiệm**

**-** Bài đọc cho em biết điều gì?

- Nói về con vật có trong gia đinh nhà em (hoặc con vật mà em biết)

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

- Nhắc nhở học sinh học bài và chuẩn bị bài sau.

**IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………