**TIẾNG VIỆT**

 **Bài 5: SINH NHẬT CỦA VOI CON (Tiết 3+ 4)**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- **Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết** các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát .

- **Phát triển kĩ năng viết** thông qua hoạt động viết hoàn thiện câu dựa vào từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn văn ngắn; viết sáng tạo một câu ngắn.

- **Phát triển kĩ năng nói và nghe** về nội dung được thể hiện trong tranh.

- **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, bảng phụ mục 3,5

- HS: Vở tập viết.

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

**1. Hoạt động Mở đầu.**

- HS đọc bài: Sinh nhật của voi con.

- GV nhận xét, giới thiệu bài.

**2. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở.**

- HS chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu

- Đại diện HS trình bày:

- HS và GV cùng thống nhất câu trả lời.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS cách viết

+ Vân rất vui vì được đi chơi cùng các bạn.

- HS, GV nhận xét, chỉnh sửa.

**3. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh**

- GV giải thích nội dung bài 3

 - HS đọc các từ ngữ trong khung.

+ chơi đùa, gấu, hát, sinh nhật.

- HS quan sát tranh và phân tích tranh.

- HS nói từ ngữ trong khung với tranh.

- Đại diện HS trình bày.

+ Tranh 1: gấu chơi đùa

+ Tranh 2: sinh nhật, hát

- HS nghe GV nhận xét, tuyên dương.

**Tiết 2**

**4. Nghe viết**.

- GV đọc nội dung bài viết

- GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS cách viết

+ Các bạn chúc mừng sinh nhật voi con. Nó huơ vòi cảm ơn các bạn.

- HS luyện viết các chữ khó viết: sinh nhật, huơ

- HS nhắc lại cách trình bày văn xuôi.

+ Viết lùi đầu dòng, viết hoa chữ cái đầu câu, kết thúc câu có dấu chấm.

- HS nêu tư thế ngồi viết.

- HS nghe GV đọc và viết bài vào vở.

- HS nghe GV nhận xét, tuyên dương.

**5. Tìm trong hoặc ngoài bài đọc Sinh nhật của voi con từ ngữ có tiếng chứa vần oăc, oac, uơ, ưa.**

- HS làm bài.

- Đại diện trình bày:

+ oăc: hoặc, ngoắc, ngoặc…

+ oac: toạc, hoác, khoác..

+ uơ: huơ, quở, thuở,

+ ưa: dưa, xưa, hứa, chưa,

- HS nhận xét và nghe GV nhận xét, chốt bài đúng.

- HS đọc lại các tiếng vừa tìm được.

**6. Nói lời chúc mừng sinh nhật một người bạn của em.**

- HS nói lời chúc mừng sinh bạn của em.

- Đại diện trình bày:

+ Mình chúc mừng sinh nhật bạn.

+ Chúc bạn sinh nhật vui vẻ.

- HS, GV nhận xét, tuyên dương.

**7. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm**

- Bài đọc khuyên em điều gì?

- 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**

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