TIẾNG VIỆT

**ÔN bài 5: BÁC TRỐNG TRƯỜNG**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

**- *Phát triển kĩ năng đọc***: Đọc thành thạo bài đọc: Bác trống trường

**- *Phát triển kĩ năng viết***: thông qua các từ ngữ cho sẵn HS biết sắp xếp thành câu viết lại câu, viết đúng chính tả các phụ âm đầu và vần dễ lẫn.

***- 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: Bảng phụ bài 1

- HS: Vở bài tập TV

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

**1. Hoạt động Mở đầu**

- HS đọc bài: Bác trống trường?

- GV nhận xét, giới thiệu bài mới

**2. Hướng dẫn HS làm bài tập**

 **Bài tập bắt buộc**

***\* Bài 1:*** Nối A vớiB

- HS làm bài cá nhân vào vở bài tập

- HS đổi chéo vở kiểm tra

- Đại diện HS trình bày

- GV nhận xét, chốt bài đúng.

- HS đọc lại bài.

+ Anh chuông điện thay bác trống báo giờ học.

+Tiếng trống dõng dạc vang lên trong ngày khai trường.

+Bác trống trường có thân hình mập mạp

***\* Bài 2:*** Sắp xếp các từ thành câu và viết lại câu? (N2)

- HS thảo luận nhóm 2 làm bài vào VBT

- Đại diện nhóm trình bày.

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

- GV giải nghĩa từ” thân thiết”

a. Bàn ghế còn thơm mùi gỗ.

b.Trống trường là người bạn thân thiết của chúng tôi.

 **Bài tập tự chọn**

***\* Bài 1:*** Điền vào chỗ trống? (N2)

- HS làm bài vào VBT

- Đại diện HS trình bày.

- GV nhận xét, chốt bài đúng.

- HS đọc lại bài.

a. uôi hay ui?

+ Không ai biết bác trống trường bao nhiêu t**uổi**.

b. ươi hay ưi

+ Các bạn say mê đá cầu d**ưới** sân trường.

***\* Bài 2:***  Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống

- HS thảo luận nhóm làm bài vào VBT

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng:

- Đại diện nhóm trình bày.

+ …trang…. năm….. run run….trong….. sao

***\* Bài 3:*** Nối A vớiB

- HS thảo luận nhóm làm vào vở bài tập

- Đại diện HS trình bày

- GV nhận xét, chốt bài đúng.

- HS đọc lại bài.

 A B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thân hình |  | nâu bóng |
| Nước da |  | đẫy đà |
| Tiếng trống  |  | tròn xoe |
| Mặt trống |  | dõng dạc |

**4.Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm**

- Bài học cho em biết điều gì?

- Vẽ lại chiếc trống ở trường em

- 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 HỌC**

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