**TIẾT 1: TIẾNG VIỆT**

**BÀI 10: KHỦNG LONG (Tiết 4)**

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Phát triển vốn từ về muông thú

- Kể được các từ chỉ hoạt động của con vật trong rừng và đặt câu với từ chỉ hoạt động đó.

- Biết cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, chấm than.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Ti vi (Máy chiếu); tranh ảnh; Phiếu BT 3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

|  |  |
| --- | --- |
| HOẠT ĐỘNG CỦA GV | HOẠT ĐỘNG CỦA HS |
| \* Hoạt động 1: Khởi động  - BVN cho lớp hát bài tự chọn.  - Nói tên các con vật ẩn trong tranh.  + Tên muông thú có trong tranh  - Nhận xét, giới thiệu vào bài.  \* Hoạt động 2: Luyện tập *(Thẻ 14: Suy nghĩ- trao đổi nhóm đôi chia sẻ.)*  *2. Tìm từ chỉ hoạt động của con vật trong rừng. Đặt câu với từ vừa tìm được.*  - Bài YC làm gì?  - Tìm các từ chỉ hoạt động của con vật.  - HDHS đặt câu theo mẫu với từ tìm được.  *3. Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô vuông*  - Hỏi HS tác dụng của các dấu.  \* Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò  - Hôm nay em học bài gì?  - GV nhận xét giờ học. | - HS hát vận động theo nhạc.  - HS quan sát tranh, nêu trong NĐ.  Thảo luận N2, chia sẻ trước lớp.  + Tên muông thú: công, gà, kì nhông, chim gõ kiến, voi, khỉ...  - HS ghi vở.  - 1-2 HS đọc.  - HĐ cá nhân.  - Chia sẻ NĐ  - HS chia sẻ câu trả lời trước lớp.  + công: xòe cánh, múa – Con công xòe cánh múa.  + chim gõ kiến: bay, đục thân cây – Chim gõ kiến đang đục thân cây.  + gà: gáy, chạy – Gà đang gáy.  + kì nhông: bò – Kì nhông đang bò.  + voi: huơ vòi – Voi đang huơ vòi.  - HS làm bài vào phiếu BT.  - Chia sẻ trước lớp.  a. Con gì có cái vòi rất dài ?  b. Con mèo đang trèo cây cau.  c. Con gì phi nhanh như gió ?  d. Ôi, con công múa đẹp quá !  - HS chia sẻ. |