**Luyện từ và câu**

**Bài: MỞ RỘNG VỐN TỪ:TỔ QUỐC Tiết: 3**

Thời gian thực hiện : Buổi chiều 11- 9- 2023

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

**1. Năng lực**

- Biết mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về Tổ quốc .

- Biết đặt câu với những từ ngữ nói về Tổ quốc.

- Rèn kĩ năng sử dụng từ ngữ vào đặt câu, viết văn.

- Hình thành và phát triển năng lực năng lực giao tiếp và hợp tác, trao đổi chia sẻ cùng các bạn trong nhóm lớp.

- Thông qua các hoạt động học tập, HS tự giác, chủ động hoàn thành các bài tập

**2. Phẩm chất:** - HS biết yêu quê hương, đất nước. Chăm chỉ, siêng năng học tập.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- Bút dạ, vài tờ phiếu phô –tô; Từ điển. ti vi

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOẠT ĐỘNG DẠY** | **HOẠT ĐỘNG HỌC** |
| 5’  30’  7’  7’  8’  8’  5’ | **1. Hoạt động Mở đầu**  \* Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái cho HS vào bài mới.  \* Cách thực hiện  - Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Gọi thuyền" với nội dung là: Tìm từ đồng nghĩa với xanh, đỏ, trắng...Đặt câu với từ em vừa tìm được.  - GV nhận xét.  - Kết nối bài mới  **2. Hoạt động Luyện tập**  \* Mục tiêu: HS hiểu được nghĩa của  từ Tổ quốc và vận dụng làm được các  bài tập theo yêu cầu  \* Cách thực hiện  **Bài 1: cá nhân**  - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1? yêu cầu HS giải nghĩa từ Tổ quốc.  - Tổ chức làm việc cá nhân.  - GV Nhận xét, chốt lời giải đúng.  **Bài 2: Trò chơi**  - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 2.  - Xác định yêu cầu của bài 2?  - GV tổ chức chơi trò chơi tiếp sức: Tìm thêm những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc.  - GV công bố nhóm thắng cuộc.  **Bài 3: nhóm 4**  - 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập.  - Thảo luận nhóm 4. GV phát bảng phụ  nhóm cho HS, HS có thể dùng từ điển để làm.  Có thể cho HS đặt câu với từ vừa tìm được.  **Bài 4: cá nhân**  - 1 HS đọc yêu cầu bài tập.  - GV giải thích các từ đồng nghĩa trong bài. - Tổ chức làm việc cá nhân. Đặt 1 câu với 1 từ ngữ trong bài.  - GV nhận xét chữa bài.  **3. Hoạt động Vận dụng**  \*Mục tiêu: Vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống  \* Cách thực hiện:  - GV sử dung kỹ thuật **“Trình bày một phút**” yêu cầu HS suy nghĩ, viết ra giấy ý kiến của cá nhân :  + Em hãy nêu về những đổi mới của quê hương em?  - Nhận xét tiết học.  - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ.  - Chuẩn bị tiết sau **“**Luyện tập về từ đồng nghĩa**”** | - HS chơi trò chơi.  - Từ đồng nghĩa với từ  xanh : xanh tươi, xanh xanh, xanh thẳm, xanh ngắt, xanh lè,...  - đỏ :đo đỏ, đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ thắm, đỏ rực,...  - trắng: trăng trắng, trắng tinh, trắng phau, trắng nõn, trắng hồng,...  - HS nghe.  - HS đọc yêu cầu BT1, dựa vào 2 bài tập đọc đã học để tìm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc.  - HS làm bài cá nhân, báo cáo kết quả : + nước nhà, non sông  + đất nước, quê hương  - HS theo dõi.  - HS đọc bài 2.  - HS các nhóm nối tiếp lên tìm từ đồng nghĩa.  - VD: nước nhà, non sông, đất nước, quê hương, quốc gia, giang sơn…  - Cả lớp theo dõi.  - HS đọc yêu cầu.  - HS thảo luận tìm từ chứa tiếng quốc (có nghĩa là nước)  VD: vệ quốc, ái quốc, quốc gia,… - Nhóm khác bổ sung.  - HS đọc yêu cầu.  - HS làm vào vở, báo cáo kết quả  - Lớp nhận xét    - HS sử dung kỹ thuật **“Trình bày một phút**” yêu cầu HS suy nghĩ, viết ra giấy ý kiến của cá nhân.  - HS theo dõi.  - HS lắng nghe và thực hiện. |

**IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)**

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………