**MÔN TIẾNG VIỆT**

Tiết 115 **CHỦ ĐIỂM: CỘNG ĐỒNG**

**Bài viết 3: Nghe – viết: Tiếng chim**

 Thời gian thực hiện: ngày 2 tháng 1 năm 2025

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

- Nghe – viết đúng chính tả bài thơ Tiếng chim.

- Làm đúng BT điền chữ ghi các vần oay / ay và uây / ây; các chữ d / r / gi hoặc dấu hỏi / dấu ngã.

- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu văn, câu thơ trong các BT chính tả.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, biết chọn BT chính tả phù hợp với YC khắc phục lỗi của bản thân, biết sửa lỗi chính tả.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi với bạn để hoàn thành bài tập.

- Phẩm chất yêu nước: Biết ý thức về bản thân và tình yêu thiên nhiên qua nội dung các BT chính tả.

 - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:**

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| 5p10p15p5p | **1. HĐ khởi động** - Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.- Cách tiến hành:- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.+ Câu 1: Xem tranh đoán tên đồ vật chứa s.+ Câu 2: Xem tranh đoán tên đồ vật chứa x.+ Câu 3: Xem tranh đoán tên con vật chứa ch.+ Câu 4: Xem tranh đoán tên con vật chứa tr.- GV Nhận xét, tuyên dương.- GV dẫn dắt vào bài mới:**2. Khám phá***.***-** Mục tiêu: + Nghe – viết đúng chính tả bài thơ *Tiếng chim*.**-** Cách tiến hành:**2.1. Hoạt động: Nghe – viết.*****a) Chuẩn bị***- GV giới thiệu nội dung: *bài thơ miêu tả sự ngỡ ngàng của bạn nhỏ khi thấy cảnh vật xung quanh đang thay đổi khi mùa xuân về. Tiếng chim hót hôm nay như báo cho bạn nhỏ biết mùa xuân đã đến thật rồi!*- GV đọc toàn bài thơ.- Mời 1, 2 HS đọc bài viết (chiếu bài).- GV hướng dẫn cách viết đoạn chính tả:+ Đoạn chính tả có mấy khổ thơ?+ Mỗi dòng thơ có mấy chữ?+ Những chữ nào trong bài viết cần viết hoa?  + Để trình bày bài viết đẹp, ta phải viết như thế nào?- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả tìm các tiếng từ mà các em khó viết, dễ nhầm lẫm.- Nhận xét bài viết bảng của học sinh, gạch chân những âm, vần cần lưu ý.***b) Viết bài***- Giáo viên nhắc học sinh ngồi viết đúng tư thế, cách cầm bút, để vở, chú ý trình bày đúng. - GV đọc từng dòng thơ cho HS viết. GV theo dõi, uốn nắn HS.***c) Sửa bài***- GV đọc lại bài thơ cho HS soát lỗi.- GV cho HS đổi vở dò bài cho nhau.- Giáo viên chấm, nhận xét 3-5 bài về chữ viết, cách trình bày và nội dung bài viết của học sinh.**3. Luyện tập***.*+ Làm đúng BT điền chữ ghi các vần oay / ay và uây / ây; các chữ d / r / gi hoặc dấu hỏi / dấu ngã.**-** Cách tiến hành:**Bài 2:** *Chọn vần phù hợp với ô trống.*- Xác định các yêu cầu bài tập.- Yêu cầu HS tự làm bài.- GV viết nội dung BT lên bảng (2 lần); mời 2 nhóm (mỗi nhóm 5 HS) lên bảng chữa BT theo hình thức thi tiếp sức. - GV và HS nhận xét, chốt đáp án đúng:*a) xoay vòng, xay bột, lốc xoáy, loay hoay, hí hoáy.**b) xây nhà, khuấy bột, ngoe nguẩy, ngầy ngậy, khuấy đảo.*- GV yêu cầu cả lớp đọc lại các từ vừa điền.- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS. **Bài 3***.* *Tìm các tiếng có chữ hoặc dấu thanh phù hợp*- Xác định các yêu cầu bài tập.- Yêu cầu HS tự làm bài theo cặp\* Khuyến khích HS năng khiếu làm cả phần b- GV gọi HS chữa bài- GV chốt lại đáp án đúng:a*) + Làm chín vàng thức ăn trong dầu, mỡ sôi:* ***rán*** *+ Làm cho dính vào nhau bằng hồ, keo…:* ***dán*** *+ Cất kín, giữ kín, không để người khác nhìn thấy, tìm thấy hoặc biết:* ***giấu***- Gọi HS nhận xét.- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS. **4. Vận dụng.**- Mục tiêu:+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.- Cách tiến hành:**-** GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. + GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.+ Cho HS thi đặt câu với một số từ ngữ ở bài tập 2: *xay bột, lốc xoáy, loay hoay, ngoe nguẩy, …*- Nhận xét tiết học, tuyên dương những em viết chữ đẹp, trình bày cẩn thận, tiến bộ, làm đúng bài tập chính tả. | - HS tham gia trò chơi.+ Trả lời: *quyển sách*+ Trả lời: *xe đạp*+ Trả lời: *châu chấu*+ Trả lời: *con trăn*- HS lắng nghe.- HS lắng nghe.- HS lắng nghe.- HS lắng nghe.- 2 HS đọc bài viết, lớp theo dõi.+ Bài thơ có 3 khổ+ Mỗi dòng có 5 chữ+ Viết hoa các chữ đầu mỗi dòng thơ+ Tên bài được đặt ở vị trí giữa trang vở, cách lề vở khoảng 4 ô li. Chữ đầu mồi dòng viết lùi vào 3 ô; hết mỗi khổ thơ cách ra một dòng.- HS tự tìm từ luyện viết vào bảng con: *lạ lùng, tia nắng, nhảy múa, rì rào,...*- HS lắng nghe.- HS nghe viết bài vào vở .- HS nghe, dò bài.- HS đổi vở soát bài, chữa lỗi cho nhau.- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm*-*  HS nêu yêu cầu.- HS làm bài cá nhân vào vở Luyện viết 3.- 2 đội tham gia chơi trên bảng, lớp theo dõi cổ vũ.- Đối chiếu, chữa bài.- Cả lớp đọc lại ( cá nhân, ĐT)- HS lắng nghe- 1 HS đọc YC của BT và các câu giải thích nghĩa của từ.- Thảo luận cặp đôi làm bài vào vở Luyện viết 3.- HS chữa bài theo cặp, 1 em giải thích nghĩa, 1 em tìm từ.*b) Chứa dấu hỏi hoặc dấu ngã**+ Có nghĩa trái ngược với đóng:* ***mở****+ Có nghĩa trái ngược với chìm:* ***nổi****+ Đập nhẹ vào vật cứng bằng một vật cứng khác cho phát ra tiếng kêu:* ***gõ***- Lớp nhận xét, đối chiếu.- HS lắng nghe.- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.- HS quan sát các bài viết mẫu.+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.+ HS đố nhau: 1 em nêu từ và mời bạn đặt câu, nếu đặt câu đúng sẽ được đố bạn khác.- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. |

**IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY**

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................