Tiết 76: **CHỦ ĐIỂM 3: NHỮNG NGƯỜI TÀI TRÍ**

**Bài: Luyện từ và câu: Sử dụng từ điển**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

**1. Năng lực đặc thù.**

- Biết cách sử dụng từ điển tiếng Việt.

**2. Năng lực chung.**

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

**3. Phẩm chất.**

- Phẩm chất yêu nước: Yêu tiếng Việt.

- Phẩm chất nhân ái: Nhận thức được vai trò của tình bạn trong cuộc sống, từ đó trân trọng tình cảm bạn bè, biết yêu mến, quan tâm, chăm sóc bạn bè, chia sẻ động viên bạn khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Phẩm chất chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

**II. ĐỒ DỤNG DẠY HỌC**

- GV: SGV, SGK, tranh ảnh (nếu có). Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác.

- HS: SGK, thước kẻ, bút,…

**III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| 1. **Khỏi động: (3 phút)**  * Hát tập thể | |
| **2. Luyện từ và câu (27 phút)**  **1.1. Hoạt động Đọc hướng dẫn sử dụng từ điển** | |
| - GV yêu cầu HS đọc BT1 :  - Hướng dẫn sử dụng từ điển trong nhóm đối, hỏi hoặc giải đáp thêm về nội dung đã đọc.  - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ trước lớp  - GV nhận xét kết quả | - HS xác định yêu cầu BT 1  - 1 − 2 HS đọc trước lớp.  - HS nghe GV giải đáp thêm một số nội dung (nếu cần).  - HS nghe bạn và GV nhận xét. |
| **1.2. Hoạt động Xác định cách tra nghĩa của từ trong từ điển** | |
| - Yêu cầu HS xác định BT 2  - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm  Gợi ý:  + Bước 1: Tìm trang có chữ cái "t".  + Bước 2: Dò từ trên xuống dưới theo thứ tự đến chữ cái "ư" và tìm đến từ “tự hào”.  + Bước 3: Đọc phần giải thích nghĩa từ: Lấy làm hài lòng, hãnh diện về cái tốt đẹp mà mình có.  - GV nhận xét kết quả | - HS xác định yêu cầu BT 2  - HS thực hiện yêu cầu theo nhóm đôi.  - HS nghe bạn và GV nhận xét kết quả. |
| **1.3. Hoạt động Tra từ điển để tìm hiểu nghĩa của từ** | |
| - Yêu cầu học sinh đọc và xác định yêu cầu BT 3  - Đáp án  + Thuần hậu:chất phác, hiền hậu  + Hiền hoà: hiền lành và ôn hoà.  + Ấm no: đầy đủ về vật chất, như đủ ăn, đủ mặc,...  + Yên vui: yên ổn và vui vẻ.  - GV nhận xét đánh giá hoạt động | - HS xác định yêu cầu BT 3  - HS làm bài cá nhân vào VBT.  - 1-2 HS chia sẻ trước lớp.  - Nhận xét bài làm của bạn  - HS lắng nghe rút kinh nghiệm |
| **1.4. Hoạt động Đặt câu với từ ngữ đã tìm hiểu nghĩa** | |
| - Yêu cầu học sinh đọc và xác định yêu cầu BT 4  - GV nhận xét đánh giá hoạt động  **3.Hoạt động củng cố và nối tiếp: (3 phút)**  - Dặn HS chuẩn bị bài sau  - Nhận xét tiết học | - HS xác định yêu cầu BT 4  - HS làm bài cá nhân vào VBT.  - HS trao đổi, nhận xét trong bài làm trong nhóm đôi.  - 2 - 3 HS chia sẻ kết quả trước lớp.  - HS nghe bạn và GV nhận xét, đánh giá hoạt động.   * Lắng nghe và thực hiện |

**IV. Điều chỉnh sau bài dạy**