**TIẾNG VIỆT**

**Bài 85: ông, ôc( Tiết 2)**

**I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

* Nhận biết các vần **ông, ôc;** đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần **ông, ôc.**
* Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần **ông,** vần **ôc.**
* Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc *Quạ và công.*
* Viết đúng các vần **ông, ôc,** các tiếng (dòng) **sông, gốc** (đa) (trên bảng con).

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Máy tính, máy chiếu**

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **KHỞI ĐỘNG**:   2 HS đọc bài Tập đọc *Đi học* (bài 84). | -HS đọc |
| 1. **DẠY BÀI MỚI** |  |
| **1. Giới thiệu bài:** vần **ông,** vần **ôc.** | HS lắng nghe |
| 1. **Chia sẻ và khám phá** (BT 1: Làm quen) |  |
| * 1. Dạy vần **ông** * Yêu cầu HS đọc: **ô - ngờ - ông. /** Phân tích vần **ông. /** Đánh vần, đọc trơn: **ô - ngờ - ông / ông.** * HS nói: *dòng sông / sông.* / Phân tích tiếng sông. / Đánh vần và đọc: sờ - ông - sông / sông. * Đánh vần, đọc trơn: ô - ngờ - ông / sờ - ông - sông / dòng sông.   1. Dạy vần **ôc** (như vần **ông)**   Đánh vần, đọc trơn: ô - cờ - ôc / gờ - ôc - gôc - sắc - gốc / gốc đa.  \* Củng cố: HS nói lại 2 vần mới học: **ông, ôc,** 2 tiếng mới học: **sông, gốc.** | -HS đọc, phân tích  -HS nêu  -HS đánh vần, đọc trơn  -HS đánh vần, đọc trơn  -HS nêu |
| 1. **Luyện tập** |  |
| **3.1 Mở rộng vốn từ** (BT 2: Tiếng nào có vần **ông?** Tiếng nào có vần **ôc?)**   * Yêu cầu HS (cá nhân, cả lớp) đọc từng từ ngữ. / Tìm tiếng có vần **ông,** vần **ôc,** báo cáo.GV chỉ từng từ, cả lớp: Tiếng **thông** có vần **ông.** Tiếng **cốc** có vần **ôc,...** | -HS đọc |
| 1. **Tập viết** (bảng con - BT 4) 2. GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu  * Vần **ông:** viết **ô** rồi đến **ng (g** cao 5 li); chú ý viết **ô** gần **ng.** / Làm tương tự với vần **ôc.** * Tiểng **sông:** viết **s** rồi đến **ông.** Làm tương tự với **gốc,** dấu sắc đặt trên **ô.**  1. HS viết: **ông, ôc** (2 lần). / Viết: (dòng) **sông, gốc** (đa). | -HS lắng nghe  -HS viêt |
| **Tiết 2** | |
| 1. **Tập đọc** (BT 3) 2. GV giới thiệu hình ảnh quạ và công đang trang điếm cho nhau. 3. GV đọc mẫu. 4. Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp): **công, trắng muốt, làm đẹp, trang điểm, gật gù, eng éc, sốt ruột, dốc hết, đen như than.** 5. Luyện đọc câu  * GV: Bài có 11 câu. GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ (Chỉ liền 2 câu: *Đẹp quá! Giờ đến lượt tớ.ỵ* * Đọc tiếp nổi từng câu (đọc liền 2 câu ngắn) (cá nhân, từng cặp).  1. Thi đọc đoạn, bài, chia bài làm 3 đoạn (2/4/5 câu).   g) Tìm hiểu bài đọc   * HS đọc từng vế câu. / HS làm bài, nói kết quả (GV ghi lại kết quả trên bảng). * Cả lớp đọc: a) Bộ lông của công đẹp - 2) là nhờ quạ trang điểm cho. / b) Bộ lông của quạ đen - 1) là do quạ dốc hết lọ bột đen lên thân.   \* Cả lớp đọc 2 trang của bài 85; đọc 9 vần mới học trong tuần dưới chân trang 152. | -HS lắng nghe  -HS luyện đọc từ ngữ  -HS đọc nối tiếp nhau  -HS thi đọc  -HS đọc  -Cả lớp đọc |
| **4/Vận dụng:** Thi đố tìm tiếng |  |