**TIẾNG VIỆT (TIẾT 77, 78)**

**BÀI 28: Y y**

**I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS**

**1.Kiến thức, kĩ năng:**

- Nhận biết và đọc đúng các âm y; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm y hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các chữ y viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ y.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm y có trong bài học.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ

**2.Năng lực:** Phát triển năng lực quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.

**3.Phẩm chất**: Giáo dục HS biết quý trọng thời gian.

**II.CHUẨN BỊ:**

1.GV: cần nắm vững cách phát âm của các âm y và cách viết các chữ y

- Nắm vững nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này.

2.HS: SGK TV 1, vở Tập viết tập 1.

**III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **TIẾT 77.**  **1. Hoạt động mở đầu: (5’)**  - Cho HS Đọc bài 27  - Cho HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:  - Thống nhất với HS câu trả lời.  - Nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và cho HS nghe nội dung câu chuyện Thời gian là vàng để giải thích câu thuyết minh và giáo dục HS biết quý trọng thời gian.  - Đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo.  - Trong câu vừa đọc, có tiếng quý. Tiếng này chứa âm y (được tô màu đỏ). Hôm nay chúng ta học âm y.  - Viết y lên bảng - Gọi HS đọc.  **2. Hình thành kiến thức mới: (20’)**  ***a. Đọc âm***  - Đọc mẫu âm y.  - Cho HS đọc.  ***b. Đọc tiếng***  - Đọc mẫu  - Cho HS nhận biết và đọc thành tiếng quý.  - Cho HS đánh vần- đọc trơn  - Đọc tiếng chứa âm y  +YC HS lên điều hành các bạn đọc  + Cho HS đánh vần- đọc trơn  \*Ghép chữ cái tạo tiếng  +Cho HS tự tạo các tiếng có chứa y.  +Cho HS phân tích tiếng, nêu lại cách ghép.  + Cho HS đọc những tiếng mới ghép được.  ***c. Đọc từ ngữ***  - Lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: y tá, dã quỳ, đá quý.  - Cho HS phân tích và đánh vần y tá  đọc trơn từ y tá.  - Cho HS đọc trơn: y tá  - Từ dã quỳ, đá quý (tương tự)  Giải nghĩa từ:  +Dã quỳ: Lá và hoa dã quỳ khá giống với cây hoa cúc. Lá màu xanh được bao phủ bởi một lớp lông nhỏ. Phiến lá dã quỳ nhẵn, mặt dưới là nổi gân. Hoa dã quỳ có màu vàng rực rỡ, cánh hoa dài mỏng.  +Đá quý là tên gọi chung của tất cả các khoáng vật quý hiếm.  \*Đọc tổng hợp toàn bài  - Gọi HS lên bảng chỉ đọc. Nhận xét, khen ngợi.  **3 .Hoạt động luyện tập, thực hành:**  a. Viết bảng: (10’)  - Đưa mẫu chữ và hướng dẫn HS quan sát  - Viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết chữ y, y tá, đá quý.  - Cho HS viết bảng.  **4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (5’)**  - Gọi HS đọc lại toàn bài.  - Nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.  - Xem trước tiết 2 bài 28. | - 3HS đọc – lớp.  - Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi theo nhóm 2  -Trả lời và lắng nghe.  - 3HS đọc – lớp.  - Lắng nghe.  - 3HS đọc – lớp.  -3HS đọc – lớp.  - 3HS đánh vần- đọc trơn-lớp  - 3HS, tổ, lớp đánh vần- đọc trơn-lớp  - Tự tạo các tiếng có chứa y.  - Phân tích tiếng, nêu lại cách ghép.  - 3HS đọc những tiếng mới ghép được – lớp.  - Phân tích và đánh vần y tá.  - Đọc trơn  -Đọc nối tiếp (mỗi bạn đọc 1 từ), đọc ĐT.  -3HS đọc – lớp.  -QS- Lắng nghe  -Viết vào bảng con.  - 2HS đọc lại toàn bài.  - Lắng nghe. |

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**