**TIẾNG VIỆT**

**BÀI 1: CHUYỆN BỐN MÙA (TIẾT 3**)

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**:

- HS biết viết chữ hoa Q cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dựng: Quê hương em có đồng lúa xanh.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- Ti vi (Máy chiếu); mẫu chữ hoa Q, video hướng dẫn

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| \* Hoạt động 1: Khởi động  - BVN cho lớp hát bài tự chọn.  - Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?  - GV dẫn dắt, giới thiệu bài.  \* Hoạt động 2: Khám phá *(Thẻ 27: Nói ra suy nghĩ của mình)*  *1. Hướng dẫn viết chữ hoa Q*  - GV tổ chức cho HS nêu:  + Độ cao, độ rộng chữ hoa Q.  + Chữ hoa Q gồm mấy nét?  - GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.  - YC HS viết bảng con.  - GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.  - Nhận xét, động viên HS.  *2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng*  - Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.  - GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:  + Viết chữ hoa Q đầu câu.  + Cách nối từ Q sang u.  + Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.  \* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết  - YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa Q và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.  - GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.  - Nhận xét, đánh giá bài HS.  \* Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò  - Hôm nay em học bài gì?  - GV nhận xét giờ học. | - Lớp hát vận động theo nhạc.  - 1-2 HS chia sẻ.  - HS ghi vở.  - 2-3 HS chia sẻ.  + Độ cao: cỡ vừa 5 li, cỡ nhỏ 2,5 li.  + Gồm 2 nét: nét 1 gần giống chữ O, nét 2 là nét lượn ngang, giống như một dấu ngã lớn.  - HS quan sát.  - HS viết bảng con.  - HS quan sát, lắng nghe.  - HS luyện viết bảng con.  - 3-4 HS đọc.  - HS quan sát, lắng nghe.  + Viết chữ Q, h, l, g cao 2,5 li.  + Chữ đ cao 2 li.  + Các chữ còn lại cao 1 li.  - HS thực hiện.  - HS chia sẻ. |