**Tiết 2: Tiếng việt:**

**BÀI 94: ANH, ACH (TIẾT 1)**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

Sau bài học, HS:

- Nhận biết các vần anh, ach; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần anh, ach (với các mô hình: “âm đầu + âm chính + âm cuối + thanh ngang”, “âm đầu + âm chính + âm cuối + thanh khác thanh ngang”).

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần anh, vần ach

- Viết đúng các vần anh, ach và các tiếng (quả) chanh, (cuốn) sách (trên bảng con).

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.

- Từ sự đồng cảm với nhân vật Thanh hình thành tình cảm yêu quý ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

**1. Giáo viên:**

- Máy chiếu, máy tính.

- Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai.

- 4 thẻ chữ viết nội dung BT đọc hiểu.

**2. Học sinh:**

- SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt 1, bảng con, phấn.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt đông của học sinh** |
| **1.Khởi động**  | - GV tổ chức trò chơi **Sắc màu em yêu.**- GV nêu cách chơi: Cho học sinh xung phong chơi, GV quay vòng quay cho học sinh đó. Khi vòng quay dừng mũi tên chỉ vào màu nào thì HS đọc từ ngữ có trên màu đó.- Màu hồng: Cung trăng- Màu Xanh lá cây: Thiên nga- Màu xanh nước biển: Bếp lửa- Màu cam: Dễ thương- Màu vàng: Que kem- Màu đỏ: Trường lớp- Nhận xét. \* Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài sách Tiếng Việt 1, tập hai và bài học mở đầu: vần anh, vần ach. (Đây là bài đầu tiên dạy vần có âm cuối là nh, ch). | - Học sinh lắng nghe cách chơi.- Học sinh chơi- HS lắng nghe. |
| **2. Chia sẻ và Khám phá**  | **a. Dạy vần anh:**- Ai đọc được vần mới này?+ GV chỉ từng chữ a và nh.- Ai giỏi phân tích, đánh vần được vần anh?- GV chỉ mô hình từng vần,yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn:

|  |
| --- |
| **anh** |
| **a** | **nh** |

a – nhờ - anh Giới thiệu từ khóa: GV chỉ hình quả chanh (hoặc quả chanh thật), hỏi: Đây là quả gì? - Chúng ta có từ mới: quả chanh.Trong từ quả chanh, tiếng nào có vần anh?- Em hãy phân tích tiếng chanh?- GV chỉ mô hình tiếng chanh, yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn:

|  |
| --- |
| **chanh** |
| **ch** | **anh** |

chờ - anh - chanh / chanh**b. Dạy vần ach**- Ai đọc được vần mới này?+ GV chỉ từng chữ a và ch.- Ai phân tích, đánh vần được vần ach?- GV chỉ mô hình từng vần,yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn:

|  |
| --- |
| **ach** |
| **a** | **ch** |  |

a – chờ – ach/ach- Giới thiệu từ khóa: GV chỉ tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? - Chúng ta có từ mới: cuốn sách.Trong từ cuốn sách, tiếng nào có vần ach?- Em hãy phân tích tiếng sách?- GV chỉ mô hình tiếng sách, yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn

|  |
| --- |
| **sách** |
| **s** | **ach** |  |

sờ - ach - sach – sắc - sách /sách.- Các em vừa học 2 vần mới là vần gì? - Các em vừa học 2 tiếng mới là tiếng gì? | + 1 HS đọc: a – nhờ – anh+ Cả lớp nói: anh- Vần anh có âm a đứng trước, âm nh đứng sau,  a - nhờ - anh.- HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn- Quả chanh- Tiếng chanh có vần anh.- Tiếng chanh có âm ch (chờ) đứng trước, vần anh đứng sau, đánh vần, đọc trơn tiếng chanh.- HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn+ 1 HS đọc: a – chờ – ach+ Cả lớp nói: ach- Vần ach có âm a đứng trước, âm ch đứng sau  a – chờ – ach.- HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.- Tranh vẽ cuốn sách.- Tiếng sách có vần ach.- Tiếng sách có âm s (sờ) đứng trước, vần ach đứng sau, dấu sắc trên đầu âm a đánh vần, đọc trơn tiếng sách: sờ - ach - sach - sắc - sách /sách.- HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.- Vần anh, vần ach. Đánh vần: a – nhờ - anh / anh; a – chờ – ach/ach.- Tiếng chanh, tiếng sách. Đánh vần: chờ - anh - chanh / chanh; sờ - ach - sach - sắc - sách /sách.. |
| **3. Luyện tập**  | **\* Mở rộng vốn từ** Bài tập- Nêu yêu cầu: Tìm tiếng có vần anh, tiếng có vần ach?- GV chỉ từng từ ngữ dưới mỗi hình, gọi HS đọc.- GV chỉ từ ngữ không theo thứ tự, yêu cầu cả lớp đọc nhỏ.- Yêu cầu HS làm vào VBT: gạch 1 gạch dưới tiếng có vần anh, gạch 2 gạch dưới tiếng có vần ach.- Gọi HS trình bày kết quả.- Nhận xét.- GV chỉ từng từ, cả lớp: Tiếng gạch có vần ach,... Tiếng bánh có vần anh,... Tập viết\* GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu- Vần anh: chữ a viết trước, nh viết sau. Chú ý nét nối giữa a và nh.- Vần ach: chữ a viết trước, ch viết sau. Chú ý nét nối giữa a và ch..- chanh: viết ch trước, anh sau.- sách: viết s trước, ach sau, dấu sắc đặt trên đầu âm a\* Cho học sinh viết.- Nhận xét, sửa sai. - Giờ Tiếng Việt hôm nay các em được học bài gì?- Làm quen với vần mới nào? Tiếng mới nào?- Được luyện viết chữ gì?- Nhận xét giờ học. | - HS quan sát, lắng nghe- 1 HS đọc.- Cả lớp đọc nhỏ.- HS làm vào VBT- HS trình bày- Cả lớp đọc- HS quan sát, lắng nghe.- Viết vào bảng con:anh, ach (2 lần), (quả) chanh, (cuốn) sách- Học sinh trả lời.- Luyện viết: anh, quả chanh, ach, cuốn sách. |