**Tuần: 4**

Môn: TV(HV)

Tên bài: **n, nh**

Tiết: 44, 45

Ngày dạy: Ngày 28 tháng 9 năm 2023

**I. Yêu cầu cần đạt:**

**1. Phát triển năng lực ngôn ngữ:**

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, yêu động vật.

- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét.

- Nhận biết các âm và chữ n, nh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có n, nh.

- Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm n, âm nh.

- Đọc đúng bài Tập đọc Nhà cô Nhã.

- Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: n, nh, nơ, nho; chữ số 8, 9.

**2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:**

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, yêu động vật.

- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét.

**II. Đồ dùng dạy học:**

\*GV: SGK, SGV, bộ chữ, tranh ảnh, vật thực ,bảng cài, bộ thẻ chữ,

\* HS: SGK, bảng con, phấn, bút, vở Bài tập Tiếng Việt 1- tập 1

**III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của HS** |
| **1.Hoạt động mở đầu: (3’)**  - HS hát  - giới thiệu bài: n, nh  **2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (14’)**   1. Âm **n** và chữ **n**  * - GV chỉ hình cái nơ: Đây là gì? (cái nơ) * - GV viết **n, ơ = nơ.** * - HS Phân tích tiếng **nơ**   - Đánh vần: **nờ - ơ - nơ / nơ.**  2. Âm **nh** và chừ **nh:(**Làm tương tự với tiếng **nho)** -Đánh vần: **nhờ - o - nho / nho.**  - GV chỉ các âm, từ khoá vừa học, cả lớp:  **nờ - ơ - nơ / nơ; nhờ - o - nho / nho.**  **3.Hoạt động luyện tập thực hành: (18’)**  **1. Mở rộng vốn từ:** (BT 2: Tiếng nào có âm  **n?** Tiếng nào có âm **nh?)**  **-** GV chỉ từng tiếng, cả lớp: Tiếng có âm **n:** na, nô, nỏ.  - GV chỉ từng tiếng, cả lớp: tiếng có âm **nh:** nhà,nhổ, nhị.  - GV giải nghĩa từ: *nhị* (loại đàn dân tộc có 2 dây). *Nỏ:* một loại vũ khí cổ dùng để bắn tên.  **2.Tập đọc:** (BT 3)  a. GV chỉ hình, giới thiệu nhà cô Nhã: Ngôi nhà nhỏ, xinh xắn nằm bên một cái hồ nhỏ  b. GV đọc mẫu; giải nghĩa từ: *cá mè* (cá nước ngọt, cùng họ với cá chép, thân dẹt, vảy nhỏ, đầu to); *ba ba* (loài rùa sống ở nước ngọt, có mai, không vảy).  ***Tiết 2***  \* Luyện đọc: **(22 phút)**  c. Luyện đọc từ ngữ: cô Nhã, bờ hồ, nhà nho nhỏ, cá mè, ba ba, nho, khế.  d.Luyện đọc câu:  -GV: Bài đọc có mấy câu?   * - GV chỉ chậm từng câu.   - Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).  e.Thi đọc đoạn, bài. (Chia bài làm 2 đoạn: mỗi đoạn 2 câu).  g.Tìm hiểu bài đọc  - GV nêu YC; chỉ từng ý a, b (2 câu chưa hoàn chỉnh) cho cả lớp đọc.  - HS nhìn hình minh hoạ, nói tiếp để hoàn thành câu.  \*GV: Nhà cô Nhã rất đặc biệt. Ngôi nhà nhỏ nằm bên một cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ mà có cá mè, ba ba. Nhà nhỏ mà có na, nho, khế  **3. Tập viết:** (BT 4) **(10 phút)**  a. Cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng, chữ số vừa học.  b. GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn quy trình viết.  - HS viết bảng con: n, nh, nơ, nho, 8, 9  - GV cùng HS nhận xét  **4. Hoạt động củng cố và nối tiếp: (3 phút)**  -Về nhà cố gắng học bài, luyện viết bảng con: n, nh, nơ, nho, 8, 9 | - HS hát  - HS cả lớp viết  - HS lắng nghe  - HStrả lời  - HS phân tích  - HS đánh vần và đọc  - HS đánh vần và đọc  - HS gắn lên bảng cài: **n, nh.**  - HS theo dõi  - HS đánh vần và đọc trơn (CN, ĐT)  - HS lắng nghe  - HS theo dõi  - HS lắng nghe  - HStrả lời  - HS lắng nghe  -HS nói tiếp để thành câu  - HS đọc  - HS theo dõi  - HS viết bảng con   * HS lắng nghe. |

**IV. Điều chỉnh sau bài học:**

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………