**Môn: Tiếng Việt lớp 1**

**Tên bài: Bài 28: t, th Số tiết : 61,62**

**Thời gian thực hiện:Thứ Hai ngày 14 tháng 10 năm 2024**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

-Nhận biết âm và chữ cái **t, th;** đánh vần, đọc đúng tiếng có **t, th.**

-Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm **t,** âm **th.**

-Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Nhớ bố

-Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng: **t, th,** tiếng **tổ, thỏ.**

**-**Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, cây cối

-Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế

**II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

**1.Giáo viên**

-4 thẻ từ để 1 HS làm BT đọc hiểu trước lớp.

-Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài tập, mẫu vật, vật thật

-Bảng cài, bộ thẻ

**2.Học sinh**

**-**Sách giáo khoa, sách bài tập Tiếng Việt

-Bút chì, đồ dùng học tập

-Bảng con, phấn

-Bảng cài, bộ thẻ

-Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.

**III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **2’**  **15’** | **1. Hoạt động mở đầu**  -Cả lớp hát  **2. Hoạt động hình thành kiến thức mới**  **🟋Hoạt động 1:Giới thiệu bài**  **- GV** giới thiệu bài học mới: âm và chữ cái **t, th.**  -GV chỉ từng chữ trong tên bài, phát âm cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.  -GV giới thiệu chữ T in hoa dưới chân trang 2 của bài đọc. | -HS hát  -HS lắng nghe  -HS thực hiện  -HS quan sát |
|  | **🟋Hoạt động 2:Chia sẻ và khám phá** (BT 1: Làm quen |  |
|  | **\* Âm t, chữ t.**  -GV giới thiệu tổ chim  -HS đánh vần và đọc trơn tiếng **tổ: tờ-ô-hỏi-tổ/tổ**  **-**Cả lớp đọc  -Cá nhân đọc  -HS phân tích tiếng **tổ**: tiếng tổ gồm có âm t đứng trước âm ô đứng sau dấu hỏi trên đầu âm ô  -Cả lớp đánh vần và đọc trơn tiếng **tổ**  **\* Âm th và chữ th (làm như t)**  **-**GV giới thiệu hình ảnh con thỏ  **-**HS đánh vần và đọc trơn tiếng **thỏ.**  **-**Phân tích tiếng **thỏ:** tiếng thỏ gồm có âm th đứng trước âm o đứng sau dấu hỏi trên đầu âm o.  -HS đánh vần và đọc trơn tiếng thỏ: **thờ - o- tho - hỏi - thỏ / thỏ.** | -HS lắng nghe  - HS thực hiện  -Cả lớp đọc  -Cá nhân đọc  -HS phân tích  -HS thực hiện  -HS lắng nghe  -HS thực hiện  -HS phân tích  -HS thực hiện |
| **45’** | **3. Hoạt động luyện tập ,thực hành**  **🟋HĐ 1:Mở rộng vốn từ** (BT 2: Tiếng nào có âm t? Tiếng nào có âm th?)  -HS đọc từng từ ngữ: tô mì, thả cá, ti vi, tạ, thợ mỏ, quả thị  -HS tìm tiếng nào có âm t?Tiếng nào có âm th?  +**Tô mì** tiếng **tô** có âm **t**.HS phân tích tiếng **tô**?(Tiếng tô gồm có âm t đứng trước âm ô đứng sau)  +**Thả cả** tiếng thả có âm **th**.HS phân tích tiếng **thả**?(Tiếng thả có âm th đứng trước âm a đứng sau dấu hỏi trên đầu âm a)  +**Ti vi** tiếng ti có âm **t**.HS phân tích tiếng **ti**?(Tiếng ti có âm t đứng trước âm i đứng sau)  +**Tạ** có âm **t**.HS phân tích tiếng **tạ**?(Tiếng tạ có âm t đứng trước âm a đứng sau dấu nặng dưới âm a)  +**Thợ mỏ** tiếng thợ có âm **th**.HS phân tích tiếng **thợ**?(Tiếng thợ có âm th đứng trước âm ơ đứng sau dấu nặng dưới âm ơ)  +**Quả thị** tiếng thị có âm **th**.HS phân tích tiếng **thị**?(Tiếng thị gồm có âm th đứng trước âm i đứng sau dấu nặng dưới âm i)  -Cả lớp đọc các từ ngữ: tô mì, thả cá, ti vi, tạ, thợ mỏ, quả thị  -HS tìm tiếng ngoài bài có âm t? to, té, tí, tư....  -HS tìm tiếng ngoài bài có âm th? Tha, thư, thổ, ....  -HS nhắc lại hai âm vừa học **t**, **th**. Hai tiếng mới học **tổ**, **thỏ**  **-**GV chỉ mô hình các tiếng, cả lớp đánh vần, đọc trơn  -HS gài lên bảng cài chữ **t**, **th**  **\*HĐ2:Tập đọc** (BT 3)  a)GV giới thiệu hình minh hoạ bài Nhớ bố  b)GV đọc mẫu.  c)Luyện đọc từ ngữ: thợ mỏ, xa nhà. GV giải nghĩa từ:thợ mỏ. | -HS thực hiện  -HS tìm tiếng có âm t, th  -HS phân tích  -HS đọc  -HS thực hiện  -HS lắng nghe  -HS luyện đọc từ ngữ |
|  | d) Luyện đọc từng câu.  -GV: Bài đọc có 4 câu.  -GV chỉ từng câu cho cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng.  d) Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (mỗi đoạn là2 câu) (theo cặp, tổ).  - Thi đọc cả bài.  - GV khen HS, tốp HS đọc rõ ràng, biểu cảm.  h) Tìm hiểu bài đọc  -GV đưa lên bảng nội dung BT; chỉ từng vế câu cho cả lớp đọc.  -HS nối các vế câu trong VBT (hoặc làm miệng).  -HS nói kết quả, GV giúp HS nối ghép các vế câu trên bảng lớp. / Cả lớp nhắc lại kết quả: a - 2) Bố Thơ ở xa nhà. / b - 1) Cả nhà nhớ bố.  -GV kiểm tra và chữa bài cho hs.  **\*HĐ3:Tập viết** (bảng con - BT 4)  a) Cả lớp đọc các chữ, tiếng vừa học được viết trên bảng lớp.  b) GV vừa viết mẫu vừa hướng dần  - Chữ t: cao 3 li; viết. 1 nét hất, 1 nét móc ngược, 1 nét thẳng ngang.  - Chữ th: là chữ ghép từ 2 chữ t và h (viết chữ h: 1 nét khuyết xuôi, 1 nét móc hai đầu). Chú ý viết t và h liền nét.  - Tiếng tổ: viết t trước, ô sau, dấu hỏi đặt trên ô.  - Tiếng thỏ: viết th trước, o sau, dấu hỏi đặt trên 0.  -HS viết vào bảng con  -GV lưu ý những HS viết chưa đúng  -HS viết vào vở luyện viết | -HS lắng nghe  -HS thực hiện  -Đọc tiếp nối từng lời (cá nhân, từng cặp).  -HS thi đọc  -HS thi đọc theo lời nhân vật  -HS thực hiện  - HS thực hiện  -HS thực hiện  -Cả lớp đọc  -HS lắng nghe, theo dõi  -HS thực hiện  -HS lắng nghe  -HS thực hiện |
| **8’** | **4. HĐ Củng cố và nối tiếp**  **-**HS về nhà học bài và làm bài  -Rèn thêm chữ viết  -Đọc bài  -Chuẩn bị bài tiếp theo | -HS lắng nghe |

**IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: …………………………………………………**