**Môn học: Tiếng Việt; Lớp 1**

**Tên bài học: Bài 19: n nh. Tiết 44-45**

**Thời gian thực hiện: Thứ ngày tháng năm 2024**

**1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

* Nhận biết các âm và chừ **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. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- GV: Tranh ảnh minh họa nội dung bài tập, sách giáo khoa, bộ chữ .

 - HS: *Vở bài tập Tiếng Việt 1,* tập một, bảng con, sách giáo khoa, bộ chữ.

**3. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** |  **Hoạt động giáo viên** |  **Hoạt động học sinh** |
| **5’****15’****8’****7’****32’****3’** | **TIẾT 1****1.Hoạt động mở đầu**:-HS hát**2.Hoạt động hình thành kiến thức mới****2.1.Giới thiệu bài:** âm và chữ **n, nh.*** GV chỉ chữ **n,** nói: **nờ.**
* GV chỉ chữ **nh,** nói: **nhờ**
* GV giới thiệu chữ N in hoa.

**2.2.Chia sẻ và khám phá** (BT 1: Làm quen)\*Âm **n** và chữ **n:** GV chỉ hình cái nơ: Đây là gì?). - GV viết **n, ơ = nơ. /** Phân tích tiếng **nơ. /** Đánh vần: **nờ - ơ - nơ / nơ.**\*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****3.1.Mở rộng vốn từ** (BT 2: Tiếng nào có âm **n?** Tiếng nào có âm **nh?)*** (Như những bài trước). GV giải nghĩa từ: *nhị* (loại đàn dân tộc có 2 dây). *Nỏ:* một loại vũ khí cổ dùng để bắn tên. /

**3.2. Tập viết** (BT 4)1. Cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng, chữ số vừa học.
2. GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn
* Chữ n: cao 2 li; gồm 1 nét móc xuôi, 1 nét móc 2 đầu.
* Chữ **nh:** là chữ ghép từ hai chữ **n, h.** Viết **n** trước, **h** sau.
* Tiếng **nơ:** viết **n** trước, **ơ** sau; chú ý nối nét **n** và **ơ.**
* Tiếng **nho:** viết **nh** trước, **o** sau; chú ý nối nét **nh** và **o.**
* Số 8: cao 4 li. Gồm 4 nét viết liền: cong trái - cong phải - cong trái - cong phải.

Số 9: cao 4 li. Gồm 2 nét: cong kín và cong phải.**Tiết 2****3.3.Tập đọc** (BT 3)GV chỉ hình, giới thiệu nhà cô Nhã: Ngôi nhà nhỏ, xinh xắn nằm bên một cái hồ nhỏ.1. Các em cùng đọc để biết nhà cô Nhã có gì đặc biệt.
2. 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).
3. Luyện đọc từ ngữ: **cô Nhã, bờ hồ, nhà nho nhỏ, cá mè, ba ba, nho, khế.**
4. Luyện đọc câu
* GV: Bài đọc có mấy câu?
* GV chỉ chậm từng câu.
* Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).
1. Thi đọc đoạn, bài. (Chia bài làm 2 đoạn: mồi đoạn 2 câu).
2. 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.

**4.Hoạt động củng cố và nối tiếp.**- Các em vừa học hai chữ mới là chữ gì?- Các em vừa học tiếng mới là tiếng gì?- Nhận xét tiết học: Ôn tập | HS: **nờ. /****.** HS: **nhờ.****-**Cái nơ-HS gắn lên bảng cài: **n, nh.**-HS đọc chữ dưới hình-HS nói tiếng có âm **n,** âm **nh. /** Cả lớp đồng thanh: Tiếng **na** có âm **n,** tiếng **nhà** có âm **nh,...**-Hs đọc: n,nh, nho nhỏ,nơ-Hs theo dõi, quan sát-HS viết: n, nh (2 lần). / Viết: nơ, nho. / Viết: 8, 9.-HS lắng nghe-HS đếm: 4 câu.Cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng .-HS đọc-HS 1 nhìn hình nói tiếp câu a *(Hồ có* **cá mè, ba ba).** HS 2 nhìn hình hoàn thành câu b *(Nhà có* **na, nho, khế).**-Cả lớp nhìn hình, đọc lại 2 câu văn.- Cả lớp đọc lại 2 trang của bài 19; đọc 7 chữ vừa học trong tuần, cuối trang 38.-HS trả lời-HS lắng nghe |

**4.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:**

………………………………………………………………………………………