**Môn: Tiếng Việt(Tập viết )lớp 1**

##### **Tên bài: Sau bài 58,59 Tiết : 137**

##### **Thời gian thực hiện: Ngày 27 tháng 11 năm 2024**

**I/YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

-Tô đúng, viết đúng các chữ ăn, ăt, ân, ât, các tiếng chăn, mắt, cân, vật- chữ viết thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu trong vở Luyện Viết 1, tập một.

- Rèn cho học sinh tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

**II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

\*Giáo viên: SGK ,bộ đồ dùng, SGK, SGV, Bảng con, phấn, bút dạ, Tranh chữ mẫu.

\*Học sinh: SGK

**III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **THỜI GIAN** | **HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH** |
| **3’**  ***5’***  **25’**  **2’** | **1. Hoạt động mở đầu**  - Cho cả lớp hát.  **2.Hoạt động hình thành kiến thức mới**  **Hoạt động 1:**GV giới thiệu bài học và ghi tên bài: Tập Viết .  **Hoạt động 2:** HS đọc trên bảng các chữ, tiếng cần luyện viết.  **3. Hoạt động luyện tập ,thực hành**  **\*Hoạt động1:Tập Viết ăn, ăt, chăn, mắt**  GV giới thiệu ăn, chăn, ăt, mắt.  GV viết mẫu trên bảng lần lượt từng chữ,  tiếng vừa hướng dẫn HS viết.  Vần ăn: Viết các chữ ă trước m sau. Chú ý nối nét giữa ă và n.  chăn: Viết chữ ch trước ăn sau.  Vần ăt: Viết chữ. ă trước t sau. Chú ý nối nét giữa ă và t  Mắt: Viết chữ m trước ăt sau dấu sắc đặt trên chữ ă.  **\*Hoạt động2:Tập Viết ân, ât, cân, vật**  GV giới thiệu ân, cân, ât, vật  GV viết mẫu trên bảng lần lượt từng chữ,  tiếng vừa hướng dẫn HS viết  Vần ân: Viết các chữ â trước n sau. Chú ý nối nét giữa â và n  cân: Viết chữ c trước vần ân sau.  Vần ât: Viết các chữ â trước t sau. Chú ý nối nét giữa â và t  Vật: Viết chữ v trước vần ât sau, dấu nặng đặt dưới chữ â  GV hướng dẫn, dặn dò học sinh mở vở TV tô và viết  Yêu cầu học sinh nhắc lại tư thế ngồi viết.  🡪 Nhâ xét phần viết  **4. Hoạt động củng cố và nối tiếp**  Nhận xét phần viết. GV nhận xét tiết học  Dặn học sinh đọc lại bài ở nhà. Xem trước bài 60 | Lớp hát  HS chú ý lắng nghe.  HS đọc ăn, ăt, ân, ât**,**  chăn, mắt, cân, vật  HS lắng nghe  HS quan sát  HS lắng nghe  HS quan sát  Học sinh mở vở TV tô và viết  ***Lưu ý*** : Điểm đặt bút, điểm kết thúc, nét nối giữa các con chữ và vị trí dấu thanh và khoảng cách giữa các chữ  HS lắng nghe |

**IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):....................................................................**

**................................................................................................................................................**