**Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 21 tháng 03 năm 2024**

**Môn: Tập viết – Lớp 1**

**Bài: TÔ CHỮ HOA B**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- Biết tô chữ viết hoa **B** theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Viết đúng các từ ngữ: **trải vàng, đuổi kịp**, câu **Bà cháu thương yêu nhau** chữ thường, cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét; đưa bút theo đúng quy trình viết; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập hai.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực thẩm mỹ.

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- Mẫu chữ viết hoa B đặt trong khung chữ (theo mẫu trong vở Luyện viết 1, tập hai).

- Máy chiếu (nếu có) để chiếu từ ngữ, câu ứng dụng (cỡ nhỏ) lên bảng lớp / hoặc bảng phụ viết sẵn từ và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

- Bìa chữ viết hoa mẫu A, Ă, Â (để kiểm tra bài cũ).

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
|  | **1. Hoạt động mở đầu**  **\* Khởi động**  - Ổn định – Hát  **\* Ôn luyện**  - Yêu cầu HS: Viết các chữ hoa: A, Ă, Â  - GV kiểm tra một vài HS viết bài ở nhà trong vở Luyện viết 1, tập hai.  **2. Hoạt động hình thành kiến thức mới**  **\* Giới thiệu bài**  - GV chiếu lên bảng chữ in hoa B (hoặc gắn bìa chữ in hoa B)  + Đây là mẫu chữ gì?  + GV: SGK đã giới thiệu chữ in hoa B từ bài 11. Bài 35 giới thiệu mẫu chữ B in hoa và viết hoa. Hôm nay, các em sẽ học tô chữ viết hoa B (chỉ khác chữ B in hoa ở các nét uốn mềm mại) và luyện viết các từ ngữ, câu ứng dụng cỡ nhỏ.  **3. Hoạt động khám phá và luyện tập**  **\* Hoạt động 1:Tô chữ viết hoa B**  - GV dùng máy chiếu / bìa chữ, hướng dẫn HS quan sát cấu tạo nét chữ, cách tô (kết hợp mô tả và cầm que chỉ “tô” theo từng nét để HS theo dõi): Chữ viết hoa B gồm 2 nét: Nét 1 giống nét móc ngược trái nhưng phía trên hơi lượn sang phải. Đặt bút trên ĐK 6, tô nét móc ngược trái từ trên xuống dưới, đầu móc cong vào trong. Nét 2 là kết hợp của 2 nét cơ bản (cong trên và cong phải) liền nhau, tạo vòng xoắn giữa thân chữ, bắt đầu tô nét cong trên từ ĐK 5, tạo vòng xoắn giữa thân chữ rồi tô tiếp nét cong phải, cuối nét lượn vào trong.  - Y/c HS tô chữ viết hoa B cỡ vừa và cỡ nhỏ.  **\* Hoạt động 2:Viết từ ngữ, câu ứng dụng**(cỡ nhỏ)  - HS (cá nhân, cả lớp) đọc từ ngữ, câu ứng dụng: trải vàng, đuổi kịp; Bà cháu thương yêu nhau.  - GV hướng dẫn HS nhận xét độ cao của các chữ cái (*t, g, đ, k, h, y*), khoảng cách giữa các chữ (tiếng), viết liền mạch, nối nét giữa các chữ (nối nét từ chữ viết hoa B sang a), vị trí đặt dấu thanh (trên các tiếng: trải vàng, đuổi kịp, Bà cháu).  - HS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai; hoàn thành phần Luyện tập thêm.  - GV nhận xét, đánh giá bài viết của một số HS.  **4. Hoạt động củng cố và nối tiếp:**  - GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết trong vở Luyện viết 1, tập hai về nhà tiếp tục luyện viết.  - Nhắc lại yêu cầu chuẩn bị cho tiết Tự đọc sách báo. | - HS hát  - HS viết bảng con theo tổ    - HS quan sát  - Đây là mẫu chữ in hoa B.  - Lắng nghe    - Theo dõi    - HS tô chữ B theo mẫu vở Luyện viết 1, tập hai.    - HS đọc cá nhân, cả lớp  - Quan sát    - HS viết bài theo y/c    - Nghe, ghi nhớ |

**IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY**: Không có điều chỉnh........................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*