**Môn: Tập Viết**

**OI, ÂY, ÔI, ƠI**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- Viết đúng các vần **oi, ây, ôi, ơi**; các từ ngữ **con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội** kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.

- Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ:

- Qua hình ảnh hạt nắng giúp HS nhận biết cần phải quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- Bảng phụ viết vần, từ ngữ của bài trên dòng kẻ ô li.

- Vở Luyện viết 1, tập hai.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS** |
| 5p  5p  20p  5p | **1. Hoạt động mở đầu**  **\* Khởi động**  - Ổn định – Hát  **2. Hoạt động hình thành kiến thức mới**  **\* Hoạt động 1: Giới thiệu bài**  - GV nêu MĐYC của bài học: Tập viết các vần và từ ngữ có vần vừa học ở bài 100, 101.Tiếp tục luyện viết chữ cỡ nhỏ.  **3. Hoạt động luyện tập, thực hiện**  ***Hoạt động 1: Viết chữ cỡ nhỡ***  - GV viết bảng hoặc treo bảng phụ đã viết mẫu các vần, từ ngữ (cỡ nhỡ, cỡ nhỏ).  - Hãy nêu cách viết vần: oi, ây, ôi, ơi.  - GV vừa viết mẫu các vần, từ ngữ, vừa hướng dẫn. Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh (dừa, ổi, lội).  - HS viết vào vở Luyện viết 1, tập hai.  \* GV nhắc HS chú ý cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh.Ngồi viết đúng tư thế, cầm bút đúng, quan sát HS để giúp đỡ, uốn nắn kịp thời.  ***Hoạt động 2: Viết chữ cỡ nhỏ***  - GV viết sẵn lên bảng các từ ngữ (cỡ nhỏ): *con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội*, nói cách viết.  - GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn. Chú ý chiều cao các con chữ: t cao 1,5 li; r cao hơn 1 li; d cao 2 li; y, b, l cao 2,5 li; khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng bằng chiều ngang chữ o.  - HS viết vào vở Luyện viết; hoàn thành phần Luyện tập thêm.  **4. Hoạt động củng cố và nối tiếp:**  - Cho HS đọc lại 1 số từ đã viết.  - GV nhận xét tiết học .Tuyên dương những HS viết cẩn thận, sạch đẹp. | - HS hát  - Lắng nghe    - HS đọc các vần và từ ngữ: oi, con voi; ấy, cây dừa; ôi, trái ổi, ơi, bơi lội.  - HS nói cách viết các vần: oi, ây, ôi, ơi.  - HS lắng nghe và quan sát.  - HS mở vở Luyện viết 1, tập hai, nhìn chữ mẫu, tập viết.    - Cả lớp đọc các từ ngữ trên bảng, nói cách viết*.*  - Quan sát    - HS viết vào vở Luyện viết.  - Đọc lại 1 số từ đã viết.  - Lắng nghe |

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

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