**TUẦN 16**

***Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024***

**Môn: Tiếng việt**

**ENG - EC (2 tiết)**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- Nhận biết các vần **eng, ec;** đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần **eng, ec.**

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần **eng,** vần **ec.**

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc *Xe rác.*

- Viết đúng các vần **eng, ec,** các tiếng (xà) **beng,** (xe) **téc** (trên bảng con).

- Phát triển các năng lực ngôn ngữ, giao tiếp.

- Phát triển phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- Hình ảnh, 6 thẻ chữ để HS làm BT đọc hiểu.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOẠT ĐỘNG DẠY** | **HOẠT ĐỘNG HỌC** |
| 5P15p10p30p5p | **Tiết 1****1.Hoạt động mở đầu****\* Khởi động:**- Ổn định – Hát**\* Ôn luyện**- 2 HS tiếp nối nhau đọc 2 đoạn của bài *Bỏ nghề* (bài 81).- 1 HS trả lời câu hỏi: Bác thợ săn bỏ đi vì sao?**2. Hoạt động hình thành kiến thức mới****\* Hoạt động 1: Giới thiệu bài**- Hôm nay các em học vần **eng, ec****\* Hoạt động 2: Chia sẻ và khám phá****a.** Dạy vần **eng**- HS đọc: **e - ngờ - eng. /** Phân tích vần **eng. /** Đánh vần, đọc: **e - ngờ - eng / eng.**- HS nói: *xà beng / beng.* / Phân tích tiếng beng. / Đánh vần, đọc trơn: bờ - eng - beng / beng.- Đánh vần, đọc trơn: e - ngờ - eng / bờ - eng - beng / xà beng.**b.** Dạy vần **ec** (như vần **eng)**- Đánh vần, đọc trơn: e - cờ - ec / bờ - ec - bec - sắc - béc / béc giê.\* Củng cố: HS nói lại 2 vần mới học: **eng, ec,** 2 tiếng mới học: **beng, béc.****3. Hoạt động luyện tập****Hoạt động 1: Tập viết** (bảng con - BT 4)a) GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu- Vần **eng:** Viết **e** trước, **ng** sau; chú ý: chữ **g** cao 5 li; nối nét giữa **e** và **n,** viết **n** gần với **g. /** Thực hiện tương tự với vần **ec** (viết **e** gần vói **c).****- beng:** viết **b** trước, vần **eng** sau. / **téc:** viết **t** trước, **ec** sau, dấu sắc đặt trên **e.**b) HS viết trên bảng con: **eng, ec** (2 lần). / Viết: (xà)**-beng,** (xe) **téc.****Tiết 2****Hoạt động 2: Tập đọc** (BT 3)a) GV chỉ hình, giúp HS nói đúng tên từng loại xe: Xe điện (màu vàng và đỏ, chạy bằng điện) chở người. Xe téc (thùng xe màu xanh nước biển) chở xăng. Xe rác (thùngxe xanh lá mạ) chở rác.b) GV đọc mẫu.c) Luyện đọc từ ngữ: **lặng lẽ, ngon giấc, xe téc, cằn nhằn, ngập rác, lo lắng, bon bon, hớn hở, leng keng.** GV giải nghĩa: *cằn nhằn* (lẩm bẩm tỏ ý bực tức).d) Luyện đọc câu- GV: Bài có 9 câu.- GV chỉ từng câu (liền 2 câu *Xe điện, ... “Bẩn quá! ”.),* HS đọc vỡ.- Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu ngắn).e) Thi đọc đoạn, bài (chia bài làm 3 đoạn - mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn).**4. Hoạt động củng cố, nối tiếp:**- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.- Về nhà xem trước bài 83- GV khuyến khích HS tập viết vần **eng, ec** trên bảng con | - HS hát- HS đọc- HS trả lời- HS lắng nghe- HS đọc, phân tích, đánh vần- HS nói, phân tích, đánh vần- HS đánh vần, đọc trơn- HS đánh vần- HS đọc, phân tích, đánh vần- HS đọc- HS lắng nghe- HS viết bảng con- HS đọc đúng tên từng loại xe- HS lắng nghe- HS luyện đọc từ ngữ- HS luyện đọc câu- HS thi đọc bài- HS lắng nghe, thực hiện |

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

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