**TUẦN 17**

 ***Thứ Hai ngày 30 tháng 12 năm 2024***

Tiếng Việt:

ung - uc (2 tiết)

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- Nhận biết các vần **ung, uc;** đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần **ung, uc.**

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần **ung,** vần **uc.**

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc *Gà mẹ, gà con*.

- Viết đúng các vần **ung, uc;** các tiếng **sung, cúc** (trên bảng con).

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T.G** | **HOẠT ĐỘNG CỦA GV** | **HOẠT ĐỘNG CỦA HS**  |
| **5p****15p****15p****25p****5p** | **Tiết 1****1. Hoạt động khởi động**Ổn định – Hát**2. Hoạt động hình thành kiến thức mới****\* Hoạt động 1: Ôn luyện**- HS tiếp nối nhau đọc bài *Con yểng* (bài 87).**\* Hoạt động 2: Giới thiệu bài**Hôm nay các em học vần **ung, uc****\* Hoạt động 3: Chia sẻ và khám phá**a) Dạy vần **ung:****- HS** đọc: **u - ngờ - ung. /** Phân tích vần **ung. /** Đánh vần và đọc trơn: **u - ngờ - ung / ung.**- HS nói: *sung.* /Phân tích tiếng sung. / Đánh vần, đọc: sờ - ung - sung / sung.- Đánh vần, đọc tron: u - ngờ - ung / sờ - ung - sung / sung.b) Dạy vần **uc** (như vần **ung):** Đánh vần, đọc trơn: u - cờ - uc / cờ - uc - cuc - sắc - cúc / cúc.\* Củng cố: HS nói lại 2 vần mới học: **ung, uc,** 2 tiếng mới học: **sung, cúc.****3. Hoạt động luyện tập****\* Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ** (BT 2: Tiếng nào có vần **ung?** Tiếng nào có vần **uc?)**- HS đọc từng từ dưới hình; tìm tiếng có vần **ung,** vần **uc,** báo cáo.- GV chỉ từng từ, cả lớp: Tiếng **thùng** (rác) có vần **ung,...** Tiếng (cá) **nục** có vần **uc,...****\* Hoạt động 2: Tập viết** (bảng con - BT 4)a) GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu- Vần **ung:** viết **u** rồi đến **ng** (chữ **g** 5 li). / vần **uc:** viết **u** rồi đến **c.** Chú ý nối nét giữa **u** và **ng;** viết **u** và **c** gần nhau.**- sung:** viết **s** rồi đến **ung. /** Hướng dẫn tương tự với chữ ghi tiếng **cúc,** dấu sắc đặt trên u.b) HS viết: **ung, uc** (2 lần). / Viết: **sung, cúc.****Tiết 2****\* Hoạt động 3: Tập đọc** (BT 3)a) Giới thiệu bài: GV giới thiệu hình ảnh gà mẹ đang che mưa cho đàn gà con.b) GV đọc mẫu.c) Luyện đọc từ ngữ: sáng, bất chợt, rét run, chúng, rúc trong lòng, cùng.d) Luyện đọc câu- GV: Bài có 6 câu. / GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.- Đọc tiếp nối từng câu, đọc liền 2 câu cuối (cá nhân, từng cặp).- Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu ngắn).e) Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (mỗi đoạn 3 câu); thi đọc cả bài.g) Tìm hiểu bài đọc- GV nêu YC của BT: Ghép đúng- GV chỉ từng từ ngữ, HS đọc: - HS làm bài trên VBT. /1 HS báo cáo kết quả.- GV chỉ từng ý, cả lớp đồng thanh: a) – 2) Đàn gà con rét run.b) - 1) Gà mẹ liền ôm các con, ấp ủ chúng.**4. Hoạt động củng cố và nối tiếp** - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.- Về nhà xem trước bài 89- GV khuyến khích HS tập viết vần **ung, uc** trên bảng con | - 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 đọc- HS thực hiện- Lắng nghe- HS viết ở bảng con- HS lắng nghe- HS luyện đọc từ ngữ- HS luyện đọc câu- HS thi đọc bài- HS thực hiện |

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

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