**Môn :Tiếng Việt Lớp: 1**

**Tên bài học: CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ BÀ**

 **Bài: ÔN TẬP ( Tiết 1)**

**Tiết: 22**

**Thời gian thực hiện: 19/9/2024**

**I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

 - Củng cố được các âm chữ, dấu ghi thanh: ơ, ., ô, ~, v, e, ê.

 - Sử dụng được các âm chữ và dấu ghi thanh đã học trong tuần để tạo tiếng mới.

 - Đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng.

 -Viết được cụm từ ứng dụng..

 - Bồi dưỡng phẩm chất biết yêu thương, chia sẻ.năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.

 - Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

 **II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:**

 GV: - SGK, SGV.

 HS: - SGK.

**III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **Hoạt động của Giáo viên** | **Hoạt động của Học sinh** |
| 5’27’3’ | **1.Hoạt động mở đầu: Khởi động**HS chơi: Hái quả-Luật chơi: HS lên hái quả và đọc từ ngữ có trong quả.-Nếu đọc đúng, cả lớp làm mặt cười ( chống tay lên cằm và cười haha). Nếu đọc sai, cả lớp làm động tác chống cằm rồi khóc huhu.2**.Hoạt động hình thành kiến thức mới**Hoạt động 1: Ôn tập các âm chữ được học trong tuần-Mục tiêu: Ôn tập lại âm chữ đã học.-HS mở sách trang 28, giáo viên giới thiệu bài học hôm nay: Ôn tập và kể chuyện.-Nhìn vào tranh, cô mời HS đọc các âm chữ, dấu thanh được trình bày trong sách. -HS tìm một số từ ngữ có tiếng chứa âm chữ, dấu thanh vừa học và đặt câu với những tiếng đó. -HS nói câu có từ ngữ có tiếng chứa âm chữ vừa được học trong tuần.- Tùy năng lực HS mà GV cho HS nói từ ngữ hoặc câu.- HS quan sát bảng ghép các âm chữ , bảng ghép âm chữ với dấu thanh và đánh vần các chữ được ghép. - Sau đó các em sẽ đọc cho bạn kế bên nghe.Nghỉ giải laoHoạt động 2: Luyện tập đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung câu ứng dụng.Mục tiêu: Đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng.GV đọc mẫu: Bố và bé vẽ cò. ( Nhắc HS chữ B được in hoa).GV cho HS đọc trơn và hỏi:-Những ai vẽ cò?-Bố và bé vẽ gì?HS nhận xét câu trả lời của bạn.**3.Hoạt động củng cố và nối tiếp**HS đọc lại các từ chứa âm chữ và dấu thanh đã họcGV nhận xét tiết học | HS chơi trò chơiHS mở sách,HS quan sát và đọc: ơ,dấu nặng,ô,dấu ngã v, e,ê, Va, vo, vơ, vô,ba, bo, bô, bơ, ca,co, cô, cò, cỏ.( bà bế bé, bố và bé vẽ cò..)HS đánh vần HS đọcHS hátHS lắng ngheHS đọc Bố và bécòHS nhận xét câu trả lời của bạnHS đọc |

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………