**Môn: Tiếng việt Lớp : 1**

**Tên bài học:** **Bài: Thực hành**

**Tiết: 69**

**Thời gian thực hiện: 17/10/2024**

**I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

- Kể đúng, đọc đúng các âm chữ p, ph; s,x; qu,y; gi.

- Nhận diện đúng các âm chữ p, ph; s,x; qu,y; gi được học trong tiếng, từ.

- Đánh vần tiếng có âm chữ mới, tập đọc nhanh tiếng có âm chữ đã học, gia tăng tốc độ đọc trơn bài đọc ứng dụng.

- Thực hiện được các bài tập luyện tập các âm chữ đã học.

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

II.**ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:**

-GV: -SGK,

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con.

**III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| 5’  25’  5’ | Tiết 1:  **1.Hoạt động mở đầu: Khởi động và ôn lại kiến thức cũ:**  **Gọi HS đọc , nói câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ đã học :gi,giá vẽ, giò lụa, giỏ tre, cụ già**  **Gọi 1 HS đọc bài ứng dụng : Bà ở quê ra Bà cho cả nhà bé giỏ quà to.Quà có giò lụa ,khế,lê.**  **Cho HS viết Bc gi, giá vẽ**  **GV nhận xét ,giới thiệu bài**  **2. HĐ luyện tập, thực hành:**  **Hoạt động 1:**  Luyện tập, đánh vần, đọc trơn, tìm hiểu nội dung bài đọc  **Mục tiêu: HS đọc, viết nói câu có từ ngữ chứa tiếng có dấu thanh đã học.**  **-Cách tiến hành**  a) Luyện tập đánh vần, đọc trơn từ ngữ  - HS lắng nghe GV đọc và tìm các tiếng có âm chữ mới học có trong câu:  Bé đi sở thú.  Nghỉ lễ, ba đưa cả nhà đi sở thú.  Sở thú có hổ,ngựa, sư tử,kì đà, hà mã.Chị mê hổ, kì đà,.Bé mê ngựa và sư tử.  đánh vần các tiếng đó- đọc trơn tiếng/ từ mới được học trong tuần.  b) Luyện tập đọc trơn và tìm hiểu nội dung bài đọc  - GV đọc mẫu  - HD HS tìm hiểu nghĩa của câu được đọc  Nghỉ lễ ba đưa cả nhà đi đâu?  Sở thú có con vật nào?  Chị mê gì ? Bé mê gì?  -HDHS luyện tập nối vế câu dựa vào bài luyện đọc  -Cho hs nhận xét bài mình ,bài bạn  Nghỉ giải lao  **Hoạt động 2:** Luyện tập thực hành các âm, chữ mới  - Hướng dẫn học sinh quan sát các kí hiệu dùng trong vở bài tập :tô màu, nối, Viết tiếp vào chỗ chấm.  - Hướng dẫn HS làm bài tập : nói câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học trong tuần.  HS rà soát ,đánh giá bài mình ,bài bạn  **HD HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả**  **3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:**  - HS nhận diện lại tiếng, từ có âm, chữ mà HS thường mắc lỗi khi đọc, viết.  - HS nắm được nội dung đọc, viết,  - Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau: Ôn tập và kể chuyện .  Nhận xét tiết học | HS hát 1 bài  HS đọc ,  viết bảng con  HS lắng nghe  HS đọc thành tiếng câu, đoạn  HS lắng nghe  HS tìm hiểu nghĩa của câu, đoạn trên  Nghỉ lễ ba đưa cả nhà đi sở thú  Sở thú có hổ ,ngựa ,kì đà, sư tử..  Chị mê hổ ,kì đà  Bé mê ngựa và sư tử  HS làm bài tập nối vế câu dựa trên bài đọc  HS nhận xét bài mình, bài bạn  Lớp hát  HS quan sát các kí hiệu ở VBT  HS thực hiện bài tập nói câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học trong tuần.  HS đánh giá bài mình bài bạn .  HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả.  HS lắng nghe |

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

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