|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH TRÌ**  **TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LIỆT**  **Tuần 18**  **Tiết 7** | **KẾ HOẠCH BÀI DẠY**  **PHÂN MÔN: TẬP VIẾT**  *Ngày dạy:……………..* |

**Bài: Ôn tập cuối học kì I: Luyện tập thêm**

(**Tiết 36 - Vở Luyện viết 1, tập 1)**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

- HS biết viết chữ 1 li. **a, ă, â, o, ô, ơ, c, e, ê, u, ư, n, m, v, x, r, s, t, tr, d, đ, p, qu, b, g, h, k, l, gi, gh, y, ng, ngh, nh, ch, kh, th, ph**

- Viết đúng các chữ trên– chữ thường, cỡ nhỏ.

- Bước đầu viết đúng kiểu, đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở *Luyện viết 1*, tập một.

**-** Tự tin, bình tĩnh, mạnh dạn khi tham gia đánh giá.

**-** Chú ý học, chăm rèn chữ viết.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:**

- GV: Giáo án ĐT, máy chiếu, máy soi.

- HS: Vở luyện viết tập 1.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY** | **HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ** |
| **3’** | **1. Hoạt động mở đầu:**  **\* Khởi động:**  - GV cho cả lớp hát múa bài: “ Lớp chúng ta đoàn kết”  **-** GV nhận xét | - HS hát, múa |
| **2’** | **\* Kết nối**  **Giới thiệu bài:**  - Giáo viên nêu MĐ, YC, viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu. | **-** HS quan sát, lắng nghe |
| **29’**  **5’** | **2. Hoạt động luyện tập, thực hành:**  **a. Đọc các chữ trong bài viết**  - GV chiếu slide các chữ cần viết: *a, ă, â, o, ô, ơ, c, e, ê, u, ư, n, m, v, x, r, s, t, tr, d, đ, p, qu, b, g, h, k, l, gi, gh, y, ng, ngh, nh, ch, kh, th, ph***.**  - GV yêu cầu học sinh đọc.  - GV nhận xét | - HS quan sát  - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp) các chữ, tiếng  - HS lắng nghe. |
| **12’** | **b. Tập viết:** *a, ă, â, o, ô, ơ, c, e, ê, u, ư, n, m, v, x .*  - Gọi học sinh đọc*:*  *-* GV hỏi:  + Với chữ cỡ vừa thì các chữ trên cao mấy ô li?  + GV: Còn đây là chữ cỡ nhỏ. Các chữ trên cao mấy ô li ?  - GV: Các chữ có chiều cao 2 li, hạ xuống còn 1 li. Vậy chữ cỡ nhỏ có độ cao bằng một nửa cỡ vừa.  - GV viết mẫu từng chữ. Lưu ý HS đưa bút đúng quy trình viết, chữ cao 1 ô li, đúng độ rộng, dãn đúng khoảng cách giữa các nét.  - GV cho HS viết các chữ *a, ă, â, o, ô, ơ, c, e, ê, u, ư, n, m, v, x -* trong vở Luyện viết 1, tập 1.  - Gv đi quan sát, nhận xét nhanh lượt viết thứ nhất. | - 2 HS đọc  - HSTL:  + 2 ô li.  + 1 ô li.  - HS nghe.  - Quan sát, lắng nghe.  - HS viết vào vở Luyện viết 1 |
| **3’** | - GV cho HS chơi trò chơi: Đồng hồ | - HS chơi TC. |
| **12’** | **c. Tập viết:** *r, s, t, tr, d, đ, p, qu, b, g, h, k, l, gi, gh, y, ng, ngh, nh, ch, kh, th, ph***.**  - Gọi học sinh đọc.  - GV hỏi:  + Các chữ *r, s* cao mấy ô li?  + Các chữ *t, tr* cao mấy ô li?  + Các chữ *d, đ, p, qu* cao mấy ô li?  + Các chữ *b, g, h, k, l, gi, gh, y, ng, ngh, nh, ch, kh, th, ph***.** cao mấy ô li?  - GV chốt: Các chữ có độ cao hơn 2 li hạ xuống còn hơn 1 li (r,s), các chữ có độ cao 3 li hạ xuống còn 1 li rưỡi (t, tr), các chữ cao 4 li hạ xuống còn 2 li (d, đ, p, qu), các chữ cao 5 li hạ xuống còn 2 li rưỡi (b, h, l, k, g , y, gi, gh, ng, ngh, nh, ch, kh, th, ph). - GV nêu kết hợp chỉ vào từng chữ.  - GV viết mẫu, lưu ý HS độ cao, độ rộng, nét nối,…  - GV cho HS viết các chữ còn lại trong vở Luyện viết.  - GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS.  - GV soi một số bài viết của HS, yêu cầu dưới lớp NX.  - GV tuyên dương, khen thưởng những học sinh viết nhanh, viết đúng, viết đẹp. | - 2 HS đọc  - HSTL:  + Hơn 1 ô li. .  + 1,5 li.  + 2 li.  +2,5 li.  - HS theo dõi, lắng nghe  - HS quan sát, lắng nghe  - HS viết vào vở Luyện viết 1  - Nhận xét bài viết của bạn. |
| **3’** | **3. Hoạt động vận dụng:**  - GV hỏi: Hôm nay chúng ta tập viết những chữ nào?  - GV nhận xét tiết học. | - HS trả lời  - HS lắng nghe |

\* **Điều chỉnh sau bài dạy:**

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH TRÌ**  **TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LIỆT**  **Tuần 18**  **Tiết 8** | **KẾ HOẠCH BÀI DẠY**  **PHÂN MÔN: TẬP VIẾT**  *Ngày dạy:………………..* |

**Bài: Ôn tập cuối học kì I: Luyện tập thêm**

(**Tiết 37- Vở Luyện viết 1, tập 1)**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

- HS biết viết chữ 1 li: **cột cờ, êm ấm, mầm non, vạm vỡ, xa xưa, rổ rá, sâm cầm, tim tím, tre ngà, đỗ đỏ, quà quê, phá cỗ, bếp lửa, khế ngọt, yên ả, ghế gỗ, ngắm nghía.**

- Viết đúng các chữ trên– chữ thường, cỡ nhỏ.

- Bước đầu viết đúng kiểu chữ, đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ, giữa các chữ theo mẫu chữ trong vở *Luyện viết 1*, tập một.

- Rèn kĩ năng quan sát, xử lí tình huống.

**-** Chú ý học, chăm rèn chữ viết.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:**

- GV: Giáo án ĐT, máy chiếu, máy soi.

- HS: Vở luyện viết tập 1.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY** | **HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ** |
| **2’** | **1. Hoạt động mở đầu:**  **\* Khởi động:**  - GV cho cả lớp hát múa một bài.  **-** GV nhận xét | - HS hát, múa |
| **2’** | **\* Kết nối:**  **Giới thiệu bài:**  - Giáo viên nêu MĐ, YC, viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu. | **-** HS quan sát, lắng nghe |
| **33’**  **2’** | **2. Hoạt động luyện tập, thực hành:**  **a. Đọc các chữ trong bài viết**  - GV chiếu slide các chữ cần viết: *cột cờ, êm ấm, mầm non, vạm vỡ, xa xưa, rổ rá, sâm cầm, tim tím, tre ngà, đỗ đỏ, quà quê, phá cỗ, bếp lửa, khế ngọt, yên ả, ghế gỗ, ngắm nghía.*  - GV yêu cầu học sinh đọc bài viết.  - GV nhận xét | - HS quan sát.  - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp).  - HS lắng nghe. |
| **9’** | **b. Tập viết:**  - Gọi học sinh đọc*:cột cờ, êm ấm, mầm non, vạm vỡ, xa xưa.*  *-* GV hỏi:  + Các con chữ trên cao mấy ô li ?  -> GV: Các chữ có chiều cao 2 li, hạ xuống còn 1 li. Vậy chữ cỡ nhỏ có độ cao bằng một nửa cỡ vừa.  + Khoảng cách từ chữ “cá” sang chữ “cờ” là bao nhiêu?  ->Gv chốt: Các từ còn lại cũng vậy, khoảng cách giữa các chữ là 1 ôli.  - GV viết mẫu từng chữ. Lưu ý HS đưa bút đúng quy trình viết, chữ cao 1 ô li, đúng độ rộng, dãn đúng khoảng cách giữa các nét, các chữ.  - GV cho HS viết 5 từtrên vào vở.  - Gv đi quan sát, nhận xét nhanh lượt viết thứ nhất. | - 2 HS đọc.  - HSTL:  + 1 ô li.  - HS nghe.  - 1 ô li.  - Quan sát, lắng nghe.  - HS viết vào vở Luyện viết 1 |
| **10’**  **2'** | **c. Tập viết:** *rổ rá, sâm cầm, tim tím, tre ngà, đỗ đỏ, quà quê,*  - Gọi học sinh đọc.  - GV hỏi:  + Các con chữ *r, s* cao mấy ô li?  + Chữ *t* cao mấy ô li?  + Các chữ *d, đ, p, qu* cao mấy ô li?  + Các con chữ còn lại cao mấy ô li?  + Khoảng cách giữa các chữ “rổ” và “rá”, “sâm” và “cầm”, …là bao nhiêu?  - GV viết mẫu, lưu ý HS độ cao, độ rộng, nét nối, khoảng cách giữ các chữ.  - GV cho HS tô và viết 6 từ trên vào vở Luyện viết.  **\* Nghỉ giải lao**:GV cho HS chơi trò chơi: Ong đốt | - 2 HS đọc  - HSTL:  + Hơn 1 ô li. .  + 1,5 li.  + 2 li.  + 2,5 li.  - 1 ô li.  - HS quan sát, lắng nghe  - HS viết vào vở Luyện viết 1.  - HS chơi TC. |
| **10’** | **d. Tập viết:** *phá cỗ, bếp lửa, khế ngọt, yên ả, ghế gỗ, ngắm nghía.*  - Gọi học sinh đọc.  - GV hỏi:  + Các con chữ *h, b, l, g, y* cao mấy ô li?  + Chữ *p* cao mấy ô li?  + Các chữ *t* cao mấy ô li?  + Các con chữ còn lại *a, ô, ư, o, ê*cao mấy ô li?  + Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu?  - GV viết mẫu, lưu ý HS độ cao, độ rộng, nét nối, khoảng cách giữ các chữ.  - GV cho HS viết nốt 6 từ trên vào vở Luyện viết.  - GV theo dõi, kiểm tra bài cho HS.  - GV soi một số bài viết của HS, yêu cầu dưới lớp NX, Gv nhận xét.  - GV tuyên dương những học sinh viết nhanh, viết đúng, viết đẹp. | - 1 HS đọc  - HSTL:  + 2,5 ô li. .  + 2 li.  + 1,5 li.  +1 li.  - Một ô li.  - HS quan sát, lắng nghe  - HS viết vào vở Luyện viết 1  - Nhận xét bài viết của bạn. |
| **2’** | **3. Hoạt động vận dụng:**  - GV hỏi: Hôm nay chúng ta tập viết những chữ nào?  - GV nhận xét tiết học. | - HS trả lời.  - HS lắng nghe. |

\***Điều chỉnh sau bài dạy:**

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...