|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH TRÌ  **TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LIỆT**  **Tuần: 20** | **KẾ HOẠCH BÀI DẠY**  **PHÂN MÔN: HỌC VẦN**  *Ngày dạy:****………………………*** |

**BÀI 100: OI - ÂY**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**:

- Nhận biết các vần **oi, ây** biết cách đánh vần, đọc tiếng có **oi, ây**. Nhận diện tiếng có vần **oi**, vần **ây**. Biết cách viết các chữ **oi, ây, con voi, cây dừa** ( viết trên bảng con).

- Phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng, từ **có vần oi, ây.** Viết đúng các chữ **oi, ây, con voi, cây dừa**(viết trên bảng con). Nghe phân biệt được việc đọc đúng, sai.

- Thông qua việc thực hiện các hoạt động học tập trong giờ học HS hình thành, bồi dưỡng và phát triển các năng lực giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tự học, NL ngôn ngữ...

- Phát triển phẩm chất nhân ái, trách nhiệm, yêu thích môn học.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:**

- Máy chiếu, máy soi, giáo án điện tử, trò chơi

- BĐD Tiếng Việt .

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:**

**TIẾT 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY** | **HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ** |
| 5’ | **1. Hoạt động mở đầu**  **\* Khởi động:**  - Cho HS hát múa bài: “Tập thể dục buổi sáng”.  **\* Kết nối:**  **-** Tổ chức trò chơi: “Ô cửa bí mật”.  - GV giới thiệu trò chơi  - Nội dung: Đọc các câu trong bài tập đọc ở tiết trước: Chú gà quan trọng (2)  - Gọi HS chơi  - GV nhận xét, khen ngợi HS.  **-** GV giới thiệu trực tiếp bài 100: oi – ây. | - Cả lớp hát, múa.  - HS lắng nghe.  - HS tham gia chơi  - HS lắng nghe.  - HS lắng nghe. |
| 10’ | **2. Hoạt động hình thành kiến thức mới**  **2.1. Chia sẻ, khám phá** (BT1: Làm quen)  **\* Dạy vần oi:**  - GV chỉ từng âm vần oi gọi HS phân tích, đánh vần, đọc trơn **o – i - oi**  **\* Dạy tiếng voi:**  - GV chiếu ảnh trong SGK, hỏi: Đây là con gì?  - GV giới thiệu: Voi là loài động vật to lớn, có vòi dài và 2 ngà.  - GV giới thiệu từ mới con voi.  - Gọi HS nói: con voi  - Hỏi: Từ con voi có mấy tiếng, đó là những tiếng nào?  - Tiếng nào chứa vần mới?  - GV giới thiệu tiếng mới thứ nhất là tiếng voi.  - Cho HS ghép tiếng voi.  - Gọi 1 HS phân tích tiếng voi.  - YC HS đánh vần, đọc trơn.  - Đọc trơn cả cột: oi – con voi  **\* Dạy vần ây:**  - Đánh vần, đọc trơn: **â – y - ây.**  **\* Dạy tiếng cây:**  - GV chiếu ảnh trong SGK, hỏi: Đây là cái gì?  - GV giới thiệu: cây dừa là loại cây cao, thân thẳng, cho quả dừa ngọt.  - GV giới thiệu từ mới thứ 2.  ? Tìm tiếng chứa vần mới vừa học?  -YC HS đọc tiếng cây. Phân tích, đánh vần, đọc trơn.  - Đọc trơn cả cột: ây – cây dừa  **\*Củng cố:**  - Các con vừa học 2 vần mới là gì? 2 tiếng mới là tiếng nào? 2 từ mới là từ nào? | - HS thực hiện (cá nhân, tổ, lớp).  - HS trả lời: con voi  - HS quan sát, lắng nghe.  - HS lắng nghe.  - 3,4 HS nói.  - HSTL.  - HS lắng nghe.  - HS phân tích.  - HS đánh vần, đọc trơn.  - HS phân tích, đánh vần, đọc trơn (cá nhân, tổ, lớp).  - HSTL.  - HS lắng nghe.  - HSTL.  - HS phân tích, đánh vần, đọc trơn (cá nhân, tổ, lớp).  - HS thực hiện  - HSTL.  - HSTL. |
| 2’ | **THƯ GIÃN** | - HS múa hát |
| 7’ | **3. Hoạt động luyện tập, thực hành:**  **3.1: Mở rộng vốn từ** (BT2)  - GV đưa hình minh họa và nêu yêu cầu: Tiếng nào có vần **oi**? tiếng nào có vần **ây**?  - Gọi HS đọc các từ ngữ dưới mỗi hình  - YCHS tìm tiếng chứa vần (làm vở BT)  - YC HS chia sẻ bài làm.  - GV nhận xét.  \*Các tiếng có vần oi: ngói, sói, còi  \* Các tiếng có vần ây: cấy, mây, dây  - GV hỏi HS nghĩa một số từ hoặc GV giải nghĩa (hình ảnh):  + nhà ngói: là ngôi nhà được làm bằng ngói.  + chó sói: là chó rừng, mõm nhọn, đuôi rậm, chuyên bắt thú khác để ăn thịt.  + cấy lúa: là động tác lấy cây mạ cắm xuống ruộng để chăm bón trở thành cây lúa. | - HS lắng nghe.  - HS đọc (cá nhân, lớp)  -HS làm vở BT.  - HS chia sẻ.  - HS nhận xét.  - HS lắng nghe |
| 8’ | **3.2. Tập viết**  - GV giới thiệu bài viết: oi, ây, con voi, cây dừa  - Gọi HS đọc bài viết.  - Yc HS quan sát bài viết hỏi về độ cao, khoảng cách và dấu thanh.  + Những con chữ nào cao 5 li, 2 li, 4 li?  \*GV hướng dẫn viết oi, con voi  - GV viết mẫu, nêu cách viết.  - GV lưu ý nét nối từ o sang i và khoảng cách giữa con và voi  - YC HS viết vào bảng con: oi, con voi  - GV quan sát, chỉnh sửa cho HS.  - GV nhận xét, sửa cho HS (nếu HS viết chưa đúng).  \*HD viết ây, cây dừa(tiến hành tương tự như HD viết ây, cây dừa).  - Lưu ý HS vị trí dấu huyền trên âm ư.  - YC HS viết vào bảng con: ây, cây dừa  - GV quan sát, chỉnh sửa cho HS.  - GV nhận xét, sửa cho HS (nếu HS viết chưa đúng). | - HS quan sát, lắng nghe.  - HS viết bảng con, nhận xét.  - HS viết bảng con, nhận xét. |
| 3’ | **\* Nhận xét tiết học, chuẩn bị tiết 2:**  ? Tiết học vần hôm nay con được học bài gì?  - GV nhận xét tiết học và chuẩn bị tiết 2. | - Bài: oi - ây |

**TIẾT 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **Hoạt động của thầy** | **Hoạt động của trò** |
| 1’  1’  7’  7’  8’  10’ | **3.3: Tập đọc** (BT3)  a) Giới thiệu:  - Giới thiệu tranh bài tập đọc Sói và dê.  - Chiếu bài đọc.  b) GV đọc mẫu:  - GV đọc bài, Yc HS lắng nghe và quan sát SGK.  c) Luyện đọc từ ngữ:  - YC HS tìm tiếng có vần oi, ây.  - GVNX và giới thiệu một số tiếng, từ dễ đọc sai: gặm cỏ, lấy hết sức, vác gậy, nện, nên thân.  - Hướng dẫn học sinh đọc từ khó: nện  - Giải nghĩa từ: nện (GV gợi ý cho HSTL hoặc giáo viên giải nghĩa)  + Nện là đánh thật mạnh, thật đau  d) Luyện đọc câu:  - Hỏi: Bài đọc có mấy câu?  - GV đánh số thứ tự từng câu.  - Chỉ từng câu cho HS đọc vỡ, cả lớp đọc thầm.  - GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.  - Đọc liền 2 câu: Dê con bèn...”Be...be...”.  e) Luyện đọc đoạn, cả bài:  - GV giới thiệu: Bài chia 2 đoạn:  + Đoạn 1: 3 câu đầu.  + Đoạn 2: 4 câu cuối.  - HDHS đọc đoạn, YCHS đọc đoạn theo nhóm 2.  - Cho HS thi đọc nối tiếp 2 đoạn.  - Gọi HS đọc cả bài.  g) Tìm hiểu bài đọc:  - GV nêu yêu cầu.  - Các ý 1, 2 của truyện đã được đánh số. Cần đánh tiếp số thứ tự các ý 3, 4.  - Mời 1 HS nói nội dung tranh 1 và 2:  (1) Sói sắp ăn thịt dê con.  (2) Dê con nói muốn hát tặng sói một bài để sói ngon miệng.  - GV cho HS thảo luận trong nhóm và làm bài.  - Chữa bài:  - Đại diện nhóm lên trình bày số TT đúng là: 1 – 2 – 4 – 3  - GV chốt đúng.  - Gọi 1HS nói nội dung tranh 3, 4:  (3) Dê con hét:” be...be...” thật to.  (4) Ông chủ nghe thất chạy tới nện sói một trận nên thân.  - Gọi 1HS trình bày lại 4 tranh.  - GV nhận xét, khen HS.  - GV chốt nội dung bài tập đọc: Dê con gặp nguy hiểm nhưng vẫn rất bình tĩnh và sử dụng trí thông minh của mình để thoát khỏi con sói gian ác. Câu chuyện khuyên các con cần phải bình tĩnh trước mọi tình huống trong cuộc sống và sử dụng trí óc của mình để giải quyết tình huống đó thật tốt.  - Gọi HS đọc lại toàn bài 100. | - HS quan sát tranh.  - HS quan sát.  - HS lắng nghe, theo dõi.  - HS tìm tiếng và nêu.  - HS quan sát.  - HS luyện đọc (CN, lớp).  - HS trả lời.  - HS trả lời: 7câu.  - HS đọc  -HS đọc ( cá nhân, lớp)  - HS nghe.  - HS đọc theo nhóm.  - 2, 3 nhóm thi đọc.  - HS đọc (cá nhân, lớp).  - HS lắng nghe.  - 3 HS đọc.  - HS thảo luận, làm bài.  - HS nêu.  - HS đọc (cá nhân, lớp).  - HS lắng nghe.  - 1HS trình bày  - HS lắng nghe  - Cả lớp đọc |
| 2’ | **4. Hoạt động vận dụng:**  - GV tổ chức thi tìm tiếng, nói câu chưa vần hôm nay học.  - GV nhận xét giờ học.  - GV dặn HS về nhà đọc lại bài xem trước bài 101. | - HS thi  - Lắng nghe. |

**\* Điều chỉnh sau bài dạy:**

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..