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

**TIẾT 15: AM- AP- ĂM- ĂP**

**I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

- Biết tô, viết đúngcác vần **am, ap, ăm, ăp,** các từ **quả cam, xe đạp, chăm chỉ, cặp da** theochữ thường, cỡ vừa.

- Rèn tư thế ngồi, cách cầm bút đúng. Viết đúng cỡ chữ, đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ. Phát triển năng lực quan sát, năng lực thẩm mĩ.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, thái độ tích cực trong học tập, yêu thích môn học.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:**

- BGĐT, máy chiếu, máy soi, mẫu bài viết

**III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY** | **HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ** |
| **3’** | **I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU**  **1. Khởi động**  - Nhận xét chung bài viết Tiết 14 (Bài 30, 31).  - Khen những HS viết hoàn thành xong bài đúng, nhanh, đều đẹp.  - Động viên những HS còn viết chưa nhanh, chưa đẹp cần cố gắng hơn.  **2. Kết nối**  **\* Giới thiệu bài**: GV viết tên bài lên bảng. | - HS lắng nghe  - 1 HS nhắc lại tên bài. |
| **27 ’** | **II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH**  **\* Hoạt động khám phá và luyện tập**  - GV đưa nội dung bài viết lên bảng (màn hình).  - GV giới thiệu bài viết gồm 10 dòng. (Ở vở luyện viết gồm 2 phần: Phần hình vuông màu xanh là phần bắt buộc viết ở lớp, còn phần hình tròn màu xanh là phần luyện viết thêm. Ở lớp mình, bạn nào viết nhanh, các con sẽ hoàn thành ngay tại lớp. Những bạn nào chưa nhanh lắm, các con viết phần bắt buộc tại lớp; phần luyện viết thêm các con về nhà viết nốt).  - Tìm trong toàn bài viết có con chữ nào có độ cao 5 li? Những con chữ nào có độ cao 4 li? Những con chữ còn lại có độ cao bao nhiêu?  **\* Tập tô, viết: am, quả cam, ap, xe đạp:**  - GV đưa phông chữ: *am, quả cam,* *ap, xe* *đạp* lên bảng.  **Chữ am:**  - Chữ *am* gồm những con chữ nào?  - GV lưu ý nét nối từ a sang m.  - GV tô, viết mẫu, HD quy trình: Đặt bút dưới ĐKN 3 viết con chữ a, nối xiên sang phải viết tiếp con chữ m và dừng bút trên ĐKN 2  **Từ quả cam:**  - Từ *quả cam* gồm những chữ nào?  - Chữ *cam* gồm những con chữ nào ?  - Khoảng cách giữa 2 chữ là bao nhiêu?  - Lưu ý nét nối từ c sang a, q sang u. Chữ *quả*, dấu hỏi trên đầu con chữ a.  - GV tô, viết mẫu (Hoặc xem video) và HD: Đặt bút dưới ĐKN3 viết con chữ q, lia bút viết con chữ u, lia bút viết tiếp con chữ a, dừng bút trên ĐKN2, lia bút lên ĐKN4 viết dấu hỏi trên đầu con chữ a. Lia bút sang phải cách 1 con chữ o viết con chữ c, lia bút viết con chữ a, nối sang con chữ m, dừng bút trên ĐKN2.  **Chữ ap (**Quy trình hướng dẫn tương tự chữ am).  - Chữ *ap* có gì khác chữ *am* ?  - Tô, viết mẫu và HD: Đặt bút dưới ĐKN3 viết con chữ a, nối sang con chữ p, dừng bút trên ĐKN2.  **Từ xe đạp**:  - Từ *xe đạp* gồm 2 chữ nào?  - GV Lưu ý nét nối từ con chữ *x* sang *e.*  - GV viết mẫu và HD( Hoặc cho xem Video): Đặt bút dưới ĐKN3 viết con chữ x, nối sang con chữ e. Lia bút sang phải cách khoảng độ 1 con chữ o viết con chữ đ, lia bút viết con chữ a, viết tiếp con chữ p và dừng bút trên ĐKN2. Lia bút xuống viết dấu nặng dưới con chữ a.  **Cho HS QS bài viết mẫu trong Vở Luyện viết**: am, quả cam, ap, xe đạp.  - YC HS viết trong Vở luyện viết.  **THƯ GIÃN**  **\* Tập tô, viết: ăm, chăm chỉ, ăp, cặp da.**  **Chữ ăm:** (QT tương tự chữ am).Cho HS nêu thêm chữ ăm có cách viết giống chữ nào vừa học?  **Từ chăm chỉ:**  - Từ *chăm chỉ* gồm những chữ nào?  - Chữ *chăm* gồm những con chữ nào?  - Lưu ý độ cao con chữ h và nét nối từ h sang ă.  - GV tô, viết mẫu (Hoặc xem video): Đặt bút dưới ĐKN3 viết con chữ c, nối sang con chữ h, lia bút viết con chữ ă, nối sang con chữ m, lia bút lên viết dấu ă. Lia bút sang phải cách độ khoảng 1 con chữ o viết con chữ c, nối sang con chữ h, nối sang con chữ i, dừng bút trên ĐKN2, lia bút lên viết dấu chấm của i, dấu hỏi trên đầu con chữ i.  **Chữ ăp (HD tường tự chữ ap)**  - YC HS nêu thêm: Chữ *ăp* có cách viết giống với chữ nào vừa học?  - GV tô, viết mẫu và HD: Đặt bút dưới ĐKN3 viết con chữ ă, nối sang con chữ p. Lia bút lên viết dấu ă trên đầu con chữ ă.  **Từ cặp da**  - Chữ *cặp* gồm những con chữ nào và dấu gì?  - Dấu nặng được viết ở vị trí nào?  - GV viết mẫu và HD viết: Đặt bút dưới ĐKN3 viết con chữ c, lia bút sang viết con chữ ă, nối sang con chữ p, lia bút vòng xuống viết dấu chấm dưới chân con chữ ă. Lia bút sang phải cách 1 chữ o viết con chữ d, lia bút viết con chữ a, dừng bút trên ĐKN 2.  **Cho HS xem bài viết mẫu: ăm, chăm chỉ, ăp, cặp da.**  - YC HS viết bài. Nếu viết xong thì hoàn thành luôn phần luyện viết thêm. HS nào viết chậm thì về nhà hoàn thành nốt.  **\* Nhận xét và chữa bài:**  - Soi và nhận xét 5 – 7 bài viết.  - YC HS NX bài viết của bạn.  - Nhận xét chung, khen HS.  - Sửa những lỗi sai của HS. | - Quan sát.  - 1 HS đọc nội dung bài viết.  - Cả lớp đọc.  - Con chữ cao 5 li: h.  - 4 li: đ, p.  - Các con chữ còn lại cao 2 li.  - a và m.  - Quan sát và lắng nghe  - Chữ *quả* trước, chữ *cam* sau.  - Khoảng độ 1 con chữ o.  - Quan sát và lắng nghe.  - HS trả lời.  - Chữ *xe* và chữ *đạp*.  - Quan sát và lắng nghe.  - Quan sát  - HS tô và viết bài  - HS trả lời.  - HS trả lời  - HS trả lời  - HS quan sát và lắng nghe.  - HS trả lời.  - Quan sát và lắng nghe.  - HS trả lời.  - HS trả lời.  - HS tô, viết vào vở luyện viết.  - Nhận xét bài của bạn.  - HS lắng nghe |
| **5’** | **III. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG**  - Hôm nay con được học cách viết chữ gì?  - Vận dụng cách viết con vừa học con sẽ vận dụng được thêm những chữ nào?  - GV nhận xét tiết học  - Nhắc HS chưa hoàn thành bài viết về nhà tiếp tục luyện viết. | - HSTL  - HSTL  - HS lắng nghe |

**\*Điều chỉnh sau bài dạy:**

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

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

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

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

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

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