**TUẦN 1**

---\*\*\*---

***Thứ bảy ngày 9 tháng 9 năm 2023***

**TIẾNG VIỆT**

**TIẾT 11: TẬP VIẾT (sau bài 2)**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

**1. Kiến thức – Kĩ năng:**

- Tô đúng, viết đúng các tiếng cà, cá - chữ viết thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét; viết đúng dấu sắc, dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu trong vở luyện viết.

**2. Năng lực – Phẩm chất:**

- Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi viết chữ.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:**

- GV: Các chữ mẫu cà, cá.

- HS: Vở luyện viết.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **1. Hoạt động mở đầu:**  - GV hướng dẫn HS nhận diện các tiếng cà, cá; hiểu yêu cầu của bài học: tập tô, tập viết các tiếng cà, cá; ôn lại cách viết các chữ c, a và tiếng ca – kiểu chữ thường, cỡ vừa.  **2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:**  - GV viết bảng: c, a, ca, cà, cá  - GV gọi HS đọc  - Nhận xét  ? Nêu cách tiếng ca, cà, cá?  - GVvừa viết mẫu lần lượt từng tiếng, vừa nói lại quy trình viết  - GV lưu ý cho HS: chú ý nối nét giữa c và a  **3. Hoạt động luyện tập**  - Yêu cầu HS mở vở luyện viết  - GV hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng  - GV quan sát, khuyến khích HS hoàn thành phần Luyện tập thêm  - GV nhận xét, chữa bài, khen ngợi  **4. Củng cố, dặn dò**  - GV nhận xét tiết học | - HS quan sát  - HS đọc  - HS nêu: + Tiếng ca: gồm 2 chữ c và a, 2 chữ này đều cao 2 li. Chữ c viết trước, chữ a viết sau.  + Tiếng cà : chữ ca có thêm dấu huyền trên a.  + Tiếng cá : chữ ca có thêm dấu sắc trên a.  - HS quan sát  - HS mở vở  - HS viết bài |

***Điều chỉnh sau bài dạy:***

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………