**Tiếng Việt**

**- 118 -**

**Ôn tập giữa học kỳ I**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- Viết đúng các chữ, tiếng **ham múa, chăm làm, nem nép, nơm nớp, rì rầm, lom khom, lổm ngổm, thiêm thiếp, phốp pháp**, chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

- Rèn tư thế ngồi, cách cầm bút, cách đặt vở

- HS yêu thích môn tiếng Việt.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- Ti vi

- Vở luyện viết

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| **\* Ổn định tổ chức** (1’)  **1. Hoạt động mở đầu** (3’)  - GV nêu MĐYC của bài học.  **2. Hoạt động luyện tập** (28’)  - GV đưa nội dung bài viết  - GV yêu cầu học sinh đọc  - Yêu cầu học sinh nói cách viết tiếng  - GV vừa viết mẫu lần lượt từng tiếng, vừa nói lại quy trình viết.  - Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1  - Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.  - GV cho HS tập viết các chữ **ham múa, chăm làm, nem nép, nơm nớp, rì rầm, lom khom, lổm ngổm, thiêm thiếp, phốp pháp**  - GV theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ HS chậm  - GVnhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.  **3. Củng cố, dặn dò** (3’)  - GV nhận xét tiết học; khen ngợi những HS viết đúng, nhanh, đẹp. | - HS lắng nghe  - HS quan sát  - HS đọc cá nhân, cả lớp các chữ, tiếng.  - 2 HS nói cách viết  - Theo dõi, nhắc lại  - HS mở vở theo hướng dẫn  - HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.  - HS tô, viết bài cá nhân  - HS nhận xét  - HS lắng nghe |

***Điều chỉnh sau bài dạy:***

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………