**PHỤ LỤC THỐNG NHẤT DẠY CHỮ CÁI CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON VÀ TIỂU HỌC**

12 nguyên âm : a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y (nguyên âm có dấu phụ là ă, â, ê, ô, ơ và ư) 17 phụ âm: b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x. Có 4 trường hợp bán nguyên âm là: oa, oe, uy, uê thì có o và u là bán nguyên âm, đóng vai trò đệm cho nguyên âm.

**1. Bảng tổng hợp tên và các phát âm các chữ cái tiếng Việt**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chữ in thường** | **Chữ in hoa** | **Tên chữ** | **Phát âm** |
| 1 | a | A | a | a |
| 2 | ă | Ă | á | á |
| 3 | â | Â | ớ | ớ |
| 4 | b | B | bê | bờ |
| 5 | c | C | xê | cờ |
| 6 | d | D | dê | dờ |
| 7 | đ | Đ | đê | đờ |
| 8 | e | E | e | e |
| 9 | ê | Ê | ê | ê |
| 10 | g | G | giê | gờ |
| 11 | h | H | hát | hờ |
| 12 | i | I | i | I |
| 13 | k | K | ca | ca |
| 14 | l | L | e – lờ | lờ |
| 15 | m | M | em mờ/ e – mờ | mờ |
| 16 | n | N | em nờ/ e – nờ | nờ |
| 17 | o | O | o | O |
| 18 | ô | Ô | ô | Ô |
| 19 | ơ | Ơ | ơ | Ơ |
| 20 | p | P | pê | pờ |
| 21 | q | Q | cu/quy | quờ |
| 22 | r | R | e-rờ | rờ |
| 23 | s | S | ét-xì | sờ |
| 24 | t | T | Tê | tờ |
| 25 | u | U | u | u |
| 26 | ư | Ư | ư | ư |
| 27 | v | V | vê | vờ |
| 28 | x | X | ích xì | xờ |
| 29 | y | Y | i dài | i |

## 2. Chính tả phân biệt c/q/k

Lưu ý:

Âm đầu "cờ" được ghi bằng các chữ cái c/k/q.

- Viết q trước các vần có âm đệm ghi bằng chữ cái u.

- Viết k trước các nguyên âm e, ê, i (iê, ia).

- Viết c trước các nguyên âm khác còn lại

VD: kì cọ, kiểu cách, quanh co, kèm cặp, kì quan, kẻ cả, cập kênh, quy cách, kim cương, kính cận, cảm cúm, co kéo, quả quyết, cảnh quan.

## 3. Chính tả phân biệt ng/ ngh/;g/gh

Ngh và gh chỉ kết hợp với âm i, e, ê.

**4. Hệ thống các nét cơ bản của chữ tiếng Việt**

****