**TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIÊT HƯNG**

**CHƯƠNG TRÌNH MÔN TÂM VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ**

**THÁNG 1 NĂM HỌC 2018-2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Buổi**  | **Tên bài dạy** | **Mục tiêu** |
|  | **1** | * ***Bé kham phá một số loại côn trùng (tiết 1): Bé biết tên một số loại côn trùng, biết đặt tính, và tiếp xúc an toàn với loài khi bé gặp.***
* ***Bé quan sát tranh một số loại côn trùng như: Bướn, sâu, ong,...***
* ***Bé quan sát con sâu thật.***
 | * *Giúp bé nhận biết các côn trùng, thức ăn và nơi sống của các con coon trùng đó, đồng thời bé biết tạo khoảng cách an toàn khi gặp một số loài công trùng nguy hiểm.*
 |
| **1** | **2** | ***- Bé tham gia giao thông. (1 tiết)**** ***Bé tập sang đường, khi đèn xanh bật sang.***
 | * *Giúp trẻ biết các tham gia giao thông an toàn khi ra ngoai đường.*
* *Trẻ biết chờ khi đèn đỏ bật sang*
* *Trẻ biết tự động quan sát và sang đường khi có tín hiệu của đèn xanh.*
 |
| **2** | **1** | * ***Bé kham phá một số loại côn trùng (tiết 2): Bé biết tên một số loại côn trùng, biết đặt tính, và tiếp xúc an toàn với từ loài khi bé gặp.***
* ***Bé quan sát tranh một số loại côn trùng như: Kiến, gián, muỗi,...***
* ***Bé quan sát con kiến thật.***
 | * *Giúp bé nhận biết các côn trùng, thức ăn và nơi sống của các con coon trùng đó, đồng thời bé biết tạo khoảng cách an toàn khi gặp một số loài công trùng nguy hiểm.*
 |
|  | **2** | * ***Bé tìm hiểu về một số loại rau củ. (2 tiết)***
* ***Bé biết được tác dụng của các loại rau củ đối với sức khỏe.***
* ***Bé quan sát rau củ thật.***
 | * *Giúp bé yêu thích rau và rèn luyện thói quen ăn rau.*
* *Giúp bé gần gũi hơn với thiên nhiên khi tiếp xúc trực tiếp với các loại rau mà hằng ngày bé được ăn.*
 |
| **3** | **1** | * ***Lá xanh, lá vàng: Bé quan sát cây và quan sát màu sắc của những chiếc lá trên cây.***
* ***Bé thấy sự khác biệt về màu sắc của những chiếc lá.***
 | * *Hình thành kỹ quan sát, phân tích vấn đề.*
* *Bé biết vì sao trên cây lại có lá xanh và lá vàng.*
 |
|  |  **2** | * ***Bé tìm hiểu về con vật ăn cỏ và ăn thịt.***
* ***Bé được quan sát tranh các con vật như: con hươu, con trâu, con hổ, con sư tử.***
 | * *Bé gọi được tên các con vật có trong bài.*
* *Bé biết được đặc điểm môi trường sống và thức ăn của chúng.*
* *Bé biết các tiếp xúc an toàn khi gặp các loài động vật đó.*
 |
| **4** | **1** | * ***Trò chơi “Thỏ con tai dài”. Bé hoạt động toàn thân với trò chơi chú thỏ.***
* ***Bé bắt trước mọi hành động của chú thỏ.***
 | * *Bé vừa hoạt động vừa đọc to bài thơ:*
* *Thỏ con nhanh nhảu*

*Có đôi tai dài**Tính hay vui vẻ**Thích nhảy đi chơi**Nhảy nào 1, 2, 3** *5 bé xếp hàng cùng chơi 1 lượt và ti nhảy xem chú thỏ nào nhảy nhanh hơn xa hơn.*
 |
|  | **2** | * ***Tự chăm sóc bản thân: (tiết 2)***
* ***Bé tự đi giày.***
 | * *Bé biết cách tự đi giày đúng cách*
* *Rèn luyện tính tự lập cho bé*
* *Rèn luyện sự tự tin khi biết tự phục vụ*
* *Rèn luyện hành động khéo léo*
 |