**TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIÊT HƯNG**

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

**THÁNG 5 NĂM HỌC 2017 - 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Buổi**  | **Tên bài dạy** | **Mục tiêu** |
|  | **1** | ***Bài:*** *Bé ném bóng vào đính xa (tiết 2):* *Bé ném bóng vào rổ ở đích xa 1 - 2m* | * *Bé tập xác định đích từ vị trí đứng*
* *Bé điều chỉnh tư thế đúng để ném bóng.*
 |
| **1** | **2** | ***Bài:*** *Bước nhảy thần kỳ.* *Bé tập nhảy chuyển hướng theo hình bước chân****.*** | * *Bé xác định hướng theo hướng mũi chân.*
* *Bé di chuyển theo hướng bước chân trên mặt sàn.*
 |
| **2** | **1** | ***Bài:*** *Bé tập nặn khối tròn.**Bé luyện tập cho đôi tay khéo léo.* | * *Giúp bé luyện tập kỹ năng vê khối tròn.*
* *Bé biết điều chỉnh cách xoay tay để nặn được khối tròn.*
 |
|  | **2** | ***Bài:*** *Trò chơi dân gian**Bé tập bật nhảy qua các ô**Trò chơi: nhảy ô* | * *Bé làm quen với trò chơi dân gian*
* *Bé luyện tập kỹ năng bật nhảy bằng 2 chân qua các ô.*
 |
| **3** | **1** | ***Bài:*** *Cây gia đình**Bé nhận biết vị trí của các thành viên trong gia đình.* | * *Bé nhận biết các vai vế các thành viên trong gia đình.*
* *Bé dán cây gia đình.*
* *Bé thuyết trình về gia đình bé.*
 |
|  |  **2** | ***Bài:*** *Bé nhìn tranh tập nói.**Bé quan sát tranh và thuyết trình về một số bức tranh: Bé đi dự sinh nhật bạn: bé nói gì?* *Đến ngày lễ của mẹ: bé nói gì.?* *Khi bé đến lớp: bé nói gì?* *Khi bạn bị ốm: bé nói gì?* | * *Bé thuyết trình về những bức tranh cô chuẩn bị.*
* *Cô hướng dẫn trẻ một số mẫu câu.*
 |
| **4** | **1** | ***Bài:*** *Bé luyện tập khả năng phối hợp hoạt động toàn thân.**Bé bắt chước một số bạn động vật.* *: Bé ơi chim cánh cụt đi như thế nào* *: Bé là con chim non tập vẫy cánh bay* *: Bé làm chú ếch nhảy thật nhanh nào.* | * *Bé tìm hiểu đặc điểm di chuyển của một số loại động vật có trong bài.*
* *Bé tập đi giống một số bạn động vật*
 |
|  | **2** | ***Bài:*** *Bé tập rót nước .**Bé tập rót nước từ chai ra cốc.* | * *Bé rèn luyện kỹ năng rót nước.*
* *Bé rèn luyện cho đôi tay khéo léo*
* *Bé rèn tính kiên trì khả năng quan sát*
 |