**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NTD1
Tên giáo viên: Lớp D1, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Hằng , Phạm Thị Xuân**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian/hoạt động | **Tuần 1*Từ 27/02 đến 03/03*** | **Tuần 2*Từ 06/03 đến 10/03*** | **Tuần 3*Từ 13/03 đến 17/03*** | **Tuần 4*Từ 20/03 đến 24/03*** | **Tuần 5*Từ 27/03 đến 31/03*** | **Mục tiêu thực hiện** |
| **Đón trẻ** | - Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, vui tươi hướng trẻ vào góc chơi vận động.- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ - Trao đổi với phụ huynh về cách phòng tránh các loại dịch bệnh mùa đông – xuân để đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi đến lớp.- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, kĩ năng tự phục vụ (cất giày dép, ba lô…) khi đến lớp.- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của ngày 8/3, một số di tích, công trình công cộng của phường Gia Thụy, một số con vật nuôi trong gia đình trẻ- Cho trẻ xem sách, tranh về một số di tích, công trình công cộng của phường Gia Thụy. - Làm sách về các con vật nuôi trong gia đình, các con vật sống dưới nước, con vật sống trong rừng  |  |
| **Thể dục sáng** | \* Tập thể dục với bóng to- ĐT1: Giơ bóng lên cao, kiễng gót, mắt nhìn thẳng- ĐT2: Ngồi trên sàn, hai chân khép, 2 tay cầm bóng để lên đùi, quay người đặt bóng cạnh sườn- ĐT3: Ngồi xổm, chạm bóng xuống đất- ĐT4: Đặt bóng trước mặt, nhảy bật tại chỗ 3 - 4 lần  |  |
| **Chơi - tập có chủ định** | **T2** | **Vận động**Vận độngBước qua các ô **(MT14)**  | **Vận động**Vận độngĐi theo hiệu lệnh **(MT7)**  | **Vận động**Vận độngBò có mang vật trên lưng  | **Vận động**Vận độngChạy nhanh – chạy chậm  | **Vận động**Vận độngNém xa bằng 1 tay  | MT14, MT36, MT7, MT22, MT27 |
| **T3** | **Hoạt động nhận biết**HĐNBNhận biết con gà **(MT36)**  | **Hoạt động nhận biết**HĐNBTrò chuyện về ngày mùng 8/3  | **Hoạt động nhận biết**HĐNBNBPB to – nhỏ  | **Hoạt động nhận biết**HĐNBCon tôm – con rùa  | **Hoạt động nhận biết**HĐNBCon hươu – con voi  |
| **T4** | **Làm quen văn học**Văn họcTruyện: Quả trứng  | **Làm quen văn học**Văn họcThơ:Tìm ổ  | **Làm quen văn học**Văn họcTruyện: Thỏ ngoan **(MT22)**  | **Làm quen văn học**Văn họcTruyện: Cá và chim  | **Làm quen văn học**Văn họcThơ: Con voi **(MT27)**  |
| **T5** | **Hoạt động tạo hình**Tạo hìnhDi màu làm ổ rơm  | **Hoạt động tạo hình**Tạo hìnhDán hoa tặng cô  | **Hoạt động tạo hình**Tạo hìnhNặn thức ăn cho gà – vịt  | **Hoạt động tạo hình**Tạo hìnhDi màu làm mặt nước  | **Hoạt động tạo hình**Tạo hìnhTô màu con chim  |
| **T6** | **Âm nhạc**Âm nhạcVĐ:Con gà trốngNH: Gà trống, mèo con và cún con  | **Âm nhạc**Âm nhạcDH: Quà mùng 8/3NH: Ngày vui của bà và mẹ  | **Âm nhạc**Âm nhạcNH: Chú thỏ conTC: Tai ai tinh  | **Âm nhạc**Âm nhạcDH: Cá vàng bơiTC: Nghe giai điệu đoán tên BH  | **Âm nhạc**Âm nhạcVĐ:Voi làm xiếcNH: Chú voi con ở Bản Đôn  |
| **Hoạt động ngoài trời** |  |  |
| **Chơi tập ở các góc** | - Chơi với đồ vật: Chơi đong hạt, xúc hạt vào bình, xếp nhà, chơi với các khối hình - Chơi với búp bê: bế em, nấu cháo cho em, khám bệnh cho em, tắm gội đầu cho em, ru em ngủ- Trang trí bưu thiếp, nặn con gà, in hình các con vật sống trong rừng, con vật sống dưới nước- Rèn trẻ kỹ năng mở sách, xem sách, kể các câu chuyện với các con rối- Chăm sóc cây: gieo hạt, nhặt lá, tưới cây, gọi tên cây- Rèn kĩ năng rửa tay, lau miệng- Rèn kĩ năng kẹp quần áo, xỏ dây giầy, kéo khóa...\* Hoạt động ngoài trời: - Dạo chơi, quan sát cây, hoa, đồ chơi trong sân trường- Bể cá cảnh, con chim, con gà, màu sắc đồ chơi trong sân trường, thăm các anh chị khối C-TCVĐ: gà trong vườn rau, cướp cờ, cáo ơi ngủ à, con thỏ, rồng rắn lên mây- Chơi tự chọn: Thú nhún, cầu trượt; xích đu, vẽ phấn; đu quay, nhặt lá; chơi với hột hạt  |  |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** |  |  |
| **Chơi - tập buổi chiều** | Rèn trẻ nhận đúng kí hiệu- Dạy trẻ trò chơi: Trồng nụ trồng hoa- Rèn trẻ kĩ năng xếp hàng- Dạy một số động tác nhảy dân vũ- Hát múa các bài hát về ngày 8/3; nêu gương bé ngoan  |  |
| **Chủ đề - Sự kiện**  |  |  |  |  |  |  |
| **Đánh giá KQ thực hiện** | ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊNĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU |