|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG MN HOA MỘC LAN**  **KHỐI MẪU GIÁO LỚN** | **KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 11**  **Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 01/12/2023)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần**  **Thứ** | **TUẦN I**  Lớn lên bé thích làm nghề gì  (30/10->3/11) | | **TUẦN II**  Nghề của người thân trong gia đình tôi  (06/11- >10/11) | | **TUẦN III**  Đồ dùng gia đình  (13/11- >17/11) | | **TUẦN IV**  **Cô giáo của bé**  (20/11-> 24/11) | | **TUẦN V**  An toàn trong  gia đình  (27/11->01/12) |
| **Thứ 2** | **TH**: Vẽ nghề mà bé thích (Đề tài) (Trang 9) | | **TH:** Vẽ theo ý thích. (Trang 7) | | **TH**: Nặn đồ dùng gia đình (Đề tài) | | **TH:** Vẽ chân dung cô giáo. (Đề tài) (Trang 3) | | **TH:** Cắt dán đồ dùng gia đình. (Trang 19) (**MT101)** |
| **Thứ 3** | **KP**: Lớn lên bé thích làm nghề gì? **(MT50)** | | **KP**: Nghề của người thân trong gia đình bé**.** | | **KP**: Một số đồ dùng gia đình | | **KP**: Khám phá về nghề giáo viên | | **KP**: Sự an toàn trong gia đình bé |
| **Thứ 4** | **LQCC:** Làm quen với chữ e, ê.  Bài 3: Vở Bé LQCCCV  *(PTVĐ: Lăn bóng bằng 2 tay và di chuyển theo bóng*  *- TC: Sút bóng vào gôn)* | | **PTVĐ:** Ném xa bằng 2 tay– Chạy nhanh 15m.  ***(****LQCC:**Làm quen với nét cong hở phải, nét cong hở trái, xiên phải, xiên trái)* | | **LQCC:** Làm quen chữ cái u, ư.  *(PTVĐ: Đi nối bàn chân tiến lùi)* ***MT2***  *TC: Kéo co* | | **PTVĐ:**  Bật sâu 45cm.  Ném xa bằng 1 tay  **(***LQCC:**Tập tô chữ e, ê)* | | **LQCC:** Tập tô chữ u, ư  Bài 4: Vở Bé LQCCCV.  *(PTVĐ: Đập và bắt bóng bằng 2 tay*  *TC: Sút bóng vào gôn)* |
| **Thứ 5** | **LQVT**: Dạy trẻ NB chữ số 7, SL và số thứ tự trong phạm vi 7 | | **LQVT**: Tách 7 đối tượng ra 2 phần bằng các cách khác nhau.  TCHT: Bài 4: Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 7 | | **LQVT:** Dạy trẻ NB chữ số 8, SL và số thứ tự trong phạm vi 8.  TCHT: Bài 5: Thêm bớt trong phạm vi 8 | | **LQVT:** Tách 8 đối tượng ra 2 phần bằng các cách khác nhau.  TCHT: Bài 6: Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 8 | | **LQVT:** Dạy trẻ nhận biết thứ tự các ngày trong tuần  TCHT: Bài 24: Nhận biết thời gian trong ngày. |
| **Thứ 6** | **Văn học:**  Thơ: Ước mơ của Tý  **Sáng tác: Lưu Thị Ngọc Lễ.**  *(ÂN: DH: Cô làm đẹp đường phố. NH: Bố em làm bộ đội Hải quân)* | | **Âm nhạc:**  Hát: Bé làm bao nhiêu nghề - Đỗ Thị Thanh Tâm  NH: Anh phi công ơi. *(Truyện: Bác sĩ chim)* | | **Văn học:**  Thơ: Cô giáo của con.  *(ÂN: Hát: Nghĩ về cô giáo em. NH: Cô giáo miền xuôi)* | | **Âm nhạc:**  Hát: Nghĩ về cô giáo em  NH: Cô giáo miền xuôi  *(VH: Thơ: Bát cơm ngày mùa)* | | **Văn học:**  Truyện: Vâng lời mẹ dặn  *(ÂN: Hát: Cả nhà đều yêu*  *NH: Ông cháu)* |
| **Thứ 7** | **Ôn luyện**: Ôn nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7 | | **Ôn luyện**: Ôn truyện Bác sĩ chim | | **Ôn luyện**: Ôn nhận biết chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8. | | **Ôn luyện:** Rèn kỹ năng lau nhà. | | **Ôn luyện**: Rèn kỹ năng chuẩn bị đồ ăn nhẹ. |
| **MTĐG:** | **HĐH: 50, 101** | **TC:16 Đón trẻ: 85** | | **HĐG: 25,67,76** | | **HĐ Ăn ngủ - vs: 77, 12** | | **HĐC: 2,78,89** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **KHỐI MẪU GIÁO LỚN**  **LỚP MẪU GIÁO LỚN A1** | **KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 11**  **Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 01/12/2023)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần**  **Thứ** | **TUẦN I**  **Lớn lên bé thích làm nghề gì**  **(30/10->3/11)** | | **TUẦN II**  **Nghề của người thân trong gia đình tôi**  **(06/11- >10/11)** | | **TUẦN III**  **Đồ dùng gia đình**  **(13/11- >17/11)** | | **TUẦN IV**  **Cô giáo của bé**  **(20/11-> 24/11)** | | **TUẦN V**  **An toàn trong**  **gia đình**  **(27/11->01/12)** |
| **Thứ 2** | **TH**: Vẽ nghề mà bé thích (Đề tài) (Trang 9) | | **TH:** Vẽ theo ý thích. (Trang 7) | | **TH**: Nặn đồ dùng gia đình (Đề tài) | | **TH:** Vẽ chân dung cô giáo. (Đề tài) (Trang 3) | | **TH:** Cắt dán đồ dùng gia đình. (Trang 19) (**MT101)** |
| **Thứ 3** | **KP**: Lớn lên bé thích làm nghề gì? **(MT50)** | | **KP**: Nghề của người thân trong gia đình bé**.** | | **KP**: Một số đồ dùng gia đình | | **KP**: Khám phá về nghề giáo viên | | **KP**: Sự an toàn trong gia đình bé. |
| **Thứ 4** | **LQCC:** Làm quen với chữ e, ê.  Bài 3: Vở Bé LQCCCV  *(PTVĐ: Lăn bóng bằng 2 tay và di chuyển theo bóng*  *- TC: Sút bóng vào gôn)* | | **PTVĐ:** Ném xa bằng 2 tay– Chạy nhanh 15m.  ***(****LQCC:**Làm quen với nét cong hở phải, nét cong hở trái, xiên phải, xiên trái)* | | **LQCC:** Làm quen chữ cái u, ư.  *(PTVĐ: Đi nối bàn chân tiến lùi)* ***MT2***  *TC: Kéo co* | | **PTVĐ:**  Bật sâu 45cm.  Ném xa bằng 1 tay  **(***LQCC:**Tập tô chữ e, ê)* | | **LQCC:** Tập tô chữ u, ư  Bài 4: Vở Bé LQCCCV.  *(PTVĐ: Đập và bắt bóng bằng 2 tay*  *TC: Sút bóng vào gôn)* |
| **Thứ 5** | **LQVT**: Dạy trẻ NB chữ số 7, SL và số thứ tự trong phạm vi 7 | | **LQVT**: Tách 7 đối tượng ra 2 phần bằng các cách khác nhau.  TCHT: Bài 4: Tách nhóm đối tượng trong phạm vi 7 | | **LQVT:** Dạy trẻ NB chữ số 8, SL và số thứ tự trong phạm vi 8.  TCHT: Bài 5: Thêm bớt trong phạm vi 8 | | **LQVT:** Tách 8 đối tượng ra 2 phần bằng các cách khác nhau.  TCHT: Bài 6: Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 8 | | **LQVT:** Dạy trẻ nhận biết thứ tự các ngày trong tuần  TCHT: Bài 24: Nhận biết thời gian trong ngày. |
| **Thứ 6** | **Văn học:**  Thơ: Ước mơ của Tý  **Sáng tác: Lưu Thị Ngọc Lễ.**  *(ÂN: DH: Cô làm đẹp đường phố. NH: Bố em làm bộ đội Hải quân)* | | **Âm nhạc:**  Hát: Bé làm bao nhiêu nghề - Đỗ Thị Thanh Tâm  NH: Anh phi công ơi. *(Truyện: Bác sĩ chim)* | | **Văn học:**  Thơ: Cô giáo của con.  *(ÂN: Hát: Nghĩ về cô giáo em. NH: Cô giáo miền xuôi)* | | **Âm nhạc:**  Hát: Nghĩ về cô giáo em  NH: Cô giáo miền xuôi  *(VH: Thơ: Bát cơm ngày mùa)* | | **Văn học:**  Truyện: Vâng lời mẹ dặn  *(ÂN: Hát: Cả nhà đều yêu*  *NH: Ông cháu)* |
| **Thứ 7** | **Ôn luyện**: Ôn nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7 | | **Ôn luyện**: Ôn truyện Bác sĩ chim | | **Ôn luyện**: Ôn nhận biết chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8. | | **Ôn luyện:** Rèn kỹ năng lau nhà. | | **Ôn luyện**: Rèn kỹ năng chuẩn bị đồ ăn nhẹ. |
| **MTĐG:** | **HĐH: 50, 101** | **TC:16 Đón trẻ: 85** | | **HĐG: 25,67,76** | | **HĐ Ăn ngủ - vs: 77, 12** | | **HĐC: 2,78,89** | |