**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian/hoạt động | | **Tuần 1 *Từ 05/09 đến 09/09*** Cô: Tạ Thị Thanh | **Tuần 2 *Từ 12/09 đến 16/09*** Cô: Nguyễn Vân Anh | **Tuần 3 *Từ 19/09 đến 23/09*** Cô: Tạ Thị Thanh | **Tuần 4 *Từ 26/09 đến 30/09*** Cô: Nguyễn Vân Anh | **Mục tiêu thực hiện** |
| **Đón trẻ, thể dục sáng** | | \* Cô đón trẻ: - Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở. - Quan tâm đến tình hình sức khỏe của trẻ khi nhận trẻ vào lớp, nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết, vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp. - Quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống  Thể dục sáng: - Tập theo bài tập của trường với dụng cụ thể dục. + Hô hấp: Gà gáy + Tay vai: Tay đưa trước lên cao. + Bụng lườn: Nghiêng người sang hai bên + Chân: Ngồi khuỵu gối. + Bật: Bật chụm tách chân. **(MT1)** | | | | MT1 |
| **Trò chuyện** | | \* Cô trò chuyện với trẻ: - Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày khai giảng - Trò chuyện với trẻ về ngày tết Trung Thu - Cô trò chuyện với trẻ về trường mầm non, tên trường , các phòng học, công việc của cô giáo và các cô nhân viên trong trường. - Cô trò chuyện với trẻ về lớp học của bé: Tên lớp, trong lớp có những đồ dùng, đồ chơi gì? - Cô trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non. - Xem tranh ảnh,video về trường mầm non, về lớp học - Cô trò chuyện với trẻ những nội quy, quy định của lớp. - Chơi đồ chơi theo ý thích: Lựa chọn đồ chơi mà trẻ thích, hướng dẫn và cùng chơi với trẻ  Trò chuyện với trẻ về những điều bé thích và bé không thích **(MT71)**  Nói được tên, đặc điểm nổi bật của các bạn khi được trò chuyện **(MT48)**  - Dạy trẻ biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn. **(MT84)** | | | | MT71, MT48, MT84 |
| **Hoạt động học** | **T2** | **Rèn kĩ năng**  Hướng dẫn trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép | **Vận động**  Bò bằng bàn tay và cẳng chân và chui qua cổng **(MT5)** | **Văn học**  Thơ: Tình bạn **(MT59)** | **Vận động**  - Bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60 cm - TCVĐ: Bịt mắt bắt dê **(MT5)** | MT46, MT68, MT34, MT95, MT5, MT59, MT97, MT32, MT101, MT100 |
| **T3** | **Rèn kĩ năng**  hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách | **Khám phá**  Trường mầm non Bắc Biên **(MT46)** | **Khám phá**  - Trò chuyện về các hoạt động của bé và các bạn khi ở trường **(MT46)** | **Khám phá**  - Trò chuyện về lớp A1, về các bạn trong lớp **(MT46)** |
| **T4** | **Rèn kĩ năng**  Hướng dẫn trẻ thói quen cảm ơn và xin lỗi | **Làm quen chữ viết**  LQCV: o,ô,ơ **(MT68)** | **Âm nhạc**  Dạy hát “Em yêu trường em” NDKH: +Nghe: "trường em" + Chơi: "Đi theo tiếng nhạc" **(MT97)** | **Làm quen chữ viết**  Trò chơi chữ cái o.ô.ơ **(MT68)** |
| **T5** | **Rèn kĩ năng**  Bé làm gì khi bị lạc | **Làm quen với toán**  Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5. **(MT34)** | **Làm quen với toán**  Ghép thành cặp những đối tượng có mối quan hệ **(MT32)** | **Làm quen với toán**  - Nhận biết chữ số 6, số lượng trong phạm vi 6. **(MT34)** |
| **T6** | **Rèn kĩ năng**  Hướng dẫn trẻ kỹ năng đánh răng đúng cách. | **Hoạt động tạo hình**  Cắt dán đèn lồng **(MT95)** | **Hoạt động tạo hình**  Nặn con lật đật **(MT101)** | **Hoạt động tạo hình**  Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích **(MT100)** |
| **Hoạt động ngoài trời** | | \* Tuần 2: - HĐCCĐ: Quan sát vườn cây ngoài sân trường, Quan sát sự biến đổi màu của nước, Quan sát xung quanh lớp học của bé , Giải câu đố về một số đồ chơi Trung Thu,, Trò chuyện và gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự. - TCVĐ: Ném bóng, Kéo co, nhảy lò cò, đi thăng bằng trên dây, chuyền bóng,Mèo đuổi chuột , Thi xem ai nhanh - Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo - Giao lưu trò chơi vận động với lớp :A2 TC: Nhảy bao bô  \* Tuần 3: - HĐCCĐ: Sáng tạo sản phẩm từ thiên nhiên, Quan sát và kể tên đặc điểm của trường mầm non - Quan sát thời tiết - TCVĐ: Ném bóng, Kéo co, nhảy lò cò, đi thăng bằng trên dây, chuyền bóng - Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo - Giao lưu trò chơi vận động với lớp A3: TC: Kéo co  \* Tuần 4: - HĐCCĐ: Hát, chơi: Rửa tay life bouy, Cùng cô chăm sóc cây, hoa trong sân trường, : Viết, vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường, Trò chuyện và xem hình ảnh Trung Thu. - TCVĐ: Ném bóng, Kéo co, nhảy lò cò, đi thăng bằng trên dây, chuyền bóng - Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo - Giao lưu trò chơi vận động toàn khối TC : Nhảy bao bố  HĐCĐ: Sân trường hôm nay có gì khác lạ? - TCVĐ: Kéo co. **(MT52)** | | | | MT52 |
| **Hoạt động chơi góc** | | Góc trọng tâm: Khám phá trải nghiệm : Văn nghệ chào mừng ngày khai giảng?(T1); Xây dựng trường mầm non của bé (T2,3); Phân loại đồ dùng đồ chơi trong lớp và ngoài sân trường(T4) - Khám phá trải nghiệm: làm bánh trung thu + Kĩ năng: Trẻ biết nhào đất cho mềm, biết cắt đất chia cho đều, biết cho đất vào khuôn và trẻ có kỹ năng khéo kéo lấy bánh ra khỏi khuôn + Chuẩn bị: đất nặn, bảng đen, dao cắt đất, khuôn hình bánh trung thu - Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ( ngắt lá vàng, tưới nước cho cây...) - Góc khám phá: Sử dụng một số nguyên liệu để làm thí nghiệm với nước, với màu... - Góc học tập: Chơi với số ( In số và tô, tạo số bằng các nguyên vật liệu khác nhau,...) - Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung về trường mầm non; viết, tô các nét đã học - Góc nghệ thuật:+Cắt và dán đồ dùng đồ chơi, sáng tạo ra các đồ vật bằng các nguyên vật liệu khác nhau. +Cắt dán đồ chơi trung thu, trang trí mặt nạ +Nghe và hát các bài hát trong chủ điểm  - Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống - Nói tên món ăn hàng ngày, trẻ biết mời cô và các bạn trước khi ăn. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe - Nghe kể chuyện: Những giọt mồ hôi đáng khen - Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy bài hát“ Vui đến trường, Ngày vui của bé..”  Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng :để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ãn, khi ngủ; đi bên phải lề đường **(MT83)** | | | | MT83 |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | | Dạy trẻ và cho trẻ thực hành kỹ năng rửa tay, lau mặt, mặc và cởi quần áo. **(MT11)**  Thực hành: Mời cô, mời bạn khi ăn. **(MT13)**  Thực hành: Xúc miệng nước muối sau khi ăn. **(MT14)** | | | | MT11, MT13, MT14 |
| **Hoạt động chiều** | | \* Tuần 2: - Trò chuyện về các bạn trong lớp - Trẻ chơi tự do ở các góc - Vệ sinh các góc chơi - Rèn cách rửa tay, lau mặt - Rèn trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn - Nêu gương bé ngoan - Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi xung quanh lóp  \* Tuần 3: - Cho trẻ hát và vận động theo nhạc một số bài hát về trường mầm non. - Trò chuyện về trường mầm non của bé - Hướng dẫn trẻ làm mặt nạ - Vệ sinh các góc chơi - Rèn trẻ hành vi văn minh trong sinh hoạt (che miệng khi ngáp, hắt hơi, thói quen ăn uống) - Nêu gương bé ngoan - Lao động: chăm sóc cây xanh: lau lá, tưới cây , nhổ cỏ... \* Tuần 4: - Vui chơi tự do - Vệ sinh các góc chơi - Kỹ năng sống: Không cầm vật nhọn khi chạy chơi - Nêu gương bé ngoan - Biểu diễn một số bài hát về trường mầm non - Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi xung quanh lóp  Dạy trẻ biết sử dụng câu ghép, câu đơn, khẳng định , phủ định **(MT57)** | | | | MT57 |
| **Chủ đề - Sự kiện** | | Rèn nề nếp ( bé vui trung thu) | Bé với Trường mầm non | Một ngày của bé ở trường . | Lớp học của bé |  |
| **Đánh giá KQ thực hiện** | | ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN | | | | |