**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP Nhà trẻ D1   
Tên giáo viên: Hải Hà – Nguyễn Lệ - Thuỳ Dung**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian/hoạt động | | **Tuần 1 *Từ 01/11 đến 05/11*** | **Tuần 2 *Từ 08/11 đến 12/11*** | **Tuần 3 *Từ 15/11 đến 19/11*** | **Tuần 4 *Từ 22/11 đến 26/11*** | **Mục tiêu thực hiện** |
| **Đón trẻ** | | **Hoạt động giao lưu cảm xúc:**  Cô với trẻ trò chuyện, giao lưu trực tuyến qua zoom: Tuần 1: Trò chuyện về bố mẹ của bé Tuần 2: Trò chuyện về gia đình của bé Tuần 3: Trò chuyện về cô giáo của con Tuần 4: Trò chuyện về đồ dùng để ăn của bé | | | |  |
| **Thể dục sáng** | | - Hô hấp: Thổi bóng - Tay: Giơ tay lên cao, hạ xuống - Lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên - Chân: Ngồi xuống đứng lên - Bật: Nhảy như quả bóng nảy \*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu | | | |  |
| **Chơi - tập có chủ định** | **T2** | **Vận động**  VĐCB: Đi và bê vật bằng 2 tay TC: Trời nắng , trời mưa | **Vận động**  VĐCB : Bật xa bằng 2 chân TCVĐ : Một đoàn tàu | **Vận động**  Đi có mang vật trên đầu TC: Bong bóng xà phòng | **Vận động**  -Đi trong đường hẹp -TC: Lộn cầu vồng | MT17, MT24 |
| **T3** | **Hoạt động nhận biết**  Người thân của bé **(MT17)** | **Hoạt động nhận biết**  Một số đồ dùng ăn, uống của bé | **Hoạt động nhận biết**  Trò chuyện về công việc của cô giáo | **Hoạt động nhận biết**  Nhận biết cái bàn, cái ghế |
| **T4** | **Hoạt động tạo hình**  In ngón tay tạo thành cánh hoa | **Hoạt động tạo hình**  Dán ngôi nhà | **Hoạt động tạo hình**  - Tô màu bông hoa tặng cô giáo | **Hoạt động tạo hình**  Tô màu cái bát |
| **T5** | **Âm nhạc**  -Dạy hát : “ Đôi dép” NDKH:  Nghe hát “Ru em” | **Hoạt động với đồ vật**  Xếp ngôi nhà | **Âm nhạc**  \* NDTT: - NH : Cô và mẹ \* NDKH: - TC : Di chuyển theo nhạc chim mẹ chim con | **Hoạt động với đồ vật**  - Tổ chức xâu vòng hoa màu đỏ tặng bà và mẹ ngày 20/10 |
| **T6** | **Làm quen văn học**  Truyện : Cả nhà ăn dưa hấu (Vũ Thị Tâm ) | **Làm quen văn học**  Truyện : Sinh nhật của Thỏ con **(MT24)** | **Làm quen văn học**  Thơ : Yêu mẹ | **Làm quen văn học**  Thơ : giờ ăn |
| **Hoạt động ngoài trời** | |  | | | |  |
| **Chơi tập ở các góc** | | **Hoạt động khác:**  +Dạy kĩ năng cầm bút ttoo , vẽ  +Dạy kĩ năng buộc dây **(MT7)** | | | | MT7 |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | | **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:**  Luyện tập đi vệ sinh đúng nơi qui định; rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, vứt rác vào thùng rác **(MT10)**  **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:**  - Luyện tập một số kĩ năng tự phục vụ : Tự lau mũi , tự cầm cốc uống nước , tự xúc cơm , tự cất ba lô **(MT11)**  luyện trẻ kỹ năng chào hỏi. tạm biệt. cảm ơn. ạ. vâng ạ **(MT36)** | | | | MT10, MT11, MT36 |
| **Chơi - tập buổi chiều** | | + tuần 1: GDÂN NDTT  -Dạy hát : “ Đôi dép” NDKH:  Nghe hát “Ru em”  tuần 2: HĐVĐV Xếp ngôi nhà  + tuần 3: GDAN \* NDTT: - NH : Cô và mẹ \* NDKH: - TC : Di chuyển theo âm thanh  + tuần 4: HĐVĐV - Tổ chức xâu vòng hoa màu đỏ tặng bà và mẹ | | | |  |
| **Chủ đề - Sự kiện** | | Bố mẹ của bé | Gia đình của bé | **Cô giáo của con** | Cái bàn – cái ghế |  |
| **Đánh giá KQ thực hiện** | | ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN        ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU | | | | |