**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 09/2020**

**LỨA TUỔI MẤU GIÁO BÉ LỚP C2 ( 3–4 tuổi )**

**Tên giáo viên: Diệu Linh – Thanh Huyền**

**MT: 6,8,9,10,12,13,15,17,57,58,62,39,26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Thời gian** | | | | | | | | | | | | | **MT** |
| **Tuần 1**  (Từ 01/09 đến 04/09)  Rèn nề nếp | | | | **Tuần 2**  (Từ 07/09 -11/09)  Lớp học của bé | | | **Tuần 3**  (Từ 14/09 - 18/09)  Đồ dùng, đồ chơi của bé | | | **Tuần 4**  (Từ 21/09 - 25/09)  Chim Én – ngôi trường của em | | **Tuần 5**  (Từ 28//09 - 2/10)  **Tết trung thu của bé** |
| **Đón trẻ** | Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ:  +  *Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, cô nhắc nhở các con đo nhiệt độ và sát khuẩn tay trước khi vào lớp.*Quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép, phù hợp với tình huống. Hướng dẫn trẻ cất balo, cất dép đúng nơi quy định. | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Trò chuyện** | - Cô cho trẻ xem tranh ảnh, video về dịch covid 19, đàm thoại cùng trẻ, hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên để phòng tránh dịch bệnh  - Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé  + Con học lớp nào? Đến lớp con thấy như thế nào? Đến lớp con được làm những gì? Đến lớp con phải làm gì?  + Trò chuyện về tên các bạn trong lớp  + Trò chuyện về sở thích của các bạn  + Trò chuyện thức ăn có lợi cho sức khỏe  + Trò chuyện các món ăn khác nhau, động viên trẻ ăn…  + Trò chuyện với trẻ về những hành vi văn minh: không cười đùa, chạy nhảy…  + Trò chuyện, cho trẻ xen tranh ảnh, video và hỏi trẻ về ngày tết Trung thu ( các hoạt động, món ăn, cách bày mâm cỗ,...)  + Trò chuyện với trẻ về trường Mầm non; các cô, các bác trong trường Mầm non. Giới thiệu cho trẻ những bức tranh về trường mầm non. | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Thể dục sáng** | *\* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2,4,6 tập với bài dân vũ ‘ Việt nam ơi”; Thứ 3,5 tập với bài “Chocolate”( Chào cờ và tập thể dục trong lớp)*  \* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Mời lên tàu lửa” và nhạc bài tiếng anh.  \* Tiến hành: ( nhạc bài nắng sớm)  + Hô hấp: Gà gáy,  + Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới  + Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.  + Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục  + Bật: Tại chỗ  \*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu” | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Hoạt động học** | **Thứ 2** | Chuẩn bị khai giảng+ rèn nề nếp. | Rèn nề nếp | | | | **LQVT**  Nhận biết dài – ngắn  ( BTT tr20) | | | **LQVT**  Nhận biết 1 và nhiều hơn 1  ( BTT tr9 )  ***MT26*** | | | **LQVT**  Dạy trẻ ghép đôi các đối tượng.  *( BTT trang 16)* |  |
| **Thứ 3** | Rèn nề nếp | | | | **LQVH**  Thơ: “Chia sẻ”  *Sưu tầm* | | | **LQVH**  Thơ : “Bạn mới”  *Trần Đăng Khoa* | | | **LQVH**  Truyện: “Có một bầy hươu” |
| **Thứ 4** | Rèn nề nếp | | | | **KPKH**  Nhận biết đồ chơi ngoài trời | | | **KPXH**  Trò chuyện về trường mầm non Chim Én  ***MT 39*** | | | **KPXH**  Trò chuyện về Tết Trung thu |
| **Thứ**  **5** | Rèn nề nếp | | | | **Tạo hình**  Tô màu đồ chơi của bé  *( Đề tài)* | | | **Tạo hình**  Tô nét, tô màu bạn gái.  ( *Tiết mẫu)* | | | **Tạo hình**  Tô màu chiếc đèn ông sao  *( Đề tài)* |
| **Thứ 6** | Rèn nề nếp | | | | **TDGH**  Bò trong đường hẹp  (3m x 0,4m)  TC : Kéo co | | | **GDAN**  DH+VTTN: “ Trường chúng cháu là trường mầm non  NH:”chiếc đèn ông sao”  TC: Tai ai tinh | | | **TDGH**  Đi trong đường hẹp  ( 3m x 0,2m )  TC: tìm bạn thân |
| **Hoạt động ngoài trời** | **\*HĐCMĐ:**  - QS: Khung cảnh xung quanh trường lớp.  - QS : góc thiên nhiên  - QS: Khu vui chơi  - QS: Các lớp xung quanh  - QS : các phòng chức năng  **\* TCVĐ**  - Con bọ rừa  - Bịt mắt bắt dê - - Tìm đúng đò vật còn thiếu.  - Nhổ củ cải.  - Khiêng đất trồng cây  - Ô tô và chim sẻ.  **\* CTD:**  **-** Chơi các đồ chơi ngoài trời  - Chơi tự do với phấn, lá cây, vòng...  -***\* Chơi khu sân chơi bên phải sân*** | | **\*HĐCMĐ :**  - QS : Thời tiết  - QS : Vườn hoa của bé.  - Trò chuyện về cách chăm sóc cây xanh.  -Hướng dẫn trẻ nhặt rau.  - QS Cây hoa dừa cạn.  **\* TCVĐ**  **-** Mèo và chuột.  - Nu na nu nống  - Ô tô và chim sẻ.  - Bắt chước dáng  - Kéo co  \***CTD**:  **-** Chơi các đồ chơi ngoài trời  - Chơi tự do với phấn, lá cây, vòng...  ***\*Chơi khu sân chơi bên phải sân*** | | | | **\*HĐCMĐ:**  - QS các đồ chơi trong sân trường.  - QS cây hoa giấy.  - QS vườn rau của bé.  - QS góc dân gian  - QS góc vận động  **\* TCVĐ**  - Nhổ củ cải.  - Rồng rắn lên mây  - Nu na nu nống  **\* CTD:**  **-** Chơi các đồ chơi ngoài trời  - Chơi tự do với phấn, lá cây  ***\* Chơi khu sân chơi bên phải sân*** | | | **HĐCMĐ :**  - QS : Phòng bảo vệ  - QS : Vườn rau của bé.  - Trò chuyện về cách chăm sóc cây xanh.  -QS phòng tiếng anh.  - QS Cây hoa lan tiên.  **\* TCVĐ**  **-** Mèo và chuột.  - Nu na nu nống  - Ô tô và chim sẻ.  - Bắt chước dáng  - Kéo co  \***CTD**:  **-** Chơi các đồ chơi ngoài trời  - Chơi tự do với phấn, lá cây, vòng...  ***\*Chơi khu sân chơi bên phải sân*** | | | **HĐCMĐ:**  - QS cây hoa giấy.  - QS các đồ chơi trong sân trường.  - QS vườn rau của bé.  - QS góc dân gian  - QS góc vận động  **\* TCVĐ**  - Nhổ củ cải.  - Rồng rắn lên mây  - Nu na nu nống  **\* CTD:**  **-** Chơi các đồ chơi ngoài trời  - Chơi tự do với phấn, lá cây  ***\* Chơi khu sân chơi bên phải sân*** |  |
| **Hoạt động góc** | \* Rèn nề nếp cho trẻ về góc chơi (**T1**)  **\* Góc trọng tâm:** Xây dựng trường mầm non **(T2)**, Làm trang phục tặng bạn trai/bạn gái (**T3)**Làm một số đồ chơi ngoài trời **( T4)** Làm mặt nạ , đèn ông sao (**T5)**  \* **Góc phân vai**:  + Bác sỹ : Khám sức khỏe, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.  +Gia đình: Tập pha nước cam(CB: Cam, dụng cụ để vắt, nước, đường, thìa….Hướng dẫn trẻ các thao tác , trình tự pha nước cam…)  + Bán hàng: Cửa hàng bách hoá, bán các đồ dùng, đồ chơi của trường mầm non  + Góc xây dựng: Xây trường mầm non.  **\*Góc tạo hình:** Tô màu trường mầm non. Làm một số đồ chơi ngoài trời. CB: Giấy vẽ, giấy màu, bút sáp, đĩa nhựa, vỏ hộp, nguyên vật liệu phế thải...  **\* Góc âm nhạc:** Biểu diễn văn nghệ “Vui đến trường”  **\* Góc học tập:** Chơi với hình vuông, hình tròn (ghép hình vuông, tròn …). Sắp xếp tranh ảnh các hoạt động ở lớp theo trình tự, ghép tranh trường MN của bé  **- Góc sách, truyện** : xem tranh ảnh về trường MN, tranh truyện Gà tơ đi học, làm sách về trường MN. | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | - Rèn và củng cố nếp ăn ngủ điều độ, đúng giờ  - Rèn kỹ năng tự phục vụ: Dạy trẻ kĩ năng rửa tay rửa tay bằng xà phòng ,Dạy trẻ kĩ năng lau mặt, xúc miệng bầng nước muối  + Cách rửa tay  + Cách lau mặt trước khi ăn và lau miệng sau khi ăn  + Cách mời cơm trước khi ăn  + Cách lấy nước uống  + Cách bê ghế | | | | | | | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Hát các bài hát về trường mầm non.  - Học các bài thơ rèn nề nếp.  - Dạy vđ: Đi theo đường hẹp  - Rèn trẻ cất đồ đúng quy định.  - Dạy trẻ sử dụng các đồ dùng cá nhân theo kí hiệu. | | | - Hát các bài hát có trong chủ đề  - Ôn bài thơ Bạn mới  - Dạy vđ : Những chú ếch tìm nhà  -Vận động bài hát vui đến trường.  - Ôn lại các màu  ***Làm vở BTT trang 9*** | | - Trò chuyện về lớp học của bé,  - Chơi trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ  - Dạy hát :”cả tuần đều ngoan”  - Tiếp tục giới thiệu cho trẻ đồ dùng đồ chơi trong trường.  - Rèn kĩ năng đi vệ sinh đúng quy định.  ***Làm vở BTT trang 20*** | | | -Hát các bài hát có trong chủ đề  -Ôn bài thơ : Chia sẻ.  - Dạy vđ những chú thỏ con.  - Dạy trẻ ccs bài hát trung thu.  - Rèn nếp ăn cho trẻ.  ***Làm vở BTT trang 10*** | | | - Nghe các bài hát về tết trung thu  - Xem video một số hoạt động tết trung thu  - Tiếp tục rèn cách rửa tay  - Rèn đội hình đội ngũ  - Chơi trò chơi Taxi  ***Làm vở BTT trang 16*** | |
| **Chủ đề sự kiện** | Rèn nề nếp | | | Lớp học của bé | | Đồ dùng, đồ chơi của bé | | | Các cô các bác trong trường mầm non | | | **Tết trung thu của bé** | |