**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3- 4 TUỔI.**

**Tên GV: Lê Thị Hương Lý.**

**Trương Thị Thiên Hương.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Tuần 1**  **(Từ ngày 03/09 đến ngày 06/09/2019).** | | **Tuần 2**  **(Từ ngày 09/09 đến ngày 13/09/2019).** | | | **Tuần 3**  **(Từ ngày 16/09 đến ngày 20/09/2019).** | | | **Tuần 4**  **(Từ ngày 23/09 đến ngày 27/09/2019).** | | **Mục tiêu** |
| **Sự kiện- chủ đề** | Khai giảng- Ổn định, rèn nề nếp trẻ. | | **Ông trăng- chị Hằng**. | | | Đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm non. | | | Lớp học của bé. | |  |
| **Đón trẻ -**  **Trò chuyện** | **\* Đón trẻ:**  - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. Chơi đồ chơi theo ý thích.  **\* Trò chuyện:**  - Trò chuyện với trẻ về tết trung thu: Các loại bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả, các loại đồ chơi trung thu, các hoạt động diễn ra vào dịp trung thu. Cô cho trẻ xem tranh ảnh, video về ngày tết trung thu, có những hoạt động gì diễn ra. Các con được bố mẹ cho đi chơi trung thu ở đâu? Các con được bố mẹ mua cho đồ chơi gì? Con thích ăn bánh nướng, bánh dẻo không? Có thích ngày tết trung thu không?. Cô nêu giáo dục.  - Cô trò chuyện với trẻ cho trẻ quan sát, xem hình ảnh về các đồ dung đồ chơi trong trường mầm non. Trong trường mầm non có những đồ dùng đồ chơi nào? Để ở góc nào? Đồ chơi đấy chơi như thế nào? Con có thích chơi đồ dùng đồ chơi nào? Tại sao con thích? Cô nêu giáo dục.  - Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé: Tên lớp, tên trường mầm non, tên các góc chơi. Tên các cô giáo trong lớp, tên các bạn trong lớp và các hoạt động diễn ra trong ngày của bé. Cô nêu giáo dục. | | | | | | | | | | **52, 65**  **38** |
| **Thể dục sáng** | **\* Tuần 1- 3**: Tập với gậy.  - Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát.  - Trọng động: + Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao.  + Bụng: Cúi người về phía trước.  + Chân: Bước lên phía trước.  + Bật: Bật chụm chân.  \* **Tuần 2- 4**: Tập với nơ.  - Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát.  - Trọng động: + Tay: Đưa tay sang 2 bên.  + Bụng:Quay sang trái sang.  + Chân: Bước sang 2 bên.  + Bật: Bật tách chân.  - Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. | | | | | | | | | |  |
| **Hoạt động học.** | **T2** | Rèn nề nếp tập thể dục. | | | **Âm nhạc.**  - NDTT: Hát: Rước đèn  - NDKH: Nghe hát: Chiếc đèn ông sao.  - TCAN: Ai đoán giỏi. | | | **PTVĐ**  VĐCB: Đi và chạy theo cô.  TC: Quả bóng nảy. | | **Âm nhạc**  - NDTT: Hát: Trường cháu đây là trường mầm non.  - NDKH: Trò chơi: Nghe chọn dụng cụ âm nhạc. | **1, 2** |
| **T3** | Rèn nề nếp đi vệ sinh đúng nơi quy định. | | | **Khám phá**  **Ông Trăng- Chị Hằng** | | | **Khám phá**  Đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non. | | **Khám phá**  Lớp học của bé. | **59** |
| **T4** | Rèn nề nếp rửa tay bằng xà phòng. | | | **LQVT**  Nhận biết phân biệt hình tròn. | | | **LQVT**  Nhận biết đồ chơi có dạng : Hình vuông, hình tròn. | | **LQVT**  Ôn phân biệt. Xanh,đỏ,vàng đồ dùng đồ chơi trong lớp. |  |
| **T5** | Rèn nề nếp lau miệng. | | | **Tạo hình**  Tô đèn ông sao.  (Tiết mẫu). | | | **Tạo hình**  Tô màu đồ chơi của bé.  (Tiết đề tài). | | **Tạo hình**  Tô nét con đường  ( Tiết mẫu) | **74** |
| **T6** | Rèn nề nếp xúc miệng bằng nước muối. | | | **PTVĐ**  VĐCB: Bật tại chỗ.  TC: Tín hiệu. | | | **Văn học**  Truyện: Người bạn tốt.  ( Đa số trẻ chưa biết). | | **Vận động**  VĐCB: Đi theo đường hẹp.  TC: Ô tô và chim sẻ. |  |
| **HĐNT** | - Cho trẻ quan sát tham quan khung cảnh trường mầm non Phúc Lợi, tham quan các phòng chức năng, phòng bếp..  - Làm quen với các bạn trong lớp mới đi học .  - Chơi theo ý thích: Chơi các trò chơi dân gian: Tập tầm vông, bắt cua bỏ giỏ | | | | - Quan sát: Đèn ông sao, Đèn lồng, Bánh nướng, bánh dẻo, mâm ngũ quả.  - HĐTT: Nhặt lá cây trên sân trường, Bày mâm ngũ quả.  - TCVĐ: Gieo hạt, trời nắng trời mưa, ...  - Chơi theo ý thích: Phấn vẽ, bóng, đất nặn, đồ chơi trên sân trường, khu vận động trong trường. | | | - Quan sát: Đồ chơi trên sân trường, khu vận động, khu mô hình biển đảo, khu vườn rau, góc dân gian…  - TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa, Lộn cầu vồng, kéo cưa, lừa xẻ, nu na nu nống....  - Chơi theo ‎ý thích: Bóng, vòng, đồ chơi trên sân trường, khu vận động trong trường. | | - Quan sát:Cổng trường, đồ chơi trên sân trường, lớp học.  - TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh, chọn đúng đồ dùng, hãy nói nhanh, cướp cờ, nhảy dây  - Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, lá, chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, chơi với cát, nước |  |
|  | - Thứ 5 hàng tuần: Giao lưu các TCVĐ với lớp mẫu giáo bé trong khối***.***  - Thứ 6 hàng tuần: Tham gia chăm sóc vườn rau, sắp xếp lau dọn đồ chơi ở khu thể chất. | | | | | | | | | |
| **Hoạt động góc.** | **\*Góc trọng tâm**: Làm đồ chơi bằng giấy **(T1).** Bế và cho em bé ăn **(T2**). Xây dựng trường mầm non **(T3**).  - Mục đích – yêu cầu:  + Trẻ biết cách chế biến làm các món ăn trong trường mầm non  + Biết cách sưu tầm cắt dán, trang trí sách về trường lớp  + Biết cách chế biến bánh dẻo bánh nướng  - Chuẩn bị:  + Cô chuẩn nồi, chảo, dao, thực phẩm để trẻ chế biến...  + Họa báo, giấy, hồ dán, Dập ghim...  + Trứng, thịt, bột, đỗ đồ chơi để trẻ chế biến  + Trẻ chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ.  - Góc phân vai: Đóng vai ông trăng chị Hằng chú Cuội, cô giáo, học sinh, cô cấp dưỡng, bác sỹ…  - Góc học tập: Tô màu đồ dùng đồ chơi trung thu, đồ dùng đồ chơi trong trường trong lớp.  - Góc nghệ thuật: Múa hát những bài hát về trung thu, cô giáo, bạn bè, trường lớp.  - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.  - Góc bé tự phục vụ: Bé tập chải tóc và buộc tóc, chăm em bé.  - Góc sách: Cho trẻ xem sách tranh ảnh về ngày tết trung thu, trường lớp mầm non. | | | | | | | | | |  |
| **HĐ ăn, ngủ, VS** | - Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi.  - Hướng dẫn và cho trẻ luyện tập cách rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.  - Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống.  - Nói tên các món ăn trong ngày.  - Nhận biết một số thực phẩm thông thường. | | | | | | | | | | **11, 14** |
| **Hoạt động chiều.** | - Rèn nề nếp bê ghế bằng 2 tay cho trẻ.  - Cho trẻ làm một số đồ dung đồ chơi trung thu cùng với cô.  - Giới thiệu cho trẻ một số góc chơi trong lớp. | | | - **Dạy hát: Đêm trung thu.**  - Các hoạt động Trò chuyện về tết trung thu. Làm bài tập toán.  - Rèn thói quen vệ sinh : Rửa tay đúng cách. Tìm và ngồi đúng tổ của bé.  - Chơi theo ý thích.  - Cô cùng trẻ làm đồ chơi trung thu. | | | - **Truyện: Thỏ trắng đi học**.  - Các hoạt động: Trò chuyện về các góc chơi trong lớp. Làm bài tập toán.  - Rèn thói quen vệ sinh: Lau mặt đúng cách.  - Chơi theo ý thích. | | | **- VĐTTC: Bài hát: Cháu đi mẫu giáo.**  - Các hoạt động: Trò chuyện về lớp học, trường mầm non. Làm bài tập toán.  - Rèn vệ sinh: Rửa tay.  - Giới thiệu với trẻ các góc chơi trong lớp học. |
|  | - Thứ 5 hàng tuần: Sắp xếp, lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp học.  - Thứ 6 hàng tuần : Biểu diên văn nghệ nêu gương bé ngoan. | | | | | | | | | |  |