**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 NĂM HỌC 2018-2019**

**LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Tuần 1**  ( 05/11 - 10/11)  *Hoàng Thị Thúy Nhung* | | | **Tuần 2**  (12/11 - 17/11)  *Trần Thị Thúy* | | **Tuần 3**  (19/11 - 24/011)  *Hoàng Thị Thúy Nhung* | | | **Tuần 4**  (26/11 - 01/12)  *Trần Thị Thúy* | **Mục tiêu** |
| **Đón trẻ**  **- Trò chuyện** | - Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, tạo hứng thú cho trẻ thích đến lớp. Quan tâm tới sức khỏe của trẻ khi thời tiết giao mùa.  - Nhắc nhở trẻ chào hỏi ông, bà, bố, mẹ và cô giáo khi đến lớp và gặp người lớn.  - Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định  - Cho trẻ nghe các bài hát các nghề, chơi đồ chơi theo ý thích  - Cho trẻ xem băng hình, trò chuyện về công việc của bác bán hàng, bác sĩ khám bệnh, y tá, bộ đội và các nghề trẻ biết:  - Trẻ kể tên sản phẩm, dụng cụ, trang phục của các nghề, các loại rau, quả, thực phẩm, nơi bán hàng, đồ dùng, trang phục, nơi làm việc, dụng cụ của nghề bác sĩ....  - Xem tranh ảnh bố mẹ và bé cùng sưu tầm mang đến lớp về chủ để nghề nghiệp. | | | | | | | | |  |
| **Thể dục sáng** | - Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát “Con cào cào”  - Trọng động: Tập các động tác theo nhạc nước ngoài, dân vũ: Việt Nam ơi  + Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, dang ngang + Bụng: Cúi về phía trước.  + Chân: Co duỗi chân. + Bật : Bật lên trước, lùi lại, sang bên.  - Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. | | | | | | | | |  |
| **Hoạt động học** | **T2** | **Tạo hình**  - Tô màu trang phục chú bộ độ | | **Tạo hình**  - Xé,dán trang phục chú hề  **KPXH**  - Ai khám bệnh cho bé? | | **Tạo hình**  - Dán hoa tặng cô | | **Tạo hình**  -Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu rau củ quả  **KPXH**  - Bé yêu chú lái xe | |  |
| **T3** | **KPXH**  - Bác bán hàng rau - củ - quả trong siêu thị  **( MT 34)** | | **KPKH**  - Tìm hiểu ngày 20/11 | | **34** |
| **T4** | **Thể dục**  -VĐCB**:** Đi, chạy theo hiệu lệnh  - TC: Gà đuổi cóc | | **Thể dục**  - VĐCB: Bật tiến về phía trước 3 - 4 lần  - TC: Bắt bướm | | **Thể dục**  - VĐCB: Chạy đổi hướng theo hướng dích dắc  - TC: Về đúng nhà mình | | **Thể dục**  - VĐCB: Đập - bắt bóng xuống sàn bằng hai tay  - TC: Qua cầu hái nấm | |  |
| **T5** | **LQVT**  - Đếm và nhận biết trên đối tượng trong phạm vi 3  **( MT 38)** | | **LQVT**  - Dạy trẻ so sánh dài hơn – ngắn hơn bằng thị giác | | **LQVT**  - So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 3 | | **LQVT**  - Xếp tương ứng 1-1 | | **38** |
| **T6** | **Văn học**  - Thơ: Làm nghề như bố | | **Âm nhạc**  - Dạy hát: Mời bạn ăn  Nghe: Tôi là đầu bếp  TC: Sản phảm nghề nào? | | **Văn học**  - Truyện: Chim thợ may  ( Đa số trẻ chưa biết)  **( MT 61)** | | **ÂM NHẠC**  - VĐMH: Làm chú bộ đội  Nghe: Chú bộ đội đảo xa  TC: Tôi là ca sỹ | | **61** |
| **HĐNT** | **\* HĐ có chủ đích**  - Quan sát: Tranh cô  bán hàng  + TC: Ô tô và chim sẻ  + Chơi ĐCNT  - HĐNK: Trẻ chăm sóc vườn rau  - Quan sát : Rau muống  + TC: Ô tô và chim sẻ  + Chơi ĐCNT  - Quan sát : Cây xoài  + TC: Cáo và thỏ  + Chơi ĐCNT  **- HĐTT**: Lau lá cây, nhặt cỏ chăm sóc cây. | | | **\* HĐ có chủ đích**  - Quan sát: Bác bảo vệ trường bé  + TC: Đi cầu đi quán.  + Chơi tự do với bóng **( MT 47)**  - QS: Ống nghe bác sĩ.  + TC: Ô tô và chim sẻ  + Chơi với vòng.  - QS: Các đồ dùng, dụng cụ của bác sĩ.  + TC: Luồn luồn dải dế  + Chơi với lá cây  - TC: Bố mẹ bé làm nghề gì?  + TC: Tìm bạn  + Chơi tự do theo ý thích của trẻ.  **- HĐTT**: Giao lưu văn nghệ với lớp MGB C2 | | **\* HĐ có chủ đích**  - QS: Đồ dùng dạy học củ cô giáo **( MT 27)**  + TC: Chèo thuyền  + Chơi với phấn.  - HĐNK: Trẻ chăm sóc vườn rau  - HĐ ở phòng thư viện  - QS : Thời tiết mùa đông  + TC: Chuyền bao cát.  + Chơi ĐCNT  - **HĐTT**: Giao lưu thăm quan lớp MGB B3 | | **\* HĐ có chủ đích**  - QS: Bác lao công.  + TC: Chú lái tàu  + Chơi với lá cây khô, rơm, bèo....  - TC: Nghề của mẹ bé  + TC: Mèo đuổi chuột  + Chơi với phấn  - Quan sát một số ngôi nhà gần trường  + TC: Bịt mắt bắt dê.  + Chơi với cát, nước  - QS: Giàn hoa phong lan  + TC: Lộn cầu vồng  + Chơi với cát- nước- sỏi.  **- HĐTT**: Giao lưu kéo co với lớp D1 | | **27; 47** |
| Chơi theo ý thích: Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. | | | | | | | | |  |
| **Hoạt động chơi góc** | **\* Góc trọng tâm:**  - **Góc phân vai (TT):** Bán hàng: Bán các loại rau, củ, quả, quần áo, giầy dép, đồ chơi và các đồ dùng cá nhân.... ( Tuần 1)  **- Góc phân vai  (TT):** Bác sĩ khám bệnh, tiêm thuốc cho bệnh nhân..... ( Tuần 2)  **- Góc tạo hình :** Làm thiếp tặng chú bộ đội ( Tuần 3) **( MT 29)**  - **Góc Âm Nhạc (TT)**: Múa hát các bài hát về nghề nghiệp ( Tuần 4)  **\* Các góc khác:**  **-** Góc xây dựng: Xây chung cư Sài Đồng  - Góc học tập:Làm sách chủ điểm , chơi với các đồ dùng học tập, các sản phẩm của các nghề  - Góc phân vai:  + Bác sĩ: Khám bệnh, chăm sóc, kê đơn thuốc cho bệnh nhân...  **+** Góc Bán hàng: Bán các loại sản phẩm của các nghề  + Góc Gia đình: Đóng vai bố mẹ đi chợ nấu cơm, tập nhặt rau, nấu các món ăn trong gia đình. Chăm sóc em bé, gia đinh đi chơi, tham quan, biết thể hiện cảm xúc qua vai chơi **( MT 70)**  - Góc nấu ăn: Tập cầm đũa quấy đảo, nấu các món ăn, bày bàn ăn **( MT 67)**  - Góc văn học: Kể chuyện, Làm tranh truyện về nghề nghiệp….  - Góc thiên nhiên: Tập chăm sóc cây, chơi với lá cây, các loại hạt , phấn, Chơi thả thuyền vào nước, chơi với cát…. | | | | | | | | | **29; 67; 70** |
| **HĐ ăn, ngủ, VS** | - Nói tên một số món ăn hàng ngày, thực phẩm quen thuộc khi nhìn thấy vật thật, tranh ảnh: Thịt – cá, rau – quả.... **( MT 10)**  - Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: Rèn trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, súc miệng nước muối **( MT 12)**  - Hướng dẫn bê ghế đúng cách,**( MT 66)**  - Dạy trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: uống nước đun sôi **( MT 15)**  - Vận động nhẹ theo bài: Mời bạn ăn, tôi là đầu bếp, cháu yêu cô chú công nhân, chú bộ đội, Anh phi công ơi; Người thầy thuốc; tấm lòng thầy thuốc, Lớn lên cháu lái máy cày, Đu quay; Em đi chơi thuyền; Anh nông dân và cây rau….…. …**( MT 90)** | | | | | | | | | **10;12;15;66, 90** |
| **HĐ chiều** | - Nhận biết tên một số món ăn hằng ngày  - Thơ: Em làm bác sỹ  - Rèn trẻ kỹ năng : Mặc áo, cởi áo, gấp áo  - Làm bài trong vở toán  - Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan | | - Ôn một số bài hát tiếng anh  - Dạy trẻ cắt thước kẻ 5 - 6 cm  - Dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy định ( MT 77)  ***-*** Dạy hát: Em tập lái ô tô  - Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan | | - Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây  - Làm bài trong vở toán  - Thơ: Cô giáo của con  - Làm sách về quần áo và một số công việc của chú bộ đội  - Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan | | - Nghe hát và vận động theo nhạc**:** Cháu yêu cô chú công nhân  - Đồng dao : Người thợ nghề  - Trang trí ô tô **( MT 37)**  - Sinh hoạt phòng thư viện  - Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan | | | **37; 77** |
| **Chủ đề, sự kiện** | Bác bán hàng vui tính | | Nghề bác sĩ | | **Ngày Nhà giáo VN 20.11** | | Bé thích nghề gì? | | |  |
| **Đánh giá kết quả thực hiện** | *1. Mục tiêu, nội dung:*            *2. Chuẩn bị:*  -.        *3. Tổ chức các hoạt động:*          *4. Kỹ năng trẻ:*    ……………………………………………...  *5. Đánh giá trẻ:* | | | | | | | | |  |
| **Đánh giá của BGH** |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |
|  |