**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 LỨA TUỔI MGL 5-6 TUỔI**

Giáo viên: Nguyễn Thị Chuyên, Đỗ Thanh Tâm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Tuần 1**  (Từ ngày 3/10 đến ngày 8/10/2016) | | | | | **Tuần 2**  (Từ ngày 10/10 đến ngày15/10/2016) | | | | | | | | | | **Tuần 3**  (Từ ngày 17/10 đến ngày 22/10/2016) | | | **Tuần 4**  (Từ ngày 24/10 đến ngày 29/10/2016) | **Chỉ số**  **đánh giá** | |
| **Đón trẻ**  **Thể dục sáng** | \* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định. Tập cài, cởi cúc, kéo khóa, cất giày, dép.  - Thông báo với phụ huynh về chủ điểm bản than và gia đình, sưu tầm nguyên vật liệu để phục vụ cho các hoạt động của cô và của trẻ.  - Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân và gia đình.  - Trọng động: ( Tập với vòng)  +Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy.  +Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao, đưa tay ra trước gập trước ngực .  +Bụng: Đứng quay người sang hai bên,đứng cúi gập người về phía trước.  +Chân: Đưa 1 chân ra trước khuỵu gối, cây cao cỏ thấp.  +Bật: Chụm tách chân, bật tại chỗ chân trước chân sau.  -Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập, cảm nhận thời tiết buổi sáng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CS 54 | |
| **Trò chuyện** | - Cho trẻ xem và trò chuyện thông qua các bức ảnh về hoạt động của chủ điểm bản thân và gia đình:  - Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể bé, đặc điểm,tác dụng của các bộ phận đó.  - Trò chuyện với trẻ về những ngày nghỉ và những công việc bé thường làm để giúp đỡ mọi người.  - Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình trẻ: Ông ngoại là bố của ai?, Bà ngoại là mẹ của ai? Anh chị em của bố mẹ gọi là gì?  - Trò chuyện về ngày 20/10.  -Trò chuyện về một số đồ dung trong gia đình, đồ dùng trong các phòng.  - Trò chuyện về sinh hoạt hang ngày trong gi đình.  - Trao đổi về việc thực hiện các nội quy, quy định của lớp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **T2** | | **LQVH**  **Thơ:** Tay ngoan | | | **ÂM NHẠC**  **VĐTN:** Tập rửa mặt  **Nghe:** Bà thương em  **TCAN:** Tiếng hát to, tiếng hát nhỏ | | | | | | | | | | **LQVH**  **Thơ:** Cô giáo của em | | | **ÂM NHẠC**  **VĐTN*:*** Bà còng  **Nghe**: Niềm vui gia đình  **TCAN**: Tiếng hát to, tiếng hát nhỏ | CS 11, 27,29,  104, 99. | |
| **T3** | | **LQVT**  Nhận biết phân biệt khối vuông khối chữ nhật | | | **LQVT**  Đếm đến 6. Nhận biết các nhóm có 6 đối  t­ượng. Nhận biết chữ số 6. | | | | | | | | | | **LQVT**  Nhận biết mối quan hơn kém về số l­ượng trong phạm vi 6. | | | **LQVT**  Thêm bớt, chia nhóm đồ vật có 6 đối tượng thành hai phần |
| **T4** | | **KPXH**  Cơ thể bé có gì | | | **KPXH**  Tôi có thể làm nhiều việc | | | | | | | | | | **KPKH**  Tìm hiểu về ngày 20/10 | | | **KPXH**  Bé biết gì về người thân và gia đình |
| **T5** | | **LQCC**  Làm quen các nét cơ bản( Nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc 2 đầu) | | | **THỂ DỤC**  Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x0,25 x0,35m)  **TCVĐ:** Ai biết bảo vệ cơ thể | | | | | | | | | | **LQCC**  Tô nét xổ thẳng, nét ngang, nét xiên phải, nét xiên trái. | | | **THỂ DỤC**  Đi nối bàn chân tiến lùi  **TCVĐ**: Gia đình nào khéo nhất |
| **T6** | | **TẠO HÌNH**  Trang trí khuôn mặt bạn trai, bạn gái từ Đĩa VCD hỏng hoặc đĩa nhựa dùng một lần.. | | | **TẠO HÌNH**  Vẽ ngôi nhà của bé. | | | | | | | | | | **TẠO HÌNH**  Làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ | | | **TẠO HÌNH**  Vẽ ngư­­ời thân trong gia đình |
| **Hoạt động ngoài trời** | **T2** | | | Hướng dẫn trẻ tự bảo vệ cơ thể  TC: Tôi vui tôi buồn | | QS và hướng dẫn trẻ quét nhà  TC:Tìm bạn  Chơi tự chọn | | | | | | | | | | Làm hoa dây trang trí lớp chào mừng ngày 20/10 | | | QS: Băng hình các phòng nhà bé  Tc: Mèo đuổi chuột  Chơi tự chọn | CS 1, 96 | |
| **T3** | | | QS: Tóc của các bạn trong lớp  Tc:Thi xem ai nhanh nhất  Chơi tự chọn | | QS: Đồ dùng làm bằng sứ  Tc: Bóng bay  Chơi tự chọn | | | | | | | | | | Xem băng hình về ngày 20/10  TC: sóng đánh  Chơi tự chọn | | | QS: Đồ dùng làm bằng thủy tinh  Tc: mèo đuổi chuột  Chơi tự chọn |
| **T4** | | | Chơi tự chọn  Bật xa 40-50 cm.  TC: Gia đình nào khéo hơn | | QS và hướng dẫn trẻ đi giày, buộc dây giày  TC: Lộn cầu vồng  Chơi tự chọn | | | | | | | | | | QS: Clips về cách tặng quà và nói lời chúc | | | Xem tranh ảnh về một số đồ dùng gia đình |
| **T5** | | | QS: Ảnh của bản thân  TC: Trồng nụ trồng hoa  Chơi tự chọn | | QS và hướng dẫn trẻ tự mặc và cởi áo  Tc: Tung bóng  Chơi tự chọn | | | | | | | | | | HĐT: giao lưu văn nghệ với lớp A1 | | | Giải câu đố về đồ dùng gia đình  Tc: Gia đình gấu  Chơi tự chọn |
| **T6** | | | Sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp | | Hoạt động lao động:  Sắp xếp và vệ sinh đồ dùng trong lớp, loại bỏ những đồ chơi gãy, nhọn | | | | | | | | | | Ném xa bằng 1 tay  TCVĐ: Hoa tìm lá, lá tìm hoa | | | Vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp, các giá góc chơi. |
| **Hoạt động chơi góc** | **\* Góc trọng tâm**:Gia đình bé đi chơi siêu thị(T1); Xây ngôi nhà của bé(T2); Làm đồ dung, đồ chơi, bưu thiếp tặng bà tặng mẹ nhân ngày 20/10(T3); Làm sách về gia đình bé(T4) .  - Góc phân vai:  + Gia đình: đi phòng khám bệnh, cửa hàng/ siêu thị,nấu ăn, chăm sóc em bé, chơi công viên,…  + Bác sĩ: bé đi khám tai- mũi- họng, sâu răng, khám sức khỏe định kì,…  + Nội trợ: nấu các món ăn tốt cho cơ thể bé, làm các món ăn sinh nhật cho bé,…  + Bán hàng: bán bưu thiếp, tranh ảnh lưu niệm, quà về ngày 20/10; các đồ dùng, đồ chơi cá nhân,…  - Góc học tập: +Chơi “Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 6  +đố chữ, tập viết lại các nét, chữ theo mẫu, biết cách giở sách, “Đọc” sách, tập viết các chữ số từ 1- 6,….  + Văn học: \* Xem tranh ảnh kể chuyện về gia đình: chuyện ba cô gái, hai anh em, ai ngoan hơn,...  \*Làm sách tranh về gia đình bé, đoán người theo tranh vẽ,..  - Góc nghệ thuật: + Nặn, cắt dán, vẽ, nặn đồ dùng gia đình, Làm album ảnh  Làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ trong ngày 20/10  + Hát và vận động các bài hát về gia đình, và bản thân.  - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá trong sân trường.  - Góc xây dựng: xây dựng khu nhà của bé,lắp ghép các kiểu nhà, công viên, trường học của bé,…  - Góc vận động: nhảy liên tiếp qua 5 ô, đi qua chướng ngại vật, chơi với bong,phấn,…. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CS 55, 80, 81 | |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | - Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định.  - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong khi ăn uống.  - Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  - Nghe kể chuyện: Bạn mới, Ngày đầu tiên đến lớp.  - Nghe hát: Đi học, Vui đến trường. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CS 19, 16 | |
| **Hoạt động chiều** | T2 | | | | **Rèn kỹ năng tự phục vụ:** Đi vệ sinh đúng nơi quy định và sử dụng đồ dùng về sinh đúng cách | **LQ các nét cơ bản:**  ( Nét cong hở phải, nét cong hở trái, nét khuyết trên, nét khuyết d­ưới, nét cong tròn khép kín  Hướng dẫn trẻ cách pha màu | | | | | | | | | | Xem tranh, ảnh kể chuyện về bản than và gia đình bé | | | Hát các bài hát có các từ: Ba, mẹ con, ông, bà |  | |
| T3 | | | | **Hát:** Khuôn mặt cười  **Nghe**: Thật đáng chê | Dạy trẻ ca dao, đồng dao về gia đình | | | | | | | | | | **Rèn kỹ năng tự phục vụ:** Che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi | | | Rèn trẻ cách gấp chiếu, xếp gối ngăn nắp |
| T4 | | | | Cô và trẻ cùng chuẩn bị đồ dung các góc | **LQ các nét cơ bản:**  ( Nét cong hở phải, nét cong hở trái, nét khuyết trên, nét khuyết d­ưới, nét cong tròn khép kín | | | | | | | | | | Làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ ngày 20/10 | | | **Làm quen chữ:** a ă â |
| T5 | | | | Soi gương bắt chước tạo dáng người thân | Làm bài tập toán trong vở trò chơi học tập. | | | | | | | | | | Biểu diễn văn nghệ về ngày 20/10 | | | **Thơ:** quạt cho bà ngủ |  | |
|  | T6 | | | | BiÓu diÔn v¨n nghÖ  Nªu g­­¬ng bÐ ngoan. | **Truyện:** Ai đáng khen nhiều hơn | | | | | | | | | | **Hát:** Bàn tay mẹ  **Nghe :** Lòng mẹ  **TCAN:** Tai ai tinh | | | Gia đình tôi |
| **Chủ đề sự kiện** | **Cơ thể của bé** | | | | | **Tôi có thể làm nhiều việc** | | | | | | | | | | **Ngày của mẹ và cô 20/10** | | | **Nªu g­­¬ng bÐ ngoan.**  **Biểu diễn văn nghệ** |  | |
| **Đánh giá kết quả thựchiện** | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **LQCV**  Lµm quen c¸c nÐt c¬ b¶n  ( NÐt mãc xu«i, nÐt mãc ng­îc, nÐt mãc hai ®Çu ) | | **1. KiÕn thøc:**  -TrÎ nhËn biÕt ®Æc ®iÓm c¸c nÐt c¬ b¶n  -TrÎ biÕt c¸c nÐt c¬ b¶n.  **2. Kü n¨ng:**  - TrÎ ph¸t ©m ®óng ©m c¸c nÐt c¬ b¶n  - NhËn ra ©m vµ c¸c nÐt c¬ b¶n trong mét sè ch÷ c¸i.  **3. Th¸i ®é:**  -Gi¸o dôc trÎ ph¸t ©m chÝnh x¸c vµ høng thó tham gia trß ch¬i | | | | | **\* C«:**  - gi¸o ¸n ®iÖn tö  - c¸c nÐt c¬ b¶n.  - các hình ảnh về trường mầm non.  **\* TrÎ :**  - Trang phục gọc gang. | | | | **1**.**Ổn ®Þnh tæ chøc**  - Cô và trẻ hát bài “ Vui đến trường” và đàm thoại về nội dung bài hát.  **2. Phương pháp, hình thức tổ chức**  **a.** Lµm quen víi c¸c nÐt c¬ b¶n;  - C« ®­a h×nh ¶nh c¸c nÐt c¬ b¶n hái trÎ cã biÕt h×nh g× kh«ng? C« giíi thiÖu tõng nÐt.  - C« ph¸t ©m nÐt mäc xu«i, nÐt mãc ng­îc, nÐt mãc hai ®Çu .  - C« ph¸t ©m mÉu cho c¶ líp ph¸t ©m,  - cho trÎ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña c¸c nÐt  - C« cho c¶ líp ph¸t ©m l¹i tõng nÐt .  - Tè ph¸t ©m 2-3 lÇn. Nhãm b¹n trai, b¹n g¸i ph¸t ©m  - C¸ nh©n trÎ ph¸t ©m 2-3 lÇn  **b.**LuyÖn tËp cñng cè:  Cho trÎ t×m xung quanh líp cã nÐt g× ?  - Trß ch¬i 1: Nhìn h×nh ®o¸n nÐt  - Trß ch¬i 2 : Thi xem ai nhanh  - C¸ch ch¬i : trÎ chia thµnh hai ®éi ch¬i. mçi ®éi sÏ lÇn l­ît lªn lÊy h×nh ¶nh vÒ tr­êng mÇm non cã chøa c¸c nÐt c¬ b¶n g¾n lªn b¶ng. ®éi nµo t×m ®­îc nhiÒu h×nh ¶nh ®óng , ®éi ®ã giµnh chiÕn th¾ng  - C« cho trÎ ch¬i 2- 3 lÇn  - NhËn xÐt kÕt qu¶ ch¬i  **3. KÕt thóc:**  C« nhËn xÐt giê häc | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm………… | | ..................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | | | | **Chuẩn bị** | | | | | | | **Cách tiến hành** | | | |
| **KPKH**  C¬ thÓ bÐ có gì? | | **1.** **Kiến thức :**  - TrÎ nhËn biÕt ,gäi tªn ®óng c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ cña m×nh: M¾t, tai, mòi, l­ìi, da  - TrÎ biÕt ®Æc ®iÓm vµ lîi Ých cña c¸c gi¸c quan, c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ  - TrÎ biÕt trÎ ph¶i ¨n ®ñ c¸c chÊt dinh d­ìng trong 4 nhãm thùc phÈm : ChÊt bét ®­êng,chÊt bÐo.chÊt ®¹m vµ vi ta min A vµ muèi kho¸ng.  - TrÎ cÇn kh«ng khÝ trong lµnh .  - TrÎ ¨n ®ñ dinh d­ìng vµ s¹ch .  **2**.**Kỹ năng :**  -TrÎ ph©n biÖt ®­îc c¸c gi¸c quan, c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ cña m×nh.  - TrÎ tr¶ lêi ®ñ c©u,to, râ rµng ,rµnh m¹ch.  **3**.**Th¸i độ :**  -Gi¸o dôc trÎ lu«n gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¸c gi¸c quan, c¸c bé phËn ®ã | | | | | | | | **\* C«:**  - Gi¸o ¸n ®iÖn tö  - VÏ 5 gi¸c quan: M¾t, mòi, tai, da, l­ìi, c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ nh­ ch©n tay ....  - Tranh cho trẻ tô màu.  **\* TrÎ :**  - Trẻ biết chơi trò chơi: Mắt- mồm- tai | | | | | | | **1. Ổn ®Þnh tæ chøc**  C« vµ trÎ cïng chơi: “ Mắt- mồm- tai”.  - C« vµ trÎ cïng ®µm tho¹i vÒ néi dung cña bµi h¸t.  **2. Phương pháp, hình thức tổ chức**  - C« cïng trÎ trß chuyÖn vÒ c¸c gi¸c quan trªn c¬ thÓ cña trÎ.  - C« cho trÎ lµm c¸c ®éng t¸c trªn c¬ thÓ ®Ó trÎ tù t×m hiÓu vµ nãi lªn c¸c gi¸c quan.  + Cho trÎ gäi tªn c¸c gi¸c quan  +C¸c gi¸c quan ®ã cã t¸c dông g× trªn c¬ thÓ cña c¸c con?  + NÕu kh«ng cã m¾t c¸c con cã nh×n thÊy g× kh«ng? V× sao? VËy c¸c con ph¶i b¶o vÒ m¾t nh­ thÕ nµo?( Kh«ng ®­îc chäc tay vµo m¾t , kh«ng ®­îc ch¬i c¸c trß ch¬i nguy hiÓm nh­ que , c¸c vËy s¾c nhän...)+ Mắt cã Ých nh­ thÕ nµo?( §Ó nh×n mäi thÕ giíi xung quanh...) . T­¬ng tù víi c¸c gi¸c quan kh¸c.  - §Ó b¶o vÖ, ch¨m sãc cho søc kháe cña m×nh th× c¸c con ph¶i lµm g×? CÇn ph¶i ¨n nh÷ng chÊt dinh d­ìng nµo tèt cho c¬ thÓ?  -C« kh¸i qu¸t : C¸c con ph¶i gi÷ g×n vµ b¶o vÖ s¹ch sÏ c¸c gi¸c quan, ¨n nh÷ng thøc ¨n ®Çy ®ñ chÊt dinh d­ìng cho c¬ thÓ.  - Trß ch¬i: Khi c« nãi tªn c¸c gi¸c quan nµo th× c¸c con h·y nãi Ých lîi cña c¸c gi¸c quan ®ã.  + Cho trÎ ch¬i theo hiÖu lÖnh cña c«.  3. Kết thúc:  - Cô nhận xét, chuyển hoạt động. | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ..................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | | | | **Chuẩn bị** | | | | | | | | **Cách tiến hành** | | |
| **LQVT**  Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật | | 1.**Kiến thức:**  - Trẻ nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật.  - Giúp trẻ phân biệt được đặc điểm giống và khác nhau của khối vuông và khối chữ nhật.  2. **Kỹ năng.**  - Rèn luyện các giác quan và phát triển ngôn ngữ.  - Trẻ có kỹ năng so sánh phân biệt .  - Trẻ có kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ đích.  3.**Thái độ.**  - Trẻ hứng thú tập trung học. | | | | | | | | \***Đồ dùng của cô:**  - Mô hình các ngôi  nhà , các khối vuông, khối chữ nhật  - Máy tính.  **\*Đồ dùng của trẻ.**  - Mỗi trẻ một rổ đồ  chơi trong đó có các khối vuông, khối chữ nhật.  - Các khối để trẻ xếp mô hình các ngôi nhà | | | | | | | | **1. Ổn định tổ chức**:Cô và trẻ hát bài “ Đố bạn”. Chúng mình cùng đi đến thăm chung cư của bạn thỏ nhé!-Các ngôi nhà đó được xây bằng những khối gì?(Khối vuông)  **2. Phương pháp hình thức tổ chức:** Khối vuông:Tìm cho cô trong rổ khối vuông.Ai có nhận xét gì về khối vuông? Các con sờ mặt bao của khối vuông và xem mặt bao của khối vuông ntn? (Tất cả mặt bao khối vuông đều phẳng). Khối vuông có bao nhiêu mặt?( 6 mặt). Các mặt của khối vuông là hình gì?Cô kết luận:Khối vuông là khối có tất cả mặt bao đều phẳng, có 6 mặt đều là hình vuông.Tương tự với khối chữ nhật.  \*So sánh:  Vậy khối chữ nhật và khối vuông có đặc điểm gì giống và khác nhau?-Giống nhau: Tất cả các mặt bao 2 khối đều phẳng, cả 2 khối đều có 6 mặt và không lăn được. Khác nhau: khối vuông có 6 mặt đều là hình vuông.  Trò chơi: Mang tên chung sức.Cách chơi:Một bạn trong đội đứng ở đầu cầu bên kia làm nhiệm vụ xếp các ngôi nhà. Các bạn còn lại vận chuyển các khối cho các bạn đó xếp thành các ngôi nhà.Luật chơi: Trong một bản nhạc đội nào xếp được nhiều ngôi nhà nhất đội đó giành chiến thắng.  **3. Kết thúc:** Cô nhận xét. | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ..................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | |
| **T¹o h×nh**  Trang trÝ khu«n mÆt b¹n trai, b¹n g¸i tõ ®Üa VCD háng hoÆc ®Üa nhùa dïng 1 lÇn  (§Ò tµi) | | **1. KiÕn thøc:**  -TrÎ cã sù hiÓu biÕt vÒ giíi tÝnh : B¹n trai, b¹n g¸i  -TrÎ biÕt trang trÝ tõ c¸c nguyÖn vËt liÖu ®¬n gi¶n ®Ó t¹o thµnh khu«n mÆt b¹n trai, b¹n g¸i .  **2. Kü n¨ng:**  -TrÎ sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh, xÐ d¸n ®· häc ®Ó t¹o ra khu«n mÆt b¹n trai, b¹n g¸i.  -TrÎ biÕt trang trÝ khu«n mÆt hµi hoµ hîp lý.  **3. Th¸i ®é:**  -TrÎ biÕt gi÷ gÝn ®ß dïng häc tËp. | | | | | **\* C«:**  - Mét sè khu«n mÆt b¹n trai b¹n g¸i ®­îc lµm tõ ®Üa VCD háng vµ ®Üa nhùa dïng 1 lÇn tõ c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau  - §Üa VCD háng, ®Üa nhùa dïng 1 lÇn cho trẻ, giÊy thñ c«ng c¸c mµu, hå d¸n, kh¨n lau tay...  **\* Trẻ:**  **-** Trang phục gọn gàng | | | | | | | **1.Ổn ®Þnh tæ chức**  **-** C« ®äc c©u ®è cho trÎ ®o¸n vÒ 1 sè bé phËn trªn c¬ thÓ.  -C« cho trÎ kÓ tªn 1 sè bé phËn trªn khu«n mÆt  **2.Phương pháp, hình thức tổ chức**  Cho trÎ quan s¸t khu«n mÆt c« ®· chuÈn bÞ.  -C« cïng trÎ ®µm tho¹i:  + Con cã nhËn xÐt g× vÒ 2 khu«n mÆt co lµm?  + Chóng ®­îc lµm tõ nh÷ng nguyªn vËt liÖu nµo?  -C« cïng trÎ th¶o luËn vÒ c¸c bé phËn trªn khu«n mÆt mµ trÎ biÕt  - Khu«n mÆt b¹n trai cã ®Æc ®iÓm g×?  - Khu«n mÆt b¹n g¸i cã g× næi bËt  -C« cho trÎ nªu ý ®Þnh.  +C¸c con ®Þnh trang trÝ khu«n mÆt nµo? Trang trÝ nh­ thÕ nµo?  -TrÎ thùc hiÖn c« bao qu¸t vµ gîi ý thªm cho trÎ ®Ó trÎ hoµn thµnh s¶n phÈm cña m×nh.  **\*** Cho trÎ mang s¶n phÈm lªn tr­ng bµy.  -TrÎ quan s¸t nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ s¶n phÈm cña m×nh cña b¹n.  -C« nhËn xÐt s¶n phÈm cña trÎ vµ nhËn xÐt giê häc  -Cho trÎ vËn ®éng: Khu«n mÆt c­êi.  **3. KÕt thóc :**  C« nhËn xÐt giê häc chuyển hoạt động. | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ...................................................................................................................................................................................  …………………………………………………………………………………………………………………….... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **LQVH**  Th¬: Tay ngoan. | | **1. KiÕn thøc**:  -TrÎ nhí tªn bµi th¬, t¸c gi¶, hiÓu néi dung bµi th¬.  -TrÎ thuéc bµi th¬.  **2. Kü n¨ng:**  -TrÎ ®äc diÔn c¶m bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu vui hãm hØnh cña bµi th¬.  -TrÎ thÓ hiÖn c¶m xóc khi nghe ®äc th¬ vµ ®äc th¬.  **3. Th¸i ®é:**  -TrÎ biÕt gi÷ g×n b¶o bÖ cho ®«i bµn tay ngoan .  - Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng | | | | | **\* C« :**  - Gi¸o ¸n ®iÖn tö  - C« däc diÔn c¶m bµi th¬, tranh ¶nh thÓ hiÖn néi dung bµi th¬..  **\* TrÎ :**  TrÎ thuộc bài hát Năm ngón tay ngoan. | | | | **1.Ổn ®Þnh tæ chøc**  **-** C¶ líp h¸t vµ vËn ®éng bµi: N¨m ngãn tay ngoan  -C« cïng trß chuyÖn vÒ néi dung bµi h¸t.  **2.Phương pháp, hình thức tổ chức**  **\***C« giíi thiÖu bµi th¬: Tay ngoan- Vâ ThÞ Nh­ Ch¬n.  - C« ®äc bµi th¬ lÇn 1 .  -Hái trÎ c« võa ®äc bµi th¬ g× ? Cña ai?  -C« ®äc lÇn 2 (KÌm tranh minh ho¹).  -C« ®äc diÔn gi¶i vµ trÝch dÉn.  + Bµn tay cã ®Æc ®iÓm g× ?  + Buæi s¸ng bµn tay th­êng lµm g× ?  +Bµn tay ngoan th­êng lµm nh÷ng c«ng viÖc g×?  + §Ó cã bµn tay ngoan c¸c b¹n ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ?  -Gi¸o dôc trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ cho ®«i bµn tay cña m×nh lu«n s¹ch sÏ ®Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc cã Ých trë thµnh ®«i bµn tay ngoan  \*TrÎ ®äc th¬:  -C« cho trÎ ®äc th¬ 2-3 lÇn.(C« söa cho trÎ nh÷ng c©u ch­a chÝnh x¸c vµ c¸ch ®äc truyÒn c¶m).Cho trÎ ®äc nèi tiÕp , ®äc to nhá.Tæ b¹n nam thi ®ua víi tæ b¹n n÷.C« cho nhãm lªn ®äc, c¸ nh©n trÎ ®äc.  -TrÎ thi gi÷a 2 ®éi: §äc th¬ theo h×nh vÏ.  **3.KÕt thóc**  - C« nhËn xÐt giê häc | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **ThÓ dôc**  Đi thăng bằng trªn ghÕ thÓ dôc  **TCVĐ:** Ai biết bảo vệ cơ thể | | **1. KiÕn thøc**:  -TrÎ biÕt gi÷ th¨ng b»ng khi ®i trªn ghÕ thÎ dôc  **2. Kü n¨ng:**  - TrÎ biÕt phèi hîp tay ch©n nhÞp nhµng, chó ý quan s¸t, tËp trung chó ý ®Ó ®i trªn ghÕ thÓ dôc  - TrÎ khÐo lÐo nhanh nhÑn  **3. Th¸i ®é:**  - TrÎ nhanh nhÑn, Kháe m¹nh  TrÎ høng thó, tÝch cùc vËn ®éng trong khi tËp luyÖn. | | | | | **C«**:  - S©n tËp s¹ch sÏ  - C« tËp chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c  **-** Nhạc bài hát “Thể dục sáng”  **TrÎ** :  - Trang phôc, ®Çu tãc gän gµng.  -Trẻ thuộc bài hát “ Thể dục sáng” | | | | **1. Ổn ®Þnh tæ choc**:TrÎ h¸t bµi: “ Thế dục sáng”  **2.Phương pháp, hình thức tổ chức**  **\*Khởi động**: trÎ ®i vßng trßn c¸c kiÓu ch©n nhanh,chËm vÒ hµng.  **\*Träng ®éng:**  a.Bµi tËp ph¸t triÓn chung:  -Tay :Hai tay ®­a lªn ra tr­íc  - Ch©n: B­íc ch©n ra tr­íc khuþu gèi  - Bông : cói ng­êi vÒ phÝa tr­íc  - BËt : chôm t¸ch ch©n  b.VËn ®éng c¬ b¶n: §i trªn ghÕ thÓ dôc  -C« lµm mÉu lÇn 1,TrÎ quan s¸t ®éng t¸c.  -C« lµm mÉu lÇn 2 : Võa lµm võa ph©n tÝch  ChuÈn bÞ : c§øng ë mét ®Çu ghÕ, m¾t nhÝn th¼ng vÒ ®Çu ghÕ kia, tay chèng h«ng, mét ch©n b­íc lªn ghÕ, thu ch©n kia ®Æt s¸t c¹nh ch©n tr­íc, råi tiÕp tôc b­íc ®i hÕt ®Çu ghÕ dõng 1-2 gi©y b­íc xuèng ®Êt. ®i tiÕp ®Õn ®Ých rèi ®i vÒ cuèi hµng  -C« mêi 2 trÎ lªn tËp - c¶ líp quan s¸t.  -C« cho trÎ tËp d­íi h×nh thøc thi ®ua gi÷a c¸c tæ.  - C« söa ®éng t¸c cho trÎ, ®éng viªn trÎ kÐm ®Ó trÎ tËp.  c. Trß ch¬i: nh¶y tiÕp søc  - C¸ch ch¬i : C« cho trÎ ch¬i theo nhãm ( 6 b¹n mét nhãm) , trÎ nh¶y lß cß lÇn l­ît ph¸t vµo tay b¹n tiÕp theo cø thÕ cho ®Õn b¹n cuèi cïng, ®éi nµo vÒ ®Ých tr­íc sÏ lµ ®äi chiÕn th¾ng.  **3. KÕt thóc :** C« nhËn xÐt giê häc, chuyển hoạt động. | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  …………………………………………………………………………………………………………………….... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **KPKH**  T«i cã thÓ lµm ®­îc nhiÒu viÖc. | | **1. KiÕn thøc:**  -TrÎ biÕt lµm 1 sè viÖc gióp ®ì bè mÑ: lau bµn ghÕ, quÐt nhµ  -TrÎ biÕt quan t©m ch¨m sãc, gióp ®ì nh÷ng ng­êi th©n .  **2. Kü n¨ng:**  -Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t ë trÎ.  - TrÎ trÎ lêi ®ñ c©u, m¹ch l¹c, râ ý.  **3. Th¸i ®é:**  -TrÎ høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. | | | | | **\*C«:** b¨ng h×nh, tranh ¶nh vÒ mét sè ho¹t ®éng cña bÐ á nhµ.  \* Trẻ:  -Trang phục gọn gàng. | | | | **1. Ổn ®Þnh tæ chøc**  - C« cïng trÎ §äc bµi th¬: Tay ngoan.  - Trß chuyÖn vÒ néi dung bµi th¬.  **2. Phương pháp, hình thức tổ chức**  \* Khám phá những việc bé có thể làm việc gì?  - C« cho trÎ xem tranh ¶nh, b¨ng h×nh vÒ mét sè c«ng viÖc á nhµ: quÐt nhµ, lau bµn, s¾p xÕp ®å dïng  - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c«ng viÖc hµng ngµy bÐ lµm gióp bè mÑ.  +Hµng ngµy con lµm g× gióp ®ì bè (mÑ)?  (quÐt nhµ, lau ®å dïng, s¾p xÕp ®å ch¬i)  Ngoµi c«ng viÖc nhµ ra con cßn lµm nh÷ng c«ng viÖc g× kh¸c?  (tù röa tay, röa mÆt, ®¸nh r¨ng, gÊp quÇn ¸o, ch¶i ®Çu, tù mÆc quÇn ¸o).  -Gi¸o dôc trÎ ph¶i biÕt quan t©m, gióp ®ì ng­êi th©n trong gia ®×nh.  \* Trß ch¬i1: Thi xem ai nhanh.  + cho trÎ thi gi÷a 2 ®éi chän nh÷ng h×nh ¶nh nµo mµ ®óng víi c«ng viÖc mµ bÐ gióp bè mÑ g¾n lªn b¶ng. ®éi nµo t×m nhanh vµ ®óng giµnh chiÕn th¾ng.  -Trò chơi 2: TrÎ tËp gÊp quÇn ¸o.  **3. KÕt thóc**  **-** C« nhËn xÐt giê häc | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **LQVT**  §Õm ®Õn 6,nhận biết các nhóm có 6 đối t­ượng, nhËn biÕt ch÷ sè 6 | | **1. KiÕn thøc**  - TrÎ cã sù hiÓu biÕt vÒ ®å dïng trong gia ®×nh  -TrÎ nhËn biÕt nhãm c¸c ®å dïng cã sè l­îng 6  - NhËn biÕt sè 6  **2.Kü n¨ng**  - TrÎ cã kü n¨ng xÕp thø tù 1-1 vµ so s¸nh vÒ sè l­îng gi÷a 2 nhãm.  - TrÎ sö dông ®óng, chÝnh x¸c nhiÒu h¬n, nhiÒu h¬n lµ mÊy, Ýt h¬n lµ mÊy  - TrÎ t¹o sù b»ng nhau gi÷a hai nhãm,  - TrÎ cã kü n¨ng ®Õm  **3. Th¸i ®é**  - TrÎ tÝch cùc ho¹t ®éng,BiÕt g÷i g×n ®å dïng, ®å ch¬i | | | | | **\*C«:**  - §å dïng cña c« gièng cña trÎ, kÝch th­íc lín h¬n  **\* TrÎ:**  - Mçi trÎ 6 c¸i chÐn, 6 c¸i ®Üa.  - C¸c thÎ sè tõ 1-6  - C¸c nhãm ®å vËt cã sè l­îng lµ 6 ®Ó xung quanh líp | | | | **1.Ổn ®Þnh tæ chức**  - Cô và trả hát bài: Lớp chúng mình rất vui.  **2. Phương pháp hình thức tổ chức:**  **\*** LuyÖn tËp nhËn biÕt nhãm ®å vËt cã sè l­îng lµ 5.  \*T¹o nhãm cã 6 ®å vËt, ®Õm ®Õn 6, NhËn biÕt sè 6.  - trÎ so s¸nh 6 c¸i chÐn víi 5 c¸i ®Üa , sè nµo nhiÒu h¬n? nhiÒu h¬n lµ mÊy, cã sè nµo Ýt h¬n, Ýt h¬n lµ mÊy?  - Cã 6 c¸i chÐn, muèn cã 5 c¸i chÐn th× ph¶i lµm nh­ nµo?  - Cã 5 c¸i ®Üa muèn cã 6 c¸i ®Üa ph¶i lµm nh­ nµo?  - C« kh¸i qu¸t : muèn sè chÐn vµ ®Üa b¨ng nhau th× 6 c¸i chÐn bít 1 c¸i chÐn cßn 5 c¸i chÐn , cßn 5 c¸i ®Üa thªm 1 c¸i ®Üa lµ 6 c¸i ®Üa  - chän c¸ch thªm 1 c¸i ®Üa, 5 c¸i ®Üa thªm 1 c¸i ®Üa lµ mÊy c¸i ®Üa? VËy 5 thªm 1 lµ mÊy. §Õm chÐn ®Üa vµ lÊy ch÷ sè t­ng øng  Cho trÎ chän thÎ sè 6 ®Æt vµo c¸c nhãm  - T×m xung quanh líp nhãm ®å dïng gia ®×nh nµo cã sè l­îng 6.  - NhËn biÕt sè l­îng 6 vµ sè 6  \*Trß ch¬i 1: Gâ 6 tiÕng tõ 1sè ®å dïng trong gia ®×nh ph¸t gia tiÕng kªu.  BÊm ch©n, vç tay, gËt ®Çu cã sè l­îng 6 lÇn.  \*Trß ch¬i 2:Thi xem ®éi nµo nhanh  - TrÎ ch¬i theo luËt tiÕp søc, ch¹y lªn b¶ng ®Õm ®å dïng trong gia ®×nh vµ viÕt ch÷ sè t­ng øng.  **3. KÕt thóc** :  - Cô nhận xét, chuyển hoạt động. | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **Tạo hình**  VÏ ng«i nhµ cña bÐ  (TiÕt ®Ò tµi) | | **1. KiÕn thøc**  - TrÎ biÕt vÏ ng«i nhµ cao, nhµ thÊp b»ng c¸c nÐt c¬ b¶n ®¬n gi¶n.  - BiÕt t« mµu c¸c nÐt  -TrÎ biÕt gäi tªn ng«i nhµ  - BiÕt nhµ cao tÇng , nhµ cÊp bèn  **2. Kü n¨ng**  - TrÎ biÕt vÏ vµ t« mµu, biÕt c¸ch phèi hîp mµu ®Ó t¹o ra bøc tranh  **3. Th¸i ®é**  - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quÝ vµ gi÷ g×n ng«i nhµ cña m×nh | | | | | **\*C«:**  - Tranh ¶nh vÒ mét sè ng«i nhµ  - Nh¹c bµi: “ Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”.  \***TrÎ** :  - Vë tËp vÏ cho trÎ  - S¸p mµu | | | | **1. Ổn ®Þnh tæ chøc**  - C« vµ trÎ cïng vậm động bài hát: “ Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”.  - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung bµi h¸t  **2. Phương pháp, hình thức tổ chức**  \*D¹y vÏ : vÏ ng«i nhµ cña bÐ  - Cho trÎ quan s¸t tranh mÉu.  - C« cïng trÎ ®µm tho¹i vÒ néi dung bøc tranh  - C« cho trÎ kÓ vÒ ng«i nhµ cña m×nh  - C« cho trÎ nªu ý t­­­ëng  - Con sÏ vÏ ng«i nhµ cã mÊy tõng?  - Con vÏ nh­­ thÕ nµo?  - C« cho trÎ nªu bè côc tranh vµ t« mµu  - C« cã thÓ vÏ mÉu cho trÎ nhËn xÐt  - Cô hỏi ý tưởng của trẻ.  \*TrÎ thùc hiÖn vÏ:  - C« gîi ý ®Ó trÎ vÏ vµ t« mµu  - C« ®i bao qu¸t trÎ , ®éng viªn trÎ yÕu ®Ó trÎ vÏ vµ t« mµu  - TrÎ kh¸ khuyÕn khÝch trÎ t« vÏ s¸ng t¹o cho bøc tranh ®Ñp vµ s¸ng t¹o.  **-** Tr­­­ng bµy s¶n phÈm , nhËn xÐt  - C« cho c¶ líp treo tranh  - NhËn xÐt bµi cña b¹n , giíi thiÖu bµi cña m×nh  **3. KÕt thóc**  : Cô nhận xét giờ học. | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **¢m nh¹c**  V§TN:  TËp röa mÆt  Nghe h¸t: Bµ th­¬ng em  TC: TiÕng h¸t to tiÕng h¸t nhá | | **1.KiÕn thøc**  - Nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.  -TrÎ thuéc lêi bµi h¸t vµ h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t  **2.Kü n¨ng**  -TrÎ h¸t vµ vËn ®éng ®óng nh¹c ®óng giai ®iÖu bµi h¸t, thÓ hiÖn niÒm vui khi h¸t  -Ch¬i thµnh th¹o trß ch¬i.  **3.Th¸i ®é**  - TrÎ høng thó tÝch cùc ho¹t ®éng  - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t | | | | | **\* C«:**  §µn nh¹c, b¨ng nh¹c, ®Üa bµi : TËp röa mÆt, Bµ th­¬ng em  **\* TrÎ:**  §­îc lµm quen d­íi mäi h×nh thøc mäi lóc mäi n¬i | | | | **1**. **Ổn ®Þnh tæ chøc**  - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ gia ®×nh bé.  **2.Phương pháp, hình thức tổ chức**  **\*V§TN**: **TËp röa mÆt**  -C« cho trÎ nghe 1 ®o¹n nh¹c trong bµi h¸t  - Hái trÎ ®ã lµ giai ®iÖu cña bµi h¸t nµo ?  - C« nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶  - C« cho trÎ h¸t vang bµi h¸t.  - C« gợi ý trÎ vËn ®éng móa minh häa cïng c«.C« lµm mẫu cho trÎ móa minh häa.C« cho trÎ vËn ®éng 2-3 lÇn , c« söa sai cho trÎ .  - Tæ nam thi ®ua víi tæ n÷.Nhãm, c¸ nh©n vËn ®éng.  **\* Nghe h¸t: Bµ th­¬ng em.**  - C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 1- kh«ng nh¹c. Hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶?  C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 2 - cã nh¹c  -Gi¶ng néi dung bµi h¸t:Bµi h¸t vÒ c¸i Êm trµ, vÒ hoa v¨n vµ c«ng dông cña c¸i Êm trµ. C« vµ trÎ cïng h¸t theo nh¹c  \***Trß ch¬i**: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt  - C¸ch ch¬i: c« cho mét b¹n ®øng ë gi÷a líp bÞp m¾t, c« dÊu ®å vËt sau c¸c b¹n, sau ®ã cöa bÞp m¾t vµ cho c¶ líp h¸t mét bµi h¸t trÎ ®øng ë gi÷a sÏ ®i t×m ®å vËt, khi b¹n t×m ®Õ gÇn ®å vËt c¶ líp h¸t to cßn khi b¹n ë xa ®å vËt c¶ líp h¸t nhá.  **3. Kết thúc:**  -Cô nhận xét. Chuyển hoạt động. | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **LQCC**  Tô nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên phải, nét xiên trái. | | **1. KiÕn thøc:**  -TrÎ nhËn biÕt ®Æc ®iÓm c¸c nÐt c¬ b¶n  -TrÎ biÕt c¸c nÐt c¬ b¶n.  **2. Kü n¨ng:**  - TrÎ ph¸t ©m ®óng ©m c¸c nÐt c¬ b¶n  - NhËn ra ©m vµ c¸c nÐt c¬ b¶n trong mét sè ch÷ c¸i.  **3. Th¸i ®é:**  -Gi¸o dôc trÎ ph¸t ©m chÝnh x¸c vµ høng thó tham gia trß ch¬i | | | | | **\* C«:**  gi¸o ¸n ®iÖn tö c¸c nÐt c¬ b¶n.  **-** Hình ảnh về trường mầm non.  **\* TrÎ :**  - trang phục gọn gàng | | | | **1. Ổn ®Þnh tæ chức:** Trß chuyÖn víi trÎ vÒ tr­­êng mÇm non.  **2. Phương pháp, hình thức tổ chức**  a. Ôn và viết c¸c nÐt c¬ b¶n:  - C« ®­a h×nh ¶nh c¸c nÐt c¬ b¶n hái trÎ cã biÕt h×nh g× kh«ng ?  - C« nhắc lại từng nét.Cho trẻ phát âm lại từng nét.  - Cho trÎ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña c¸c nÐt.  - Cô giới thiệu cách viết từng nét: nét sổ thẳng:đặt bút ở tren kéo 1 đường thẳng từ trên xuống dưới; nét ngang: đặt bút ở bên chấm bên tráo kéo 1 nét từ trái sang phải; nét xiên trái: đặt bút từ nét chấm mờ bên trái kéo 1 nét từ phía trên bên trái xuống phía dưới bên phải; nét xiên phải: tương tự ngược lại bên xiên trái.  - Cho trẻ viết trên không.  - Cô cho trẻ thực hiện trong vở bài tập  **b.**LuyÖn tËp cñng cè:  Cho trÎ t×m xung quanh líp cã nÐt g× ?  - Trß ch¬i ch÷ c¸i 1: §uæi h×nh ®o¸n nÐt  - Trß ch¬i 2 : Thi xem ai nhanh  - C¸ch ch¬i : trÎ chia thµnh hai ®éi ch¬i. mçi ®éi sÏ lÇn l­ît lªn lÊy h×nh ¶nh vÒ tr­êng mÇm non cã chøa c¸c nÐt c¬ b¶n g¾n lªn b¶ng. ®éi nµo t×m ®­îc nhiÒu h×nh ¶nh ®óng , ®éi ®ã giµnh chiÕn th¾ng  - C« cho trÎ ch¬i 2- 3 lÇn  - NhËn xÐt kÕt qu¶ ch¬i  **3. KÕt thóc:** C« nhËn xÐt giê häc | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | |
| **KPXH**  Tìm hiểu về ngày 20/10 | | Kiến thức: - Trẻ biết ngày 20 -10 là ngày phụ nữ Việt Nam và ý nghĩa của ngày lễ này.Trẻ biết các hoạt động diễn ra trong ngày 20/10. \* Kỹ năng: - Thể hiện được rõ ràng lời chúc của mình với bà và mẹ. - Nhanh nhẹn mạnh dạn trong các hoạt động theo yêu cầu của cô \* Thái độ: - Trẻ biết yêu thương, thể hiện tình cảm của mình với bà, mẹ. cô giáo, các bạn gái qua những lời chúc , cảm xúc khi biểu diễn các bài hát, bài thơ. | | | | | \*Cô: - Hình ảnh trên băng đĩa các hoạt động diễn ra trong ng ày 20/10 - Trưng bày sản phẩm hoa v à bưu thiếp ,các hộp quà  \*Trẻ:  - Trang phục gọn gàng, đẹp. | | | | | **1. Ổn định tổ chức**  - Cô cho trẻ hát bài “Tay thơm tay ngoan” +Trong tháng 10 này có một ngày lễ rất có ý nghĩa, các con có biết đó là ngày gì không? ngày hội 20.10 đấy .  **2. Phương pháp, hình thức tổ chức**  \* Tìm hiểu về ngày 20.10 cô và trẻ xem đoạn băng về ngày 20/10. + Chúng mình vừa xem đoạn băng nói về ngày gì? + Trong đoạn băng vừa rồi các con thấy những ai xuất hiện nhiều nhất? + Các con có biết tại sao họ lại được nhắc đến nhiều như vây? +Các con biết gì về ngày 20-10?  + Mọi người thể hiện sự quan tâm bằng cách nào? +Vào ngày đó thì có những hoạt động gì diễn ra? +Ở gia đình các con vào ngày này bố và các con sẽ chuẩn bị quà gì dành tặng bà và mẹ ,em gái hoăc chị gái của con? +Các con sẽ có những lời chúc gì với các cô ở lớp,bà và mẹ ở nhà ?  \* GD: ngày 20.10 là ngày Phụ nữ Việt nam là ngày dành cho các bà các mẹ, các chị và các bạn gái.  **3. Kết thúc**  Cô và trẻ hát và vận động bài hát: Cô và mẹ  Nhận xét chuyển hoạt động. | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **LQVT**  Nhận biết mối quan hơn kém về số l­ượng trong phạm vi 6 | | **1. KiÕn thøc**  -TrÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm nhau trong ph¹m vi 6  - T¹o nhãm cã sè l­îng 6  **2.Kü n¨ng**  -TrÎ cã k ü n¨ng so s¸nh sè l­îng nhiÒu h¬n , Ýt h¬n , b»ng nhau  **3. Th¸i ®é**  - TrÎ tÝch cùc ho¹t ®éng  - BiÕt gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i | | | | | **\*C«**  - §å dïng cña c« gièng cña trÎ, kÝch th­íc lín h¬n  **\* TrÎ:**  - Mçi trÎ 6 c¸i b¸t, 6 c¸i cèc  - C¸c thÎ sè tõ 1-6  - C¸c ®å vËt ®å ch¬i cã sè l­îng lµ 6 , Ýt h¬n 6 ®Ó xung quanh líp | | | | **1. Ổn ®Þnh tæ chøc**  **2. Phương pháp, hình thức tổ chức**  - LuyÖn tËp nhËn biÕt nhãm ®å vËt cã sè l­îng 6, sè 6. Cho trÎ t×m xung quanh líp nh÷ng nhãm ®å vËt, ®å ch¬i cã sè l­îng tõ 1 ®Õn 6  - TC : “ t×m sè nhµ m×nh”. Sè nhµ lµ c¸c thÎ sè tõ 1 ®Õn 6  \*Cho trÎ so s¸nh , thªm bít vµ t¹o nhãm cã 6 ®èi t­îng  - TrÎ so s¸nh 6 c¸i b¸t víi 5 c¸i cèc xem nhãm nµo nhiÒu h¬n , nhiÒu h¬n lµ mÊy? ( cho trÎ xÕp t­¬ng øng 1- 1).Sè nµo Ýt h¬n Ýt h¬n lµ mÊy? Muèn sè cèc nhiÒu b»ng sè b¸t ta lµm thÕ nµo?Muèn sè cèc b»ng sè b¸t ph¶i thªn mÊy c¸i cèc. Cho trÎ t¹o sù b»ng nhau b»ng c¸ch lÊy thªm 1 c¸i cèc ®Ó c¶ hai nhãm ®Òu b»ng 6  -VËy 5 c¸i cèc thªm 1 c¸i cèc b»ng mÊy c¸i cèc?5 thªm 1 b»ng mÊy?.  - Cho trÎ biÕt ®æi nhãm c¸i b¸t b»ng c¸ch thªm bít trong ph¹m vi 6  - Sau mçi lÇn thªm bít cho trÎ so s¸nh nhãm míi t¹o thµnh víi nhãm 6 c¸i cèc xem nhãm míi Ýt h¬n lµ mÊy?nhiÒu h¬n lµ mÊy?  B©y giê c¸c con h·y t×m ch÷ sè liÒn tr­íc liÒn sau theo yªu cÇu cña c«.  \* LuyÖn tËp :- Cho trÎ t×m xung quanh xem cã ®å dïng ®å ch¬i cã sè l­îng Ýt h¬n 6, cho trÎ lÊy thªm ®Ó nhãm ®ã cã sè l­îng 6.  - Cho trÎ thªm bít b»ng c¸c ngãn tay trong ph¹m vi 6  Trß ch¬i: TrÎ vÒ nhãm g¹ch chÐo ®Ó bít hoÆc vÏ thªm , ®Ó cho t­¬ng øng ch÷ sè.  **3. KÕt thóc**  C« nhËn xÐt giê häc | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ...................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | | **Chuẩn bị** | | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | |
| **Tạo hình**  Làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ | | **1. Kiến thức.** - Trẻ biết trang trí,làm bưu thiếp tặng bà, mẹ, cô giáo và các bạn.  - Trẻ biết ý nghĩa ngày 8 /3 là ngày hội của bà, của mẹ, của cô, của chị và của các bạn gái.  **2. Kỹ năng.**  - Phát huy các khả năng sáng tạo thông qua các sản phẩm của mình.  - Rèn kỹ năng khéo léo, tỉ mỉ.  **3.Giáo dục.**  - Trẻ biết làm nhiều việc tốt để mừng ngày hội.  - Trẻ yêu quý, kính trọng, biết ơn và giúp đỡ bà, mẹ, | | | | | | **\*Cô:** Món quà,thiếp mẫu của cô - Khung bưu thiếp bằng bìa các mầu cho trẻ,một số hình ảnh hoa, lá, con vật…  - Giấy màu, sáp màu, keo dán, kéo, khăn lau tay.  \* Trẻ: trang phục gọn gang. | | | | | **1. Ổn định tổ chức**  - Cô và trẻ hát và vận động bài “cô và mẹ” - Chúng mình vừa hát bài hát nói về ngày gì nhỉ? Cô trò chuyện dẫn dắt vào bài  **2. Phương pháp, hình thức tổ chức** - Để chúc mừng bà, mẹ, thì mỗi chúng ta có cách thể tình yêu thương khác nhau, có những món quà khác nhau để tặng bà, mẹ ,  - Cô có rất nhiều bí mật, chúng mình khám phá cùng cô nhé. (Màn hình xuất hiện một số mẫu bưu thiếp, hoa, quà.) + Món quà của cô là gì?  + Bưu thiếp có những dạng hình gì?  + Bưu thiếp cô trang trí thế nào?  \* Quan sát và đàm thoại:  - Ai biết gì về cách làm bưu thiếp?  - Các con dán hoa như thế nào?  - Ngoài dán hoa các con có thể trang trí thêm những gì để cho tấm bưu thiếp đẹp hơn?  - Các con muốn trang trí những tấm bưu thiếp như thế nào?  - Con tặng cho ai? Con chúc mẹ nư thế nào?  **-** Cho trẻ trưng bày sản phẩm và nhận xét sản phẩm của mình  **3. Kết thúc**  - Cô nhận xét chuyển hoạt động | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ...................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **Âm nhạc**  **Hát**: Bàn tay mẹ  **Nghe** : Lòng mẹ  **TCAN**: Tai ai tinh | | **1. KiÕn thøc**  -TrÎ h¸t thuéc bµi h¸t vµ h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t, nhí tªn bµi h¸t t¸c gi¶.  -HiÓu néi dung bµi h¸t: Bµi h¸t nãi vÒ đôi bàn tay của mẹ làm rất nhiều việc để chăm sóc cho các con  **2. Kü n¨ng:**  -TrÎ h¸t to, râ rµng, h¸t ®óng nh¹c ®óng giai ®iÖu bµi h¸t  -TrÎ cã kü n¨ng trß ch¬i.  -TrÎ thÓ hiÖn c¶m xóc khi h¸t.  **3. Th¸i ®é:**  .-Hµo høng tham gia vµo ho¹t ®éng.  -TrÎ chó ý l¾ng nghe c« h¸t. | | | | | **\*Cô:**  -§µn nh¹c bµi : Bàn tay mẹ, Lòng mẹ, nhạc trò chơi.  \* Trẻ:  - Trang phục gọn gang. | | | | **1.Ổn ®Þnh tæ chøc**  C« vµ trÎ cùng trò chuyện về gia đình bé.  **2.Phương pháp hình thức tổ chức**  **\* D¹y h¸t: Bàn tay mẹ**  -C« cho trÎ xem tranh vÒ công việc của mẹ.  -Cho trÎ kÓ tªn c¸c công việc của mẹ.  -C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t: Bàn tay mẹ  -C« h¸t cho trÎ nghe lÇn1: Hái trÎ tªn bµi h¸t, t¸c gi¶.  -C« h¸t diÔn c¶m lÇn2:  -C¸c con võa h¸t bµi h¸t nãi vÒ c¸i g×?  - Mẹ thường làm gì để chăm sóc cho các con? Bài hát nói về đôi bàn tay của mẹ đã làm rất nhiều việc để chăm sóc cho chúng ta đấy  -Cho h¸t thi ®ua gi÷a c¸c tæ, nhãm, c¸ nh©n.  -Cho trÎ h¸t kÕt hîp vỗ tay, gâ nhÞp theo giai ®iÖu bµi h¸t.  **\* Nghe h¸t:** Lòng mẹ  -C« giíi thiÖu bµi h¸t: lòng mẹ-C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 1.Hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶? §am thoại vÒ néi dung bµi h¸t: Nói vÒ tình yêu bao la của mẹ giành cho các con. -C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 2.  -Cho trÎ h¸t vµ biÓu diÔn theo b¨ng cïng c«.  **\*Trß ch¬i: Tai ai tinh**  -C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i: C« cho trÎ nghe giai ®iÖu mét sè bµi h¸t,c¸c b¹n l¾ng nghe xem giai ®iÖu ®ã lµ g×.C« cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn  **3. KÕt thóc :** C« nhËn xÐt giê häc | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | **Chuẩn bị** | | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **Thể dục**  §i nèi bµn ch©n tiÕn, lïi  **TCVĐ**: Gia đình nào khéo nhất | | **1. KiÕn thøc:**  **-** TrÎ biÕt ®iÓm sè vµ biÕt chuyÓn hµng.  - TrÎ biÕt ®i nèi bµn ch©n tiÕn lïi  **2. Kü n¨ng:**  - TrÎ thùc hiÖn ®óng kü n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n.  - TrÎ ®i tù tin, m¾t nh×n th¼ng h­íng,  **3. Th¸i ®é:**  - TrÎ thùc hiÖn theo ®óng hiÖu lÖnh.  - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng. | | | | **\* C«:**  **-** TËp ®óng c¸c ®éng t¸c cña vËn ®éng c¬ b¶n.  - Phßng tËp s¹ch sÏ, an toµn.  - §µi b¨ng.  - 2 ghÕ b¨ng thÓ dôc.  2 kh¨n b«ng bay.  **\* TrÎ:**  - Trang phôc gän gµng. | | | | | **1.Ổn ®Þnh tæ chøc**  - Cô và trẻ trò chuyện về gia đình của trẻ, cô dẫn dắt vào bài  **2.Phương pháp, hình thức tổ chức**  **\* Khởi động:** §éi h×nh vßng trßn, trÎ lªn «t« cïng c« ®Õn th¨m bµ ngo¹i.  - §i c¸c kiÓu ch©n: §i, ch¹y c¸c kiÓu, vÒ hµng, ®iÓm sè 1-2 chuyÓn hµng.  **\*Träng ®éng** - **BTPTC:**  + Tay: 2 tay ®­a tr­íc lªn cao.  + Ch©n: ®­a ch©n ra tr­íc, nhÊc cao ®ïi.  + Bông: Cói gËp ng­êi.  + BËt: Ch©n tr­íc sau.  - **V§CB**: §i b­íc dån ngang trªn ghÕ thÓ dôc: §­êng vµo nhµ bµ ph¶i qua cÇu, muèn ®i qua cÇu khÐo lÐo, trÎ quan s¸t c«.  + ChuÈn bÞ: §øng tù nhiªn tr­íc cÇu. B­íc ch©n lªn cÇu.  + B¾t ®Çu: Hai tay chèng h«ng, chuyÓn h­íng ®øng ch©n tr­íc, ch©n sau; mòi bµn ch©n sau s¸t gãt bµn ch©n tr­íc, khi ®i tiÕn hoÆc lïi ®Òu b­íc tõng b­íc, hai bµn ch©n lu«n ®Æt th¨ng nhau theo hµng däc, mòi bµn ch©n sau s¸t gãt bµn ch©n tr­íc. §i tiÕn th× ch©n tr­íc b­íc tr­íc råi thu ch©n sau lªn cßn ®i lïi th× ng­îc l¹i.  -TrÎ thùc hiÖn: 2 lÇn/ 1 trÎ.  -**TCV§:** Gia đình nào khéo nhất  **3. KÕt thúc:** Cô nhận xét tiết học chuyển hoạt động | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **KPKH**  BÐ biÕt g× vÒ ng­êi th©n vµ gia ®×nh bÐ | | **1. KiÕn thøc:**  -TrÎ biÕt ®­îc nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh m×nh  - BiÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.  -BiÕt c«ng viÖc cña mçi ng­­êi trong gia ®×nh.  **2. Kü n¨ng:**  -TrÎ biÕt gia ®×nh cã tõ 1-2 con lµ gia ®×nh Ýt con, gia ®×nh cã tõ 3 con trë lªn lµ gia ®×nh ®«ng con.  -BiÕt sè l­­îng thµnh viªn trong gia ®×nh.  **3. Th¸i ®é:**  -Gi¸o dôc trÎ yªu quÝ gia ®×nh vµ ng­­êi th©n trong gia ®×nh | | | | | **\*C«:**  - B¨ng h×nh, tranh ¶nh vÒ ng­êi th©n trong gia ®×nh  - Bµi h¸t: c¶ nhµ th­­¬ng nhau  \* Trẻ:  - trang phục gọn gàng | | | | **1. Ổn ®Þnh tæ chøc**  - C« cïng trÎ h¸t bµi “ C¶ nhµ th­¬ng nhau”  - Trß chuyÖn vÒ néi dung bµi h¸t  **2. Phương pháp, hình thức tổ chức**  -Cho trÎ xem ®Üa h×nh vÒ mét sè gia ®×nh.  Trß chuyÖn vÒ ng­êi th©n vµ gia ®×nh cña bÐ.  -Võa råi c¸c con ®· quan s¸t g×?  -Trong gia ®×nh cña b¹n cã nh÷ng ai?  -B¹n nµo xung phong kÓ vÒ gia ®×nh cña m×nh nµo?  -Ngoµi nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh con th× con cßn biÕt ai?  -Anh chÞ cña bè th× c¸c con gäi lµ g×?  -Em cña bè lµ g×?  -Cßn nhµ bµ ngo¹i cña con cã ai?  -B¸c lµ chÞ cña ai?  -Ngoµi b¸c ra th× nhµ bµ ngo¹i cßn cã ai?  -C©ô vµ d× nh­ thÕ nµo víi mÑ?  -C« kh¸i qu¸t l¹i:C¸c con ¹ trong gia ®×nh cã gia ®×nh rÊt nhiÒu thµnh viªn cã gia ®×nh Ýt.Ngoµi nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh, th× chóng ta cßn cã rÊt nhiÒu nh÷ng ng­êi th©n nh­ c« d× chó b¸c bªn ngo¹i vµ bªn néi c¸c con ®Êy  \* Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n.C¸ch ch¬i: mçi trÎ cã mét ¶nh vÒ gia ®×nh cña m×nh sau khi kÕt thóc b¶n nh¹c trÎ vÒ gia ®×nh cña m×nh.  **3. KÕt thóc**: C« nhËn xÐt giê häc | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm…. | | ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **LQVT**  D¹y trÎ thªm bít chia nhãm ®èi t­îng cã sè l­îng 6 thµnh 2 phÇn. | | **1. KiÕn thøc:**  -TrÎ nhËn biÕt nhãm ®èi t­îng cã sè l­îng 6.  -TrÎ biÕt c¸ch chia 6 ®å vËt thµnh 2 phÇn theo nhiÒu c¸ch chia kh¸c nhau.  **2. Kü n¨ng**  -RÌn cho trÎ c¸c kü n¨ng chia nhãm cã sè l­îng 6 theo nhiÒu c¸ch ch¬i kh¸c nhau..  -TrÎ tr¶ lêi ®óng, ®ñ c©u, m¹ch l¹c.  **3. Th¸i ®é**  -Gi¸o dôc trÎ biÕt c¸ch gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i. | | | | | **\* C« :**  - Giáo án điện tử.  - ThÎ sè tõ 1-6.  - nhạc bài hát: vui đến trường  **\* TrÎ :**  -Mçi trÎ cã 6 hét h¹t,c¸c ®å dïng ®å ch¬i cã sè l­îng lµ 6, thÎ sè tõ 1-6. | | | | **1. Ổn ®Þnh tæ chức:** Trẻ hát và vận động theo nhạc “ Vui đến trường”  **2.Phương pháp hình thức tổ chức**  \*¤n luyÖn thªm bít trong ph¹m vi 6.  -C« cho trÎ ®Õm ®Ó t×m c¸c nhãm cã 6 ®èi t­îng.  -Cho trÎ ®Õm, thªm bít tiÕng gâ vµ t¹o nhãm b»ng mét vËn ®éng cña m×nh cã sè l­îng 6.  \*Chia nhãm ®å vËt cã sè l­îng 6 thµnh 2 phÇn.  -TrÎ ®Õm tæng sè h¹t trong c« lµ mÊy?  -C« giíi thiÖu c¸ch chia 1-2-3.  -Cho trÎ chia theo ý thÝch: c« dÉn d¾t ®Ó trÎ chia theo c¸c c¸ch kh¸c nhau.  -C« hái trÎ vËy cã bao nhiªu c¸ch chia sè l­îng 6 thµnh 2 phÇn.  -C« chèt l¹i cã vËy cã 3c¸ch chia sè l­îng 6 thµnh hai phÇn ®ã lµ c¸c c¸ch sau:2-4, 5-1,3-3  -Cho trÎ chia 6 h¹t thµnh 2 phÇn, trong ®ã mét phÇn cã sè l­îng theo yªu cÇu cña c«.  -Ch¬i tËp tÇm v«ng: Chia h¹t 2 tay ®Õm  - TrÎ ®o¸n: mét tay 5 h¹t cßn tay kia lµ mÊy?Hái trÎ ë mçi tay lµ bao nhiªu?  **LuyÖn tËp:**  -Ch¬i trß ch¬i t×m ®óng sè nhµ.  -VÏ cho ®ñ sè l­îng ®å dïng cho mçi nghÒ.  **3. Kết thúc:**  -C« nhËn xÐt giê häc. | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ...................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | | | **Chuẩn bị** | | | | | | **Cách tiến hành** | | | | | |
| **T¹o h×nh**  VÏ ng­êi th©n trong gia ®×nh  (®Ò tµi) | | **1. KiÕn thøc**  - TrÎ biÕt ng­êi th©n trong gia ®×nh lµ bè, mÑ, anh chÞ, em  - BiÕt gäi tªn mét sè ng­êi th©n trong gia ®×nh  - TrÎ vÏ ng­êi b»ng nh÷ng nÐt ®¬n gi¶n.  -TrÎ vÏ theo Ên t­­îng nh÷ng ng­­êi th©n thiÕt trong gia ®×nh qua viÖc, nªu ®Æc ®iÓm riªng nh­­ ®Çu, tãc, nÐt mÆt...  **2. Kü n¨ng**  - TrÎ biÕt vÏ c¸c ®­êng nÐt cong , nÐt th¼ng, nÐt xiªn t¹o thµnh nh÷ng ng­êi mµ trÎ thÝch vµ t« mµu.  - biÕt c¸ch phèi hîp mµu ®Ó t¹o ra bøc tranh  **3. Th¸i ®é**  - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quÝ gia ®×nh vµ biÕt kÝnh träng lÔ phÐp | | | | | | | **C«:**  - Mét sè tranh ¶nh vÒ gia ®×mh  **-** nhạc bài hát: Cả nhà thương nhau  **TrÎ** :  - Vë tËp vÏ cho trÎ  - S¸p mµu | | | | | | **1. Ổn ®Þnh tæ chøc**  - C« vµ trÎ cïng h¸t bµi “c¶ nhµ th­¬ng nhau”  - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung bµi h¸t  **2. Phương pháp hình thức tổ chức**  \*D¹y vÏ: Nguêi th©n trong gia ®×nh  - C« cïng trÎ trß chuyÖn vÒ gia ®×nh m×nh  - Cho trÎ kÓ vÒ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh m×nh.  - Cho trÎ xem tranh vµ ®µm tho¹i néi dung bøc tranh  - Ai cao nhÊt nhµ, ®øng c¹nh bè lµ ai?  - §øng thÊt nhÊt lµ ai?  - C« cho trÎ nªu ý t­­­ëng  - Con sÏ vÏ gia ®×nh con cã mÊy ng­êi?  - Con vÏ nh­­ thÕ nµo?  - C« cho trÎ nªu bè côc tranh vµ t« mµu  - C« cã thÓ vÏ mÉu cho trÎ nhËn xÐt  \*TrÎ thùc hiÖn:  - C« gîi ý ®Ó trÎ vÏ vµ t« mµu.C« ®i bao qu¸t trÎ, ®éng viªn trÎ yÕu ®Ó trÎ vÏ vµ t« mµu  - TrÎ kh¸,khuyÕn khÝch trÎ t« vÏ cho bøc tranh ®Ñp vµ s¸ng t¹o.  - Tr­­­ng bµy s¶n phÈm, nhËn xÐt. C« cho c¶ líp treo tranh  - NhËn xÐt bµi cña b¹n , giíi thiÖu bµi cña m×nh. C« nhËn xÐt chung bµi cña b¹n  **3. Kết thúc:** Cô nhận xét giờ học | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên hoạt động** | | **Mục đích- yêu cầu** | | | | | **Chuẩn bị** | | | | **Cách tiến hành** | | | | | | | | | |
| **¢m nh¹c**  **H¸t:** Bµ cßng  **Nghe h¸t :** NiÒm vui gia ®×nh  **TCVĐ:**TiÕng h¸t to, tiÕng h¸t nhá | | **1.KiÕn thøc:**  - Nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.  -TrÎ thuéc lêi bµi h¸t vµ h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t  **2.Kü n¨ng:**  -TrÎ h¸t ®óng nh¹c ®óng giai ®iÖu bµi h¸t  ,thÓ hiÖn niÒm vui khi h¸t  -Ch¬i thµnh th¹o trß ch¬i.  **3.Th¸i ®é.**  - TrÎ høng thó tÝch cùc ho¹t ®éng  - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t | | | | | **\* C« :**  §µn nh¹c, b¨ng nh¹c, ®Üa bµi : mõng sinh nhËt  B¨ng ®µi: Bµ cßng, NiÒm vui gia ®×nh  **\* TrÎ** :  Trang phục gọn gàng | | | | **1. Ổn ®Þnh tæ chøc**  - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy sinh cña m×nh  **2. Phương pháp, hình thức tổ chức**  **\*D¹y h¸t : Bµ cßng**  -C« h¸t lÇn 1:Hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶?.  C« h¸t diÔn c¶m lÇn 2: Gi¶ng néi dung: Bµi h¸t nãi vÒ mét bµ bÞ cßng l­ng ®i chî trêi m­a, ®­îc c¸i t«m, c¸i tÐp gióp ®ì ®­a bµ ®i  - C¸c con thÊy giai ®iÖu bµi h¸t ntn?  - C« cho trÎ h¸t 2-3 lÇn , c« söa sai cho trÎ  - C« cho trÎ h¸t to nhá, h¸t nèi tiÕp theo tay c« .Tæ nam thi ®ua víi tæ n÷  - Nhãm h¸t, c¸ nh©n h¸t.  **\*Nghe h¸t: NiÒm vui gia ®×nh**  - C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 1. Hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶?  C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 2  -Gi¶ng néi dung bµi h¸t: Bµi h¸t vÒ mét gia ®×nh víi mäi niÒm vui trµn ngËp trong cuéc sèng.  - C« vµ trÎ cïng h¸t theo nh¹c  **\*Trß ch¬i: TiÕng h¸t to, tiÕng h¸t nhá**  - C¸ch ch¬i: c« cho trÎ võa ®i võa h¸t, h¸t to th× ®i nhanh, h¸t nhá th× ®i chËm.  **3. KÕt thóc**  C« nhËn xÐt giê häc | | | | | | | | | |
| Lưu ý | | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chỉnh sửa năm….. | | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên hoạt động** | **Mục đích- yêu cầu** | **Chuẩn bị** | **Cách tiến hành** |
| **LQVH**  Thơ: Cô giáo của em | **1. KiÕn thøc**:  -TrÎ nhí tªn bµi th¬, t¸c gi¶, hiÓu néi dung bµi th¬.  -TrÎ thuéc bµi th¬.  **2. Kü n¨ng:**  -TrÎ ®äc diÔn c¶m bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu vui cña bµi th¬.  -TrÎ thÓ hiÖn c¶m xóc khi nghe ®äc th¬ vµ ®äc th¬.  **3. Th¸i ®é:**  -TrÎ biÕt yêu quý cô giáo  - Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng | **\* C« :**  - Gi¸o ¸n ®iÖn tö  - C« däc diÔn c¶m bµi th¬, tranh ¶nh thÓ hiÖn néi dung bµi th¬..  **\* TrÎ :**  TrÎ thuộc bài hát Cô và mẹ | **1.Ổn ®Þnh tæ chøc**  **-** C¶ líp h¸t vµ vËn ®éng bµi: Cô và mẹ  -C« cïng trß chuyÖn vÒ néi dung bµi h¸t.  **2.Phương pháp, hình thức tổ chức**  **\***C« giíi thiÖu bµi th¬: Cô giáo của em  - C« ®äc bµi th¬ lÇn 1 .Hái trÎ c« võa ®äc bµi th¬ g× ?  -C« ®äc lÇn 2 (KÌm tranh minh ho¹).C« ®äc diÔn gi¶i vµ trÝch dÉn.  - Bài thơ có tên là gì ?Do ai sáng tác? - Năm trước ai đã dạy em bé? - Đến năm nay thì ai dạy em? - Cô giáo dạy em như thế nào? - Các con có yêu cô giáo của mình không? - Các con làm gì để cô giáo vui ?.  \*TrÎ ®äc th¬:  - C« cho trÎ ®äc th¬ 2-3 lÇn.(C« söa cho trÎ nh÷ng c©u ch­a chÝnh x¸c vµ c¸ch ®äc truyÒn c¶m).  - Cho trÎ ®äc nèi tiÕp , ®äc to nhá.Tæ b¹n nam thi ®ua víi tæ b¹n n÷.  - C« cho nhãm lªn ®äc, c¸ nh©n trÎ ®äc.  →Giáo dục trẻ biết kính trọng,lễ phép,yêu thương cô giáo.  **3.KÕt thóc**  - C« nhËn xÐt giê häc |
| Lưu ý | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... | | |
| Chỉnh sửa năm….. | ....................................................................................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………… | | |