**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 LỨA TUỔI MGL 5-6 TUỔI**

Giáo viên: Đỗ Thanh Tâm, Nguyễn Thị Tấm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Tuần 1**  (Từ ngày 5/9 đến ngày 10/9/2016) | | | | **Tuần 2**  (Từ ngày 12/9 đến ngày17/9/2016) | **Tuần 3**  (Từ ngày 19/9 đến ngày 24/9/2016) | **Tuần 4**  (Từ ngày 26/9 đến ngày 01/10/2016) | **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 trường mầm non, sưu tầm nguyên vật liệu để phục vụ cho các hoạt động của cô và của trẻ.  - Cho trẻ nghe các bài hát về trường lớp mầm non.  - Trọng động:(tập với nơ)  +Hô hấp: Thổi nơ +Tay: Ra trước, lên cao, sang trái , sang phải  +Chân: Ngồi khuỵu gối +Bụng: Hai tay sang ngang,1 tay chống hông,1 tay nghiêng sang trái,phải  +Bật: Chụm tách chân,hai tay sang ngang,vỗ tay lên trên  -Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập, cảm nhận thời tiết buổi sáng | | | | | | |  |
| **Trò chuyện** | - Cho trẻ xem và trò chuyện thông qua các bức ảnh về hoạt động của trường mầm non: Con học trường nào? Trường mình có mấy tầng? Con học ở tầng nào? Ở trường có những ai? Con đến trường để làm gì?  - Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp Tết Trung Thu, về môi trường xung quanh lớp, những đồ vật, đồ chơi hay bánh kẹo, hoa quả trẻ mang đến lớp chuẩn bị cho ngày Tết Trung Thu: Con biết gì về Tết Trung Thu? Vào ngày Tết Trung Thu mọi người thường làm gì? Tết Trung Thu có những loại bánh nào? Con cảm thấy như thế nào trong ngày Tết Trung Thu? Chờ đến lượt khi trò chuyện, không nói leo, không ngắt lời người khác.  - Trao đổi về việc thực hiện các nội quy, quy định của lớp.  - Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát. | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **T2** | Rèn trẻ cách ngồi, tư thế ngồi trong lớp | | | **ÂM NHẠC**  **VĐTN:** Đêm trung thu  **Nghe:** Chiếc đèn ông sao  **TCAN:** Nghe nhạc đoán tên bài hát | **LQVH**  **Thơ**: Gà học chữ | **ÂM NHẠC**  **Hát:** Chào ngày mới  **Nghe**: Những khúc nhạc hồng  **TCAN**: Thi vỗ tay ttheo nhịp trống | 10  102, 6 |
| **T3** | Dạy trẻ nhận ký hiệu riêng của mình. | | | **LQVT**  Ôn quy tắc sắp xếp xen kẽ 1-1 và dạy trẻ cách sắp xếp xen kẽ 1-2. | **LQVT**  Dạy trẻ tạo ra quy tắc sắpxếp ( Xếp xen kẽ 1-1, Xếp cách quãng 1-2-1, Xếp lặp lại) | **LQVT**  Ôn nhận biết chữ số và số lượng trong phạm vi 5 |
| **T4** | Dạy trẻ cách xếp hàng. | | | **KPXH**  Cùng bày mâm ngũ quả trung thu | **KPKH**  Trường của bé có đồ chơi gì? | **KPXH**  Tìm hiểu về công việc cảu bác cấp dưỡng |
| **T5** | Rèn trẻ vệ sinh rửa tay. | | | **THỂ DỤC**  Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối | **LQCC**  Làm quen với chữ cái: o ô ơ | **THỂ DỤC**  Đi và đập bắt bóng bằng 2 tay |
| **T6** | Rèn trẻ cách lau mặt. | | | **TẠO HÌNH**  Vẽ mâm ngũ quả trung thu | **TẠO HÌNH**  Vẽ chân dung cô giáo | **TẠO HÌNH**  Cắt dán đồ chơi ngoài trời trong trường mầm non |
| **Hoạt động ngoài trời** | **T2** | |  | | Quan s¸t mét sè ®å ch¬i trong ngµy tÕt trung thu.  -Trß ch¬i: Móa s­ tö..  -ch¬i tù chän. | Quan sát đồ chơi ngoài trời.  Trò chơi: tìm bạn  Chơi tự chọn: Với đồ chơi | Quan s¸t mét sè ®å dïng cña b¸c cÊp d­ìng  -Trß ch¬i: Ai tinh  -ch¬i tù chän. |  |
| **T3** | |  | | Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy tÕt trung thu  -Trß ch¬i: KÐo c­a lõa xÎ.  -Ch¬i tù chän. | Quan s¸t: Quang c¶nh xung quanh tr­êng.  -Trß ch¬i:Lén cÇu vång.  - Ch¬i tù chän: víi ®å ch¬i. | Trß chuyÖn vÒ c«ng viÖc cña b¸c cÊp d­ìng. |
| **T4** | |  | | Cïng chuÈn bị bµy m©m ngò qu¶.  -Trß ch¬i: Lén cÇu vång.  -Ch¬i tù chän | Tung bóng lên cao và bắt bóng  **TCVĐ**:Ai đã ra khỏi hàng | Lµm bµi tËp trong vë trß ch¬i häc tËp |
| **T5** | |  | | Vui ®ãn tÕt trung thu | HĐTT: Giao lưu với lớp MGL A1. | Xem tranh ¶nh, mét sè mãn ¨n hµng ngµy bÐ ¨n ë tr­êng do c¸c b¸c chÕ biÕn  -Trß ch¬i: c­íp cê.  -Ch¬i tù chän. |
| **T6** | |  | | Hoạt động lao động: Nhặt lá cây khô ở vườn trường | C« vµ trÎ cïng chuÈn bÞ ®å dïng c¸c gãc | Vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong lớp. |
| **Hoạt động chơi góc** | **\* Góc trọng tâm**: **Làm đồ dùng, đồ chơi Trung Thu tặng bạn(T2).**  - Góc phân vai: + Bán các đồ chơi trung thu, các món ăn trong ngày Tết Trung thu,….  + Bé tập làm bánh trung thu, các món ăn đơn giản mà bé thích, ….  + Gia đình bé đến bệnh viện để tiêm phòng, uống vitamin,…  - Góc học tập: + Chơi “Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 5, tập viết các chữ số từ 1-5, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, biết cách giở sách, “Đọc” sách...  + đọc truyện thơ, xem tranh truyện bài: bé học toán, làm quen chữ sô, một ngày của bé,….  - Góc nghệ thuật: + Nặn, cắt dán, vẽ đồ dùng đồ chơi trong ngày Tết Trung Thu và trong trường mầm non.  + Hát các bài hát về Trung Thu, về trường lớp mầm non.  - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá trong sân trường.  - Góc xây dựng: xây trường học của bé, xây phố hàng mã, siêu thị/ cửa hàng đi chơi trung thu,…. | | | | | | | 50, 44, 60, 42, 78 |
| **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, Thỏ Trắng biết lỗi.  - Nghe hát: Đi học. | | | | | | | 15, 17 |
| **Hoạt động chiều** | T2 | | | TrÎ nhËn ký hiÖu ®å dïng häc liÖu cña trÎ. | Làm đồ chơi trung thu | Nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp | **THỂ DỤC**  Đi và đập bắt bóng bằng 2 tay ( CS 10) | 69, 73, |
| T3 | | | **Rèn kĩ năng tự phục vụ:**Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn | Xem tranh ảnh kể chuyện về tết trung thu | Xem tranh, ảnh kể chuyện về trường mầm non | Xem tranh ảnh kể chuyện về Bác cấp dưỡng. |
| T4 | | | H­íng dÉn trÎ ®¨ng ký gãc ch¬i. | **Rèn kỹ năng tự phục vụ:** Tự chải tóc và tự mặc , cởi áo và để vào nơi quy định | **Rèn kỹ năng tự phục vụ:** Đánh răng,lau mặt , rửa tay bằng xà phòng | **Rèn kỹ năng tự phục vụ:**Che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi |
| T5 | | | Làm quen các nét cơ bản (Nét xổ thẳng, nét ngang,nét xiên phải, nét xiên trái) | Bày mâm ngũ quả. | **Nghe:** Trường làng tôi  **VĐTN:** Cả tuần đều ngoan  **TCAN:** Bắt chước âm thanh | **Truyện:**Ai lớn nhất, ai bé nhất |  |
|  | T6 | | | BiÓu diÔn v¨n nghÖ  Nªu g­­¬ng bÐ ngoan. | **Thơ**: Làm quen chữ số | Trao đổi lấy thông tin về bạn và đánh dấu vào các hình minh họa. | Làm bài tập toán trong vở trò chơi học tập. |
| **Chủ đề sự kiện** | Khai giảng | | | | **SK**: Bé vui Tết Trung Thu | **Chủ đề:** Trường Mầm Non | Các cô bác trong trường mầm non |  |
| **Đánh giá kết quả thực hiện** | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | | | |