**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 8 – LỚP TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI – LỚP LỚN A4**

**Giáo viên: Mạch Thị Hà – Vũ Hà Trang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | | **Tuần 1**  ***Từ 5/08đến 09/08***  GV: Mạch Thị Hà | | | **Tuần 2**  ***Từ 12/08 đến 16/08***  GV: Vũ Hà Trang | | **Tuần 3**  ***Từ 19/08 đến 23/08***  GV: Mạch Thị Hà | | | | | **Tuần 4**  ***Từ 26/08 đến 30/08***  GV: Vũ Hà Trang | | |  | **Lưu ý** |
| **Đón trẻ, thể dục sáng** | | ***\* Đón trẻ:***  - Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số câu chào hỏi và sự lễ phép khi đến lớp cũng như khi về nhà hay đến nhà người khác.  - Khuyến khích trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn...  - Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ cho trẻ không bị quên. - Trò chuyện cùng trẻ về các cách phòng tránh dịch bạch hầu, Cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu... hạn chế đông người, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên... - Thực hiện văn hóa chào hỏi trong và ngoài trường học . \* THỂ DỤC SÁNG: Tập thể dục theo nhạc chung của trường: - Thứ 2: Chào cờ - Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6. tập với bài “Tôi yêu Việt Nam” -Thứ 3, Thứ 5. Tập trên nền nhạc bài : Such a happy day \* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu” \* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy, +Tay: Lên cao, ra trước, + Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân. + Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90 độ + Bật: Tại chỗ chân trước chân sau. \*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng” | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Ho¹t ®éng häc** | | **Thứ 2** | **Rèn nề nếp**  Rèn cách lấy – cất vở trong cặp file, cách giở vở | | | **Rèn nề nếp**  Cách sử dụng các dụng cụ âm nhạc | | | | **Rèn nề nếp**  Cách cầm bút và ngồi đúng tư thế | | | | **Rèn nề nếp**  Rèn đội hình biểu diễn (theo tổ, nhóm) | |  |
| **Thứ 3** | **Rèn kĩ năng**  Giới thiệu cho trẻ các loại vở trong cặp file cá nhân | | | **Rèn kĩ năng**  Kỹ năng lấy cất đồ dùng, lô tô | | | | **Rèn kĩ năng**  Kỹ năng xếp lô tô từ trái qua phải, trên xuống dưới | | | | **Rèn kĩ năng** Tiếp tục rèn kỹ năng lấy cất đồ dung, lô tô | |
| **Thứ 4** | **Rèn nề nếp**  Chào hỏi – Điểm danh | | | **Rèn nề nếp**  Lấy cất đồ dùng cá nhân | | | | **Rèn nề nếp**  Nhận ký hiệu cá nhân | | | | **Rèn nề nếp**  Nhận bàn ăn, bê ghế về bàn - Nhận tổ | |
| **Thứ 5** | **Vận động**  Rèn kỹ năng xếp hàng theo tổ | | | **Vận động**  Rèn kỹ năng khởi động theo đội hình vòng tròn và chạy về tổ | | | | **Vận động**  Kỹ năng điểm số, tách hàng, gộp hàng | | | | **Vận động**  Kỹ năng giãn hàng tập BTPTC | |
| **Thứ 6** | **Văn học**  Thơ: Giờ ăn cơm | | | **Văn học**  Thơ: Chào hỏi | | | | **Văn học**  Thơ: Giờ đi ngủ | | | | **Văn học**  Thơ: Đi học đúng giờ | |  |
| **Hoạt động ngoài trời** | | TUẦN 1  \* Quan sát : c©y mít, vườn hoa, c©y hoa đồng tiền, thêi tiÕt..  \* TCVĐ: Dung dăng dung dê, Bịt mắt bắt dê  \* Chơi theo ý thích, chơi với các đồ chơi mang theo. | | | | TUẦN 2  \* Quan sát: giàn hoa, cây xoài, thời tiết, vườn rau.  \* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, nu na nu nống, Kéo cưa lừa xẻ, Quả bóng nảy.  Làm thí nghiệm: Pha màu nước  \* Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi mang theo như: vẽ phấn, xếp hột hạt, gấp giấy, xâu lá... | | | | TUẦN 3  \* Quan sát : Vườn rau, góc thiên nhiên, chậu cây cảnh, cây hoa phượng.  \* TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Lá và gió, Tung bắt bóng,  Làm thí nghiệm: Sự bay hơi của nước  \* Chơi theo ý thích, chơi với các đồ chơi mang theo. | | | | TUẦN 4  \* Quan sát : vườn rau mùng tơi, c©y hoa đồng tiền, thêi tiÕt  \* TCVĐ: Dung dăng dung dê, Bịt mắt bắt dê  \* Chơi theo ý thích, chơi với các đồ chơi mang theo. | |
| Thứ 5 hàng tuần giao lưu các trò chơi vận động, trò chơi dân gian với các lớp trong khối  Thứ 6 hàng tuần: Chăm sóc vườn thuốc nam, lau dọn, sắp xếp đồ chơi các góc chợ quê. | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Hoạt động chơi góc** | | \* Góc trọng tâm: Nhận biết vị trí các góc chơi (T1). Làm quen với đồ chơi các góc (T2). Nhận biết nội quy góc chơi (T3) Lấy cất đồ chơi (T4). Thỏa thuận vai chơi (T5)  - Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng.  - Góc thiên nhiên: chăm sóc cây.  - Góc học tập: Chọn đồ vật có cùng hình dạng. sưu tầm tranh ảnh gia đình, làm bài tập tiếng anh,  - Góc sách: Xem sách, tập dở sách. Tô mầu tranh truyện, diễn rối,  - Góc nghệ thuật: Tô màu theo ý thích | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **HĐ ăn, ngủ, VS** | | - Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, lau miệng sau khi ăn, sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách  - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. không nói chuyện trong khi ăn, không làm rơi vãi cơm.  - Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khoẻ. Vận động trẻ ăn hết xuất, tích cực tham gia các hoạt động để cơ thể luôn khỏe mạnh | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **HĐ chiều** | | TUẦN 1  \* Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, chơi tập tầm vông, Kéo cưa lừa xẻ  \* Các hoạt động: Trß chuyÖn động viên trẻ thích đi học  \* Rèn nề nếp: Biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy đinh  \* Chơi theo ý thích | | | TUẦN 2  \* Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, chơi tập tầm vông, Kéo cưa lừa xẻ  \* Các hoạt động: Trß chuyÖn vÒ đồ dùng đồ chơi trong lớp  \* Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định  \* Chơi theo ý thích , chơi đồ chơi lắp ghép | | | | TUẦN 3  \* Vận động sau ngủ dậy: Finger family, Nu na nu nống, Đàn vịt con, Cháu vẽ ông mặt trời  \* Các hoạt động: Trò chuyên hỏi trẻ tên trường, tên lớp  \* Rèn thói quen vệ sinh: Xúc miệng mước muối sau khi ăn  \* Chơi theo ý thích | | | | TUẦN 4  \* Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, chơi tập tầm vông, Kéo cưa lừa xẻ  \* Các hoạt động: Trß chuyện với trẻ về các hoạt dộng trong ngày khi ở trường  \* Rèn nề nếp lễ giáo: Chào hỏi  \* Chơi theo ý thích | | |  | |
| - Thứ năm hàng tuần: Vệ sinh trong và ngoài lớp, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong các góc  - Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương –bé ngoan. | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Đánh giá KQ thực hiện** | | **ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Ban giám hiệu** | | | **Khối trưởng** | | | | **Giáo viên** | | |