|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG MN HOA MỘC LAN**  **KHỐI MẪU GIÁO LỚN** | **KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 02/2024**  **Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 05/02/2023 đến ngày 01/03/2024)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần**  **Thứ** | | **TUẦN I**  **Dự án gói bánh chưng**  (05/02-> 6/02) | **TUẦN II**  Nghỉ tết nguyên đán  (11/12-> 15/12) | | **TUẦN III**  Lễ hội truyền thống  (19/02->22/12) | **TUẦN IV**  Bốn mùa  (26/02->01/03) |
| **Thứ 2** | | **Tạo hình**: Trang trí bưu thiếp ngày tết | **Nghỉ tết nguyên đán** | | **Tạo hình**: Tô màu tranh đông hồ. Đề tài (Trang 11) **MT96** | **Tạo hình**: Xé dán theo ý thích. Đề tài (Trang 24) |
| **Thứ 3** | | **KP**:  Dự án gói bánh chưng vuông **MT26** | **Nghỉ tết nguyên đán** | | **KP**: Lễ hội truyền thống  **(MT51)** | **KP**: Bốn mùa  **(MT24)** |
| **Thứ 4** | | **Nghỉ tết nguyên đán** | **Nghỉ tết nguyên đán** | | **LQCC:** Làm quen chữ l, m, n.(Bài 11: Luyện phát âm Vở BLQCC, CV)  *(PTVĐ: Bật qua vật cản*  *TC: Chuyền bóng qua chân)* | **PTVĐ**: Tung bóng lên cao và bắt bóng. Bật xa 45 cm  MT5 nâng cao  (Bài 12: Vở BLQCC,CV) **(***LQCC: Tập tô chữ l, m, n*  *Bài 10: Vở BLQCC,CV)* |
| **Thứ 5** | | **Nghỉ tết nguyên đán** | **LQVT**:  Dạy trẻ nhận biết chữ số 9 số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9. | | **LQVT**:  Tách 9 đối tượng ra làm hai phần bằng các cách khác nhau | **LQVT:** Dạy trẻ phân biệt các mùa trong năm **(MT43)** |
| **Thứ 6** | | **Nghỉ tết nguyên đán** | **Âm nhạc:**  - DH: Bầu và bí  - NH: Fruit song for children  (Đa số trẻ chưa biết) | | **Văn học:**  Truyện: Sơn Tinh Thủy Tinh. (**MT59)**  *(DH: Bé chúc Tết*  *NH: Ngày Tết quê em*  *TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát)* | **Âm nhạc:**  VĐTTC: Hoa lá mùa xuân (**MT105)**  NH: Four Season (Bốn mùa). TC: Bé tập làm ca sĩ.  *(VH: Mùa xuân (Thơ)* |
| **Thứ 7** | | **Nghỉ tết nguyên đán** | **Ôn luyện:**  Ôn các bài thơ đã học | | **Ôn luyện**:  Truyện: Sơn Tinh Thủy Tinh | **Ôn luyện:**  chữ cái b, d, đ, l, n, m |
| **MTĐG: HĐH: 51,26,96,43,105,24 HĐG: 59, 66 ,70,92,93 HĐNT: 4, 5 HĐVS-ĂN: 18** | | | | | | |
| **KHỐI MẪU GIÁO LỚN**  **LỚP MẪU GIÁO LỚN A1** | | | **KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 02/2024**  **Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 05/02/2023 đến ngày 01/03/2024)** | | | |
| **Tuần**  **Thứ** | | **TUẦN I**  **Dự án gói bánh chưng**  (05/02-> 6/02) | **TUẦN II**  Nghỉ tết nguyên đán  (11/12-> 15/12) | | **TUẦN III**  Lễ hội truyền thống  (19/02->22/12) | **TUẦN IV**  Bốn mùa  (26/02->01/03) |
| **Thứ 2** | | **Tạo hình**: Trang trí bưu thiếp ngày tết | **Nghỉ tết nguyên đán** | | **Tạo hình**: Tô màu tranh đông hồ. Đề tài (Trang 11) **MT96** | **Tạo hình**: Xé dán theo ý thích. Đề tài (Trang 24) |
| **Thứ 3** | | **KP**:  Dự án gói bánh chưng vuông **MT26** | **Nghỉ tết nguyên đán** | | **KP**: Lễ hội truyền thống  **(MT51)** | **KP**: Bốn mùa  **(MT24)** |
| **Thứ 4** | | **Nghỉ tết nguyên đán** | **Nghỉ tết nguyên đán** | | **LQCC:** Làm quen chữ l, m, n.(Bài 11: Luyện phát âm Vở BLQCC, CV)  *(PTVĐ: Bật qua vật cản*  *TC: Chuyền bóng qua chân)* | **PTVĐ**: Tung bóng lên cao và bắt bóng. Bật xa 45 cm  MT5 nâng cao  (Bài 12: Vở BLQCC,CV) **(***LQCC: Tập tô chữ l, m, n*  *Bài 10: Vở BLQCC,CV)* |
| **Thứ 5** | | **Nghỉ tết nguyên đán** | **LQVT**:  Dạy trẻ nhận biết chữ số 9 số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9. | | **LQVT**:  Tách 9 đối tượng ra làm hai phần bằng các cách khác nhau | **LQVT:** Dạy trẻ phân biệt các mùa trong năm **(MT43)** |
| **Thứ 6** | | **Nghỉ tết nguyên đán** | **Âm nhạc:**  - DH: Bầu và bí  - NH: Fruit song for children  (Đa số trẻ chưa biết) | | **Văn học:**  Truyện: Sơn Tinh Thủy Tinh. (**MT59)**  *(DH: Bé chúc Tết*  *NH: Ngày Tết quê em*  *TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát)* | **Âm nhạc:**  VĐTTC: Hoa lá mùa xuân (**MT105)**  NH: Four Season (Bốn mùa). TC: Bé tập làm ca sĩ.  *(VH: Mùa xuân (Thơ)* |
| **Thứ 7** | | **Nghỉ tết nguyên đán** | **Ôn luyện:**  Ôn các bài thơ đã học | | **Ôn luyện**:  Truyện: Sơn Tinh Thủy Tinh | **Ôn luyện:** chữ cái b, d, đ, l, n, m |
| **MTĐG: HĐH: 51,26,96,43,105,24 HĐG: 59, 66 ,70,92,93 HĐNT: 4, 5 HĐVS-ĂN: 18** | | | | | | |
|  | | |  | | | |