**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 8 – LỚP NHÀ TRẺ D1**

***Giáo viên thực hiện: Phan Thanh Huyền (Tuần I, III)***

 ***Dương Thị Đãi (Tuần II, IV)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Tuần I**Từ 5/8 – 10/8 | **Tuần II**Từ 12/8 – 17/8 | **Tuần III**Từ 19/8 – 24/8 | **Tuần IV**Từ 26/8 – 31/8 | **Lưu ý** |
| **Đón trẻ, trò chuyện** | - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ )- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. - Động viên trẻ vào các góc chơi - Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.- Trò chuyện với trẻ: + Hỏi trẻ về tên trường+ Hỏi trẻ về tên của trẻ, tên cô giáo và các bạn trong lớp. + Một số hoạt động của trẻ ở trên lớp.+ Trò truyện về tên gọi, đặc điểm, tiếng kêu của một số con vật nuôi quen thuộc.+ Trò chuyện về các loại xe ô tô. |   |
| **Thể dục sáng** | - Trẻ tập với vòng: + ĐT1: Đưa vòng lên cao + ĐT2: Đưa vòng ra trước, xoay vòng + ĐT3: Nghiêng người sang hai bên. + ĐT4: Cúi người chạm vòng xuống đất. |
| **Chơi – tập có chủ định** | **Thứ 2** | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết chào hỏi lễ phép | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ cách tự đi dép |  |
| **Thứ 3** | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết cất dép đúng nơi quy định | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết cất bát, thìa sau khi ăn | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết đeo yếm trước khi ăn | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ tự lên xuống cầu thang |
| **Thứ 4** | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ cất ba lô đúng tủ của mình | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết lấy và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ cách tự đội mũ |
| **Thứ 5** | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết bê và cất ghế | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ tư thế khi ngồi trên ghế | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ cách cầm cốc uống nước | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết nhận quà bằng hai tay |
| **Thứ 6** | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết cầm thìa súc cơm bằng tay phải | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ lấy và cất cốc đúng nơi quy định | **Rèn kỹ năng**Rèn trẻ biết cất dép sau khi đi vệ sinh |
| **Thứ 7** | **Rèn kỹ năng**Ôn: Rèn trẻ biết cất dép đúng nơi quy định | **Rèn kỹ năng**Ôn: Rèn trẻ biết lấy và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định | **Rèn kỹ năng**Ôn: Rèn trẻ cách cầm cốc uống nước | **Rèn kỹ năng**Ôn: Rèn trẻ cách tự đi dép |
| **Hoạt động ngoài trời** | \* **HĐCĐ**: - Dạo chơi quan sát quang cảnh trong sân trường.- Trò chuyện về trường mầm non.- Quan sát cây khế.- Quan sát cây hoa giấy.- Quan sát vườn hoa cúc.\* **TCVĐ**: - Bóng tròn to.- Tạo dáng.- Dung dăng dung dẻ.- Gieo hạt.- Mèo và chim sẻ.- Phi ngựa.**\* Chơi tự chọn:** Chơi với lá cây, chơi đồ chơi trên sân trường, chơi bóng, vòng... | \* **HĐCĐ**: - Quan sát thời tiết.- Quan sát cây xoài.- Trò chuyện về ngày trung thu.- Quan sát đồ chơi trong sân trường.- Quan sát vườn hoa.- Quan sát mâm ngũ quả.\* **TCVĐ:** **-** Tung bóng.- Chạy đuổi theo cô.- Bóng nắng.- Bịt mắt bắt dê.- Về đúng nhà.- Hái hoa.**\* Chơi tự chọn:** Chơi với cát, với nước, chơi trên phòng thể chất, chơi với vòng... | \* **HĐCĐ**: - Quan sát cây bưởi.- Quan sát vườn rau muống.- Quan sát cây dừa. - Quan sát vườn hoa mào gà.- Trò chuyện về các cô giáo trong lớp.- Quan sát bập bênh.\* **TCVĐ:** **-** Chơi với dải lụa.- Bong bóng xà phòng.- Một đoàn tàu.- Thỏ đi tắm nắng.- Con muỗi.- Gieo hạt.**\* Chơi tự chọn:** Chơi với đồ chơi trên sân trường, chơi với bóng, vòng, lá cây... | \* **HĐCĐ**: - Quan sát bể cá.- Quan sát vườn hoa cúc.- Trò chuyện về các đồ chơi trong lớp.- Quan sát vườn rau cải.- Quan sát cầu trượt.- Dạo chơi trong sân trường.\* **TCVĐ:** **-** Bắt bướm.- Ếch ộp.- Trời nắng trời mưa.- Cây cao cỏ thấp.- Cáo và chim.- Ô tô và chim sẻ.**\* Chơi tự chọn:** Lau lá cây, xâu vòng, chơi với phấn, chơi tự do trên sân trường. |  |
| **Chơi tập ở các góc** | - Góc trọng tâm: Cho trẻ làm quen với các góc chơi trong lớp(Tuần 1); Góc bế em(Tuần 2); Góc kể truyện cho bé nghe(Tuần 3); Góc hoạt động với đồ vật(Tuần 4)- Góc văn học: + Xem sách, xem tranh ảnh về trường mầm non, chơi với con rối.+ Xem tranh truyện: Đôi bạn nhỏ.- Góc HĐVĐV: Xếp tự do, rèn kỹ năng xếp cạnh (xếp hàng rào), xếp chồng (xếp ngôi nhà), lồng hộp, thả hộp, chơi xếp nút.- Góc thực hành cuộc sống: Trẻ chơi xúc hạt, rót hạt bình đục..- Góc bế em: Bế em, cho em búp bê ăn, nấu cháo cho em búp bê. Chơi với các khuôn mặt cảm xúc: Vui, buồn, tức giận.- Góc vận động: Trẻ chơi tung bóng, kéo xe, lắc các dụng cụ phát ra âm thanh.+ Tập theo bài: Đu quay |  |
| **HĐ ăn ngủ, vệ sinh** | - Trẻ ăn được các loại thức ăn theo thực đơn của trường.- Trẻ ngủ đúng giờ, ngủ đủ một giấc buổi trưa. |
| **Chơi – tập buổi chiều** | - Trò chuyện về đồ chơi của bé.- Làm quen với bài hát: Lời chào buổi sáng.- Dạy trẻ kĩ năng chấm hồ và dán theo vệt chấm hồ.- Kể chuyện: Đôi bạn nhỏ.- Rèn kĩ năng ngồi không cho chân lên ghế.- Vệ sinh trong và ngoài lớp. | - Trò chuyện về các hoạt động trên lớp của bé.- Rèn trẻ kỹ năng vứt rác vào thùng rác.- Rèn trẻ kỹ năng bê ghế.- Làm quen trò chơi: Con muỗi.- Chơi với lô tô, xếp nút.- Vệ sinh trong và ngoài lớp. | - Làm quen bài thơ: Vườn trẻ.- Hoàn thiện nốt vở tạo hình của trẻ.- Dạy trẻ kỹ năng xâu vòng.- Chơi với đất nặn.- Rèn trẻ kỹ năng lau tay sau khi rửa tay.- Vệ sinh trong và ngoài lớp. | - Chơi đồ chơi trong lớp theo nhóm nhỏ: Xem tranh, lô tô...- Rèn kỹ năng cầm cốc uống nước cho trẻ.- Nghe cô đọc thơ: Đến lớp, Em đi nhà trẻ.- Hát các bài hát về trường mầm non.- Chơi lồng hộp, đóng cọc, xâu vòng.- Vệ sinh trong và ngoài lớp. |  |
| **Chủ đề/sự kiện** |  |  |  |  |  |
| **Đánh giá KQ thực hiện** | ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

 **NHẬN XÉT CỦA BGH**

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 ..........................................................................