**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2   
Tên giáo viên:Phạm Thị Khoa- Đinh Thị Hoài**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian/hoạt động | | **Tuần 1 *Từ 05/09 đến 08/09*** Phạm Thị Khoa | **Tuần 2 *Từ 11/09 đến 15/09*** Đinh Thị Hoài | **Tuần 3 *Từ 18/09 đến 22/09*** Phạm Thị Khoa | **Tuần 4 *Từ 25/09 đến 29/09*** Đinh Thị Hoài | **Mục tiêu thực hiện** |
| **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;Cho trẻ nghe các bài hát về Trường mầm non,trung thu. Xem ảnh về các hoạt động trong trường mầm non, múa lân, bầy mâm ngũ quả, chơi đồ chơi theo ý thích. - Dạy trẻ thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, xếp dép lên giá dép, cất ba lô vào tủ. Hiểu nghĩa từ khái quát: quần áo, đồ chơi, hoa, quả... **(MT43)**  *\*Rèn trẻ biết đứng xếp hàng theo nhạc chung của trường*  + Hô hấp: Thổi nơ + Tay: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang.  + Lưng - Bụng: Đứng cúi về trước + Chân: Đứng khuỵu gối + Bật: Bật chụm tách chân tại chỗ (MT1) | | | | **MT43**  MT1 |
| **Trò chuyện** | | *\* Trò chuyện với trẻ:* - Trò chuyện với trẻ về tên trường, lớp của bé: Trường con học là trường gì? Các con học lớp nào? - Tên các cô giáo trong lớp, các bạn trong lớp, các đồ dùng trong trường, lớp của bé… - Trẻ xem tranh ảnh về các khu trong trường và các lớp học năng khiếu. - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, nu na nu nống…Cho trẻ chơi nhẹ nhàng theo các nhóm nhỏ, quan sát, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. - Cho trẻ nghe các bài hát về tết trung thu, trường mầm non. - Trò chuyện với trẻ, yêu cầu trẻ nói đủ nghe, không lí nhí.. **(MT53)** | | | | **MT53** |
| **Hoạt động học** | **T2** | **Hoạt động rèn kĩ năng**  Nghĩ lễ | **Hoạt động âm nhạc**  - DH: Ngày vui của bé. - Nghe: Vui đến trường. - TC: Ai nhanh nhất. **(**MT74) | **Hoạt động âm nhạc**  - DH: Cháu đi mẫu giáo - Nghe: Trường cháu đây là trường mầm non - TC: Tiếng hát của ai? (MT72) | **Hoạt động âm nhạc**  - DH: Rước đèn trung thu. - DH: Cháu đi mẫu giáo. - DH: Vui đến trường. (MT74) | MT73 MT74  MT31  MT2 MT38  MT49 MT72 MT29 MT27 MT40 |
| **T3** | **Hoạt động rèn kĩ năng**  - Rèn cho trẻ kỹ năng nói lời chào, lời cảm ơn | **Hoạt động làm quen với toán**  - Dạy trẻ xếp tương ứng 1-1. (MT31) | **Hoạt động làm quen với toán**  - Dạy trẻ tạo nhóm theo 1 dấu hiệu**.** (MT29) | **Hoạt động làm quen với toán**  - Nhận biết phân biệt 1 và nhiều. (MT27) |
| **T4** | **Hoạt động rèn kĩ năng**  - Rèn trẻ xếp hàng, dàn hàng tập thể dục | **Hoạt động khám phá**  - Trò chuyện về đồ chơi của bé. (MT38) | **Hoạt động khám phá**  - Trò chuyện về trường lớp MN của bé. (MT38) | **Hoạt động khám phá**  -Trung thu yêu thương (MT40) |
| **T5** | **Hoạt động rèn kĩ năng**  - Rèn kỹ năng cho trẻ cách bê ghế và cất ghế | **Hoạt động Vận động**  - VĐ: Đi trong đường hẹp TC: Chú công nhân xây nhà cao tầng (MT2) | **Hoạt động văn học**  - Thơ :“ Bé không khóc nữa”. (MT49) | **Hoạt động Vận động**  - VĐ: Ném trúng đích bằng 1 tay. - TC: Nhảy qua suối nhỏ |
| **T6** | **Hoạt động rèn kĩ năng**  - Rèn trẻ nhận dấu cốc, dấu sách vở, tủ cá nhân của mình | **Hoạt động tạo hình**  - Tô màu đồ chơi của bé (MT73) | **Hoạt động tạo hình**  - Tô nét, tô màu bạn trai, bạn gái. (MT73) | **Hoạt động tạo hình**  -Tô màu đèn ông sao (MT73) |
| **Hoạt động ngoài trời** | | ***\* Tuần 1:***  Rèn nề giờ hoạt động | ***\*Tuần 2*** *- HĐCCĐ:* Đi dạo quanh sân trường. Quan sát khu vực trong trường. Cho trẻ quan sát trò chuyện về các lớp học trong trường. Thăm quan phòng học năng khiếu múa. Thăm quan phòng bảo vệ. *- TCVĐ:* Tung bóng cây cao. Cỏ thấp. Bắt bướm. Làm theo người chỉ huy. Dung dăng dung dẻ. *- Chơi theo ý thích:* Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát... | ***\* Tuần 3*** *- HĐCCĐ:* Quan sát các đồ chơi ngoài trời. Cho trẻ quan sát trò chuyện về các nơi và đồ chơi nguy hiểm trong trường. Thăm quan phòng học tiếng anh. **Giao lưu TC dân gian với lớp C1.** *- TCVĐ:* Kéo co. Gieo hạt. Lộn cầu vồng. Tìm bạn. Tung bóng. *- Chơi theo ý thích:* Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát... | ***\* Tuần 4:*** *- HĐCCĐ:* Thăm quan sân khấu đón trung thu của trường. Thăm quan môi trường đón trung thu của các lớp. Thăm quan khu nhà bếp. Quan sát vườn rau. **Giao lưu TCVĐ với các em bé nhà trẻ D1.** *-TCVĐ:* Cáo và Thỏ. Lộn cầu vồng. Trời nắng trời mưa. Gieo hạt. Bánh xe quay. *- Chơi theo ý thích:* Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát..... |  |
| **Hoạt động chơi góc** | | *\* Rèn nề nếp của giờ hoạt động (Tuần 1)* *\* Góc trọng tâm:* - Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non (T2) - Góc kĩ năng: Hướng dẫn kĩ năng xúc hột hạt, đóng cúc áo (T3) - Góc tạo hình:*Hoạt động Steam:* Làm đèn lồng trung thu(T4) *\* Góc phân vai:* + Bé làm nội trợ, bé nấu các món ăn. + Góc bán hàng các loại đồ dùng học tập, đèn ông sao, bánh trung thu… + Góc gia đình: đóng vai các thành viên trong gia đình chăm sóc trẻ, đưa con đi học... **(MT10)**  *\* Góc nghệ thuật:* + Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về trường mầm non, ngày trung thu. + Góc tạo hình: *Hoạt động Steam-*  Cho trẻ làm đèn lồng trung thu. Cho trẻ vẽ theo ý thích. (Thích vẽ, viết nguệch ngoạc) **(**MT56)  *\* Góc học tập:* + Góc văn học: Xem sách, tranh ảnh về trường mầm non, về các bạn trai, bạn gái. + Góc toán: Chơi với các trò chơi thông minh, làm các bài tập toán, trò chơi sáng tạo. - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, lau lá cây ở góc thiên nhiên. Chơi các trò chơi với cát và nước *\* Góc kĩ năng:* Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần. Trẻ biết sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa... trong giao tiếp *\* Góc xây dựng:* Xây dựng trường mầm non của bé, xây nhà của bé. (MT52)  - Gợi mở, khuyến khích trẻ vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng. **(MT71)** | | | | **MT10** MT56  MT52 **MT71** |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | | - Sử dụng bát, thìa cốc đúng cách. **(MT12)**  - Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn 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. - Hướng dẫn trẻ biết thay quần áo khi bị ướt, khi thay đổi nhu cầu bản thân. (lạnh và nóng) (MT14) | | | | **MT12** MT14 |
| **Hoạt động chiều** | | **\* Tuần 1:** - Hướng dẫn trẻ cách sử dụng thìa. - Hướng dẫn kĩ năng xúc miệng bằng nước muối  - Rèn kĩ năng mở vở + gấp vở. - Chơi theo ý thích. | **\* Tuần 2** - Hướng dẫn: Nhận biết kí hiệu cá nhân. - Cho trẻ làm bài tập toán trang 15. - Rèn kỹ năng chào hỏi đúng cách, biết nói cảm ơn, xin lỗi, đúng hoàn cảnh. - Chơi trò chơi hái quả và để trẻ thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả, cho vào rổ”. **+ Cô dạy trẻ đọc bài thơ: “ Bé không khóc nữa”.** **(MT42)** | **\*Tuần 3**  - Dạy trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày: Trứng rán, cá kho, canh rau... - Cho trẻ làm bài tập toán trang 9. - **VĐCB: Trường sấp theo hướng thẳng- TC: Máy bay** - Rèn kỹ năng khi trẻ ngồi học - VĐ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. + TC: Chó sói xấu tính (MT2) | **\* Tuần 4:** - Hướng dẫn trẻ thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: Rửa tay, lau mặt, xúc miệng. Tháo tất, cởi quần, áo... - Cô dạy trẻ vận động: - **Văn học : Thơ " Bạn mới"** - Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: Dọn vệ sinh góc thiên nhiên của lớp. Bỏ rác đúng nơi quy định. (MT70)  **\* Thứ 6 hàng tuần liên hoan văn nghệ, biểu dương bé ngoan** | **MT42**  MT2 MT70 |
| **Chủ đề - Sự kiện** | | Rèn nề nếp | Ngày hội đến trường của bé | Đồ chơi của bé | **Trung Thu yêu thương** |  |