**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP Nhà trẻ D1   
Tên giáo viên: Lớp NT D1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian/hoạt động | | **Tuần 1 *Từ 06/09 đến 10/09*** | **Tuần 2 *Từ 13/09 đến 17/09*** | **Tuần 3 *Từ 20/09 đến 24/09*** | **Tuần 4 *Từ 27/09 đến 01/10*** | **Mục tiêu thực hiện** |
| **Đón trẻ** | | \* Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. + Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ ). +Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. +Cho trẻ nghe các bài hát về bé. + Chơi đồ chơi theo nhóm nhỏ, nghe đọc truyện - Trò chuyện về ngày trung thu. - Trò chuyện về lớp của bé:lớp con là lớp nào? lớp có nhiều đồ chơi không? - Trò chuyện về cô giáo của bé: lớp con có mấy cô? tên các cô là gì? | | | |  |
| **Thể dục sáng** | | \* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn làm đoàn tàu kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi chậm, chạy chậm, chạy nhanh, dừng lại ở vị trí vòng tròn. \* Trọng động: - BTPTC: + Hô hấp: Thổi bóng( 3- 4 lần) + Tay: Giấu tay ( 3lx 2n). + Chân: Cây cao cỏ thấp (3lx 2n). + Bụng: Đ ôồng hồ tích tắc (3lx2n) \* Tập theo bài: Đu quay - TCVĐ: Tập tầm vông. Tổ chức cho trẻ chơi (1-2 lần). - Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1- 2 vòng. | | | |  |
| **Chơi - tập có chủ định** | **T2** | **Rèn kĩ năng**  Rèn nề nếp chào hỏi | **Vận động**  - VĐCB: Đi trong đường hẹp. - TCVĐ: Tập tầm vông. **(MT1)** | **Vận động**  - VĐCB: Bò trong đường hẹp. - TCVĐ: Dung dăng dung dẻ. | **Vận động**  - VĐCB: Đi trong đường ngoằn ngoèo. - TCVĐ: Chơi với dải lụa | MT1, MT18 |
| **T3** | **Rèn kĩ năng**  Rèn nề nếp vệ sinh | **Hoạt động nhận biết**  Lớp học của bé **(MT18)** | **Hoạt động nhận biết**  Bánh nướng, bánh dẻo | **Hoạt động nhận biết**  Cô giáo của bé |
| **T4** | **Rèn kĩ năng**  Rèn nề nếp bê ghế về bàn ngồi | **Làm quen văn học**  Thơ: Bé đi nhà trẻ (Đa số trẻ chưa biết) | **Làm quen văn học**  Truyện: Đôi bạn nhỏ | **Làm quen văn học**  Thơ: Bạn mới |
| **T5** | **Rèn kĩ năng**  Dạy trẻ nếp ngồi vào bàn | **Hoạt động nhận biết**  Màu xanh | **Hoạt động nhận biết**  Màu đỏ | **Hoạt động nhận biết**  Nhận biết phân biệt đồ chơi màu xanh, màu đỏ |
| **T6** | **Rèn kĩ năng**  Rèn nề nếp cầm thìa xúc cơm | **Hoạt động tạo hình**  In ngón tay tạo thành cánh hoa | **Âm nhạc**  Nghe hát: Rước đèn( Nhạc và lời: Bùi Anh Tôn) TCAN: Nghe âm thanh tìm vật | **Hoạt động tạo hình**  Dán bóng bay |
| **Hoạt động ngoài trời** | | HĐCMĐ: Quan sát: - Cây hoa hồng. - Giao lưu nhóm bạn trai bạn gái - Cây lưỡi hổ - Thời tiết - Cây vạn niên thanh \* TCVĐ: - Dung dăng dung dẻ - Lộn cầu vồng - Trời nắng- trời mưa - Chi chi chành chành \* Chơi tự do: Chơi với sỏi, bóng, câu cá, vỏ hộp.  \* HĐCMĐ: Quan sát : - Cây thiết mộc lan - Thời tiết - Giao lưu nhóm bạn trai với bạn gái. - Cùng cô lau lá - Cây hoa loa kèn \* TCVĐ: - Bóng tròn to - Trời tối- trời sáng - Gieo hạt - Nu na nu nống \* Chơi tự do : Chơi với lá cây, bóng, xâu vòng hoa, xếp hình  \* HĐCMĐ: Quan sát: - Thời tiết - Cây lược vàng - Hoa mười giờ - Cùng cô tưới cây - Giao lưu nhóm bạn trai bạn gái - Cây hồng môn \* TCVĐ: - Trời nắng- trời mưa - Chi chi chành chành - Hái quả - Nhảy lên nào \* Chơi tự do: Chơi với sỏi, phấn, lắp ghép, lồng hộp | | | |  |
| **Chơi tập ở các góc** | | - Rèn nề nếp của giờ hoạt động ( T1) \* Góc trọng tâm: Tô màu trường mầm non( T2); Xếp hàng rào ( T3); TC bế em( T4). - Góc HĐVĐV: Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng( xếp lớp học), xếp cạnh( xếp hàng rào). - Góc chơi gia đình:Chơi búp bê, xúc bột cho búp bê, ru em ngủ - Góc bé chơi với hình và màu: Chơi: Bé chọn đúng màu; Tìm hình cho bóng. Ghép hình về đồ chơi truờng mầm non, đồ chơi ngoài trời. - Góc vận động: + Vận động tinh: Tập vò giấy, chơi đất nặn, xâu vòng màu đỏ. + Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi lăn bóng, đi trong đường hẹp, bò trong đường hẹp. - Góc sách truyện: Xem truyện tranh, tranh ảnh về trường mầm non; Chơi rối tay về cô giáo, các bạn. Tập mở sách nhẹ nhàng không làm rách sách | | | |  |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | | Luyện tập nề nếp, thói quen và hành vi tốt trong sinh hoạt: - Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau. - Hướng dẫn trẻ biết đi lấy nước uống  - Rèn trẻ kỹ năng biết đi vệ sinh đúng nơi qui định **(MT8)** | | | | MT8 |
| **Chơi - tập buổi chiều** | | - Hướng dẫn trò chơi: Bóng tròn to. - Hướng dẫn trẻ kỹ năng bôi hồ - Ôn bài thơ: Bạn mới. - Rèn cách cất ba lô. \* Bé vui múa hát, nêu gương bé ngoan  - HD trò chơi: Dung dăng dung dẻ. - Ôn kỹ năng xếp cạnh cho trẻ. - Hướng dẫn trẻ kỹ năng cầm bút di màu. - Rèn cách đi cầu thang \* Bé vui múa hát, nêu gương bé ngoan  - HD trò chơi: Dung dăng dung dẻ. - Ôn kỹ năng xếp cạnh cho trẻ. - Hướng dẫn trẻ kỹ năng cầm bút di màu. - Rèn cách đi cầu thang \* Bé vui múa hát, nêu gương bé ngoan | | | |  |
| **Chủ đề - Sự kiện** | | Rèn nề nếp đầu năm | Lớp học của bé | Bánh nướng, bánh dẻo | Cô giáo của bé |  |
| **Đánh giá KQ thực hiện** | | ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN  1. Nội dung thực hiện  - Các nội dung đưa ra trong tháng 9 phù hợp với yêu cầu độ tuổi trình độ của cô và thực hiện thường xuyên  2. các hoạt động  - Các hoạt động trong tháng diễn ra bình thường theo đúng lịch  - Gíao viên đã thực hiện đủ các nội dung bài dạy theo đúng yêu cầu độ tuổi và kế hoạch xây dựng trong tháng  3. Mục tiêu  - Các mục tiêu giáo viên lựa chọn đưa vào trong tháng chưa thể đánh giá khả năng của trẻ do tình hình dịch bệnh  - Gíao viên sẽ đánh giá mục tiêu sau khi trẻ đi học lại  - Đã gửi các bài học và thời khoá biểu trong tháng bằng hình thức gửi các video bài dạy qua kênh zalo của nhóm lớp kết hợp với phụ huynh để dạy trẻ  - Tiếp tục thực hiện các hoạt động khác khi cô và trò trở lại trường học.  4. Ý kiến của ban giám hiệu        ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU | | | | |