**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 2**

**Giáo viên: QUỲNH LY – HÀ GIANG**

**MT : 21,32,49,50,51,71,75,78**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Tuần 1**  ( Từ ngày 3/2 đến ngày 7/2 )  Một số lọaị rau | | | **Tuần 2**  ( Từ ngày 10/2đến ngày 14/2)  Bé biết quả gì | | **Tuần 3**  ( Từ ngày 17/2 đến ngày 21/2)  Các loại hoa | | | **Tuần 4**  ( Từ ngày 24/2 đến ngày 28/2)  Cây xanh và môi trường sống. | **Mục tiêu** |
| **Đón trẻ**  **Trò chuyện** | - C« ®ãn trÎ vµo líp, h­ướng dÉn trÎ cÊt ®å dïng c¸ nh©n.  - Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với người lớn, cô giáo  -C« cho trÎ xem tranh ¶nh vµ trß truyÖn vÒ một số cây ăn quả : Ổi, cam, táo, xoài….,  - Rau ăn lá: Rau cải, rau ngót, rau muống…,  - Một số loại củ : Su hào, cà rốt, củ cải… và những loại hoa mà trẻ biết.  - Cô cùng trẻ trò chuyện về Cây xanh và môi trường sống.  - Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi phải biết yêu quý và chăm sóc cây cối. Biết giữ gìn có nếp sống văn minh , lịch sự : không hái hoa bẻ cành và đặc biệt là không leo trèo lên cây. | | | | | | | | |  |
| **Thể dục sáng** | - \* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Mời lên tàu lửa” và nhạc bài tiếng anh.  \* Tiến hành: ( nhạc bài nắng sớm)  + Hô hấp: Gà gáy,  +Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới  + Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.  + Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục  + Bật: Tại chỗ  *\* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2,4,6 tập với bài dân vũ ‘ Việt nam ơi”; Thứ 3,5 tập với bài “Chocolate”*  \*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu | | | | | | | | |  |
| **Hoạt động học** | **T2** | **VĂN HỌC**  Thơ : Cà rốt và củ cải **MT 49** | **VĂN HỌC**  Thơ: Quả  (Đa số trẻ chưa biết) | | **VĂN HỌC**  Truyện: Sự tích các loài hoa **MT 50,51**  (Đa số trẻ chưa biết) | | | **VĂN HỌC**  Thơ : Cây dây leo | | Thay truyện tuần 3 Chuyện trong vườn.  Đổi toán tuần 3: Ôn nhóm số lượng 1,2  Đổi toán tuần 4: Ôn nhận biết hình vuông , tròn.  Thay bài thể dục; Bật qua dây  Tuần 4 : Trèo thang |
| **T3** | **LQVT**  So sánh độ lớn hơn của 2 đối tượng to hơn – nhỏ hơn  **MT 32** | **LQVT**  Ôn nhận biết và đếm trong phạm vi 4 | | **LQVT**  Ôn nhận dạng hình vuông , tròn , tam giác ,chữ nhật | | | **LQVT**  Ôn so sánh dài ngắn | |
| **T4** | **THỂ DỤC**  Ném trúng đích nằm ngang | **ÂM NHẠC**  -NDTT: H¸t : Quả  -NDKH: Nghe h¸t :Lý c©y b«ng **MT 71**  - Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt | | **THỂ DỤC**  Chạy lien tục theo hướng thắng 15m | | | **ÂM NHẠC**  - NDTT: Vỗ tay theo nhịp : Màu hoa **MT75**  - NDKH: NH: Hoa trong vườn  - TC: Ai đoán giỏi | |
| **T5** | **KHÁM PHÁ**  Rau củ mà bé biết | **KHÁM PHÁ**  Một số loại quả | | **KHÁM PHÁ**  Bé biết những loại hoa gì? | | | **KHÁM PHÁ**  Cây ổi | |
| **T6** | **TẠO HÌNH**  Xé, dán mắt quả dứa **MT78**  (TiÕt mÉu ) | **TẠO HÌNH**  Tô nét, tô màu chùm nho  (Đề tài ) | | **TẠO HÌNH**  Vẽ bông hoa  ( Tiết đề tài) | | | **TAO HÌNH**  Tô nét, tô màu quả táo  (Tiết mẫu ) | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | **\* HĐCMĐ :**  - QS : C©y ổi  - QS : Cây sấu  - Tổ chức HĐ lao động vệ sinh: Chăm sóc vườn rau  - Lµm thÝ nghiÖm c©y cÇn n­íc vµ ¸nh s¸ng nh­ thÕ nµo.  - QS : Quá trình phát triển của cây  **\* TCV§:**  -§éi l½ng hoa qua cÇu  - Gieo h¹t  - Ch¬i TD**:** VÏ qu¶  - TCV§ : B¾t ch­íc t¹o d¸ng  - TCV§ : Ng­êi lµm v­ên giái  **\* CTD:**  - Ch¬i cÇu tr­ît, xÝch ®u  - Ch¬i TD:X©u h¹t vßng  - Ch¬i TD**:** VÏ qu¶  - Ch¬i TD : Ch¬i ®å ch¬i trªn s©n  ***\*Giao lưu với lớp C2*** | | **\*HĐCMĐ :**  - QS : Thời tiết  - QS : Vườn rau ăn lá  - Trò chuyện về cách chăm sóc cây rau cải.  -Hướng dẫn trẻ nhặt rau.  - QS: Cây Xoài  **\* TCV§:**  **-** Hái hoa mùa xuân  - TCDG : BÞt m¾t b¾t dª  - TCV§ : B¾t ch­íc t¹o d¸ng  - TCV§ : B¾t ch­íc t¹o d¸ng  - TCDG : KÐo co  \***CTD**: VÏ phÊn  - NhÆt l¸ c©y  - Ch¬i víi ®å ch¬i trªn s©n  ***\*Giao lưu với lớp C2***tr­êng | | **\*HĐCMĐ:**  - QS : Vườn củ su hào  - QS : Củ cà rốt  - QS: Củ hành tây đang nảy mầm.  - QS: Củ cải trắng  - QS : Quả Thanh Long  **\* TCV§ :**  - Ng­êi ®Çu bÕp tµi ba  - TCDG : BÞt m¾t b¾t dª  - TCVĐ: tìm đồ vật cho đúng.  - TCVĐ: Nhổ củ cải.  - TCVĐ: khiêng đất trồng cây  **\* CTD:** TrÎ ch¬i cÇu tr­ît, xÝch ®u  - Ch¬i TD : TrÎ nhÆt l¸ vµng r¬i.  - Chơi tự do với phấn, lá cây  - Chơi tự do với ĐCNT  ***\*Giao lưu với lớp C1*** | | | **\*HĐCMĐ :**  - QS : Cay hoa giấy  - Tổ chức HĐ lao động vệ sinh, nhặt rác bỏ đúng nơi quy định  - QS : Giàn hoa lan  - Quan sát cây hoa hồng.  - Quan sát: Cách chăm sóc cây hoa  **\* TCV§** :  -Thi ®i nhanh  - TCV§ : Ngửi hoa  - Ch¬i TD:Ch¬i nhµ bãng  - TCVĐ: Cắm hoa  - Chơi tự do: với vòng, phấn, lá cây.  - TCVĐ: Gieo hạt  **\* CTD:** VÏ phÊn  - Ch¬i TD : VÏ phÊn trªn s©n tr­êng  - Ch¬i TD:Ch¬i nhµ bãng  - Chơi tự do: với vòng, phấn, lá cây.  ***\*Giao lưu với Khối bé*** | |  |
| **Hoạt động chơi góc** | **\*Góc trọng tâm : +** Gãc x©y dùng : Xây dựng vườn cây của bé **( T 1+ 3+ 4)**  + Góc tạo hình: Trang trí cây hoa, dán lá cho cây **( T 2+ 5)**  - Gãc ph©n vai:  B¸n hµng: Cửa hàng hoa quả, cây cảnh, rau củ  NÊu ¨n: Nấu các món ăn từ rau ăn lá và rau ăn củ ( canh rau cải, su hào sào,...)  Gia đình : bế em, chăm sóc cho em bé.  - Gãc nghÖ thuËt : Móa h¸t về cây cối và hoa quả  - Gãc s¸ch : Làm sách về Thực vật : Cây xanh, rau củ, hoa; kể chuyện theo rối tay,... Khám phá thêm về thực vật qua sách báo, hình ảnh và cuộc sống hàng ngày**. MT21**  - Gãc häc tËp : Sưu tầm những bài tập trắc nghiệm cho trẻ làm , chơi ghép hình, nhận biết to- nhỏ, nhận biết 1-2  - Gãc khám phá: Tìm hiểu về mùi, vị của một số loại gia vị: tỏi, hạt tiêu..., quan sát sự phát triển cây hành cây tỏi..., Nam châm hút được đồ vật nào? Bé chơi với kính lúp....  - Gãc bÐ tù phôc vô: D¹y bÐ c¸ch ch¶i tãc, đóng cúc, kéo khóa, tập gắp đũa... | | | | | | | | |  |
| **HĐ ăn, ngủ, vệ sinh** | * Rèn rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. * Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn. * Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: Rửa tay, lau mặt, súc miệng, tháo tất, cởi quần áo,… * Rèn trẻ kỹ năng súc miệng nước muối không bị bắn ra ngoài.   **Vận động : Bài hát " Màu hoa*"*** | | | | | | | | |  |
| **HĐ chiều** | - **Âm nhạc**  ***+ NDTT: Dạy hát : Em yêu cây xanh***  ***+ NDKH: NH: Quả gì?***  ***+TCAN : Xướng âm La theo đàn***  - RÌn vÖ sinh : Röa tay b»ng xµ phßng  - Làm bài tập Bé nhận biết và làm quen với Toán: To hơn – nhỏ hơn  - Lµm c©y xanh tõ nguyªn vËt liÖu phÕ th¶i.  - Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  ***\* Lao động vệ sinh*** | | | ***- TDGH***  ***+ VĐCB: BËt qua 3 vòng***  ***+ TCVĐ: con bọ dừa***  - RÌn kỹ năng: H­íng dÉn trÎ c¸ch ®i vµ cëi bao tay  - Làm bài tập Bé nhận biết và làm quen với Toán: Ghép tương ứng  - Giải đố về cây rau  - Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  ***\* Lao động vệ sinh*** | | ***- Âm nhạc***  ***+ NDTT: Dạy hát: Củ cà rốt***  ***+ NDKH: Lá xanh***  ***+ TCAN: Bạn nào hát?***  - RÌn Kỹ năng: H­íng dÉn trÎ c¸ch gÊp vµ mÆc quÇn ¸o rÐt.  - Làm bài tập Bé nhận biết và làm quen với Toán: Nhận biết các loại quả  - Xem cách thu hoạch một số loại củ  - Giới thiệu sản phẩm tạo hình. Liªn hoan v¨n nghÖ, nªu gư­­¬ng bÐ ngoan  ***\* Lao động vệ sinh*** | ***- TDGH***  ***+ VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang***  ***+ TCVĐ : nhảy bao bố***  - RÌn kỹ năng: H­íng dÉn trÎ c¸ch cëi bít ¸o khi nãng  - Bé chơi với màu và hình.  - Hướng dẫn trẻ dán hoa  - Giới thiệu sản phẩm khám phá. Liªn hoan v¨n nghÖ ,nªu gư­­¬ng bÐ ngoan  ***\* Lao động vệ sinh*** | | |  |
| **Đáng giá kết quả thực hiện** | **1.** Chuẩn bị :  …………………………………………………………………………….........................................................................  …………………………………………………………………………………………………………............................  ………………………………………………………………………………………………………….............................  …………………………………………………………………………………………………………............................  …………………………………………………………………………………………………………............................  …………………………………………………………………………………………………………............................  2. Nội dung …………………………………………………………………………………………………….....................................  …………………………………………………………………………………………………………............................  …………………………………………………………………………………………………………............................  ………………………………………………………………………………………………………….............................  …………………………………………………………………………………………………………............................  ……………………………………………………………………………........................................................................  …………………………………………………………………………………………………………............................  3. Hình thức …………………………………………………………………………………………………………............................  …………………………………………………………………………………………………………...........................  …………………………………………………………………………………………………………............................  …………………………………………………………………………………………………………............................  ……………………………………………………………………………………………………….................................  ………………………………………………………………………………………………………….............................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4.Kĩ năng trẻ :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………................  **BGH nhận xét:**  ………………………………………………………………………………………………………….............................  ………………………………………………………………………………………………………….............................  ……………………………………………………………………………………………………….................................  ………………………………………………………………………………………………………….............................  …………………………………………………………………………………………………………............................. | | | | | | | | | |