**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 /2020**

**( MT 3, 14, 35, 53, 64, 76,77, 84, 85, 87, 90, 93, 102, 103)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần**  **Thứ** | **Tuần 1**  **( Từ ngày 30/11 -4/12)**  **Những con vật xung quanh bé** | **Tuần 2**  **( Từ ngày 7 – 11/12)**  **Bé chăm sóc và bảo vệ các con vật** | **Tuần 3**  **( Từ ngày 14 – 18/12)**  **Vòng đời, sự phát triển của 1 số loại côn trùng** | **Tuần 4**  **( Từ ngày 21-25/12)**  **Ngày thành lập QĐND VN- Noel và ngày hội tiếng anh** | **Tuần 5**  **( Từ ngày 28/12 – 1/1)**  **Tết dương lịch** |
| **Thứ 2** | **Tạo Hình**  **Vẽ con bò**  ***(Đề tài)*** | **GDTC**  **-TDGH: Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân**  **- TCVĐ: Tạo dáng con vật** | **Tạo Hình**  **Vẽ con vật mà bé yêu thích**  ***(Đề tài)*** | **GDTC**  **- Đi/chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (Đổi hướng ít nhất 3 lần**  **TC: Mèo đuổi chuột**  **(MT3)** | **Tạo Hình**  **Xé dán đàn cá**  ***(Đề tài)*** |
| **Thứ 3** | **KP**  **Những con vật xung quanh bé** | **KP**  **Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật** | **KP**  **Vòng đời của bướm** | **KP**  **Bé vui đón Noel** | **KP**  **Tìm hiểu, khám phá về ngày tết dương lịch** |
| **Thứ 4** | **LQCC**  **LQCC i, t, c** | **LQCC**  **Tập tô i,t,c** | **LQCC**  **Trò chơi e,ê,i,t,c** | **LQCC**  **LQCC b,d,đ** | **LQCC**  **Tập tô b,d,đ** |
| **Thứ 5** | **LQVT**  **Dạy trẻ nhận biết chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8** | **LQVT**  **Tách nhóm có 8 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau.** | **LQVT**  **Đo dung tích 1 đối tượng bằng các đơn vị đo. So sánh và nói kết quả** | **LQVT**  **Dạy trẻ xem giờ đồng hồ - xem giờ hơn, giờ kém** | **LQVT**  **Dạy trẻ xem lịch** |
| **Thứ 6** | **LQVH**  **Đồng dao về loài vật**  ***(Sưu tầm)*** | **GDAN**  **Làm quen nốt nhạc: nốt đen, nốt trắng**  **TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát** | **LQVH**  **Truyện : Điều ước của sâu bướm** | **GDAN**  **VĐTTC: Chuông ngân vang( nhạc NN)**  **NH: Ông già Noel ơi**  **( MT 93)** | **LQVH**  **Thơ: Bé gọi mùa xuân** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **GDTC**  **Đi lên xuống ván dốc 1 đầu kê cao**  **TC: Đi đúng luật** | **Tạo Hình**  **Nặn con vật bé thích**  **(MT102)** | **GDTC**  **Ném trúng đích đứng**  **- TCVĐ: Kéo co** | **Tạo Hình**  **Vẽ cây thông noel** | **GDTC**  **Đi bước dồn ngang trên ghế TD**  **TC: Nhảy tiếp sức** |
|  | **GDAN**  **VĐMH: Đố bạn**  **NH: Chú voi con ở Bản Đôn** | **LQVH**  **Thơ: Cún con** | **GDAN**  **DH: Con chuồn chuồn**  **NGh: Hai con thằn lằn con** | **LQVH**  **Thơ: Ông già Noel ơi** | **GDAN**  **DH: Chú ếch con**  ***(Dạy trẻ hát bè)***  **TC: Nghe tiếng hát nhảy vào vòng** |

**MT 14: HĐ ăn ngủ vs : Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: - Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. - Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh. - Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.... - Che miệng khi ho, hắt hơi. - Đi vệ sinh đúng nơi quy định. - Bỏ rác đúng nơi qui định; không nhổ bậy ra lớp.**

**MT 53: TC sáng: về chủ đề dộng vật giúp trẻ hiểu nghĩa từ khái quát : động vật, thức ăn, môi trường sống,...**

**MT64: HĐG: góc văn học: bé biết chọn sách để “đọc” và xem.**

**MT 76: HĐ ăn ngủ VS : Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày :vệ sinh cá nhân, giúp đỡ cô những việc vừa sức: trực nhật, lau bàn, xếp dép...) Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao**

**MT 77: HĐC: Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.**

**MT84: TC sáng: Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.**

**MT 85: HĐC: Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.**

**MT 87: HĐG: trẻ tự trao đổi, thỏa thuận với nhau khi vào cùng góc chơi**

**MT 90: HĐ ăn ngủ vs : bỏ rác đúng nơi quy định**

**MT 35:HĐC: Ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày**

**MT 103: HĐG: Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.**