**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2019**

Thời gian thực hiện : 4 tuần ( từ ngày 4/11/2019 – 29/11/2019)

***Các mục tiêu : 2, 5, 9, 17, 25, 28, 33, 37, 47, 60, 61, 62, 64, 88***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | ***Thời gian*** |   **Mục tiêu** |
| **Tuần 1**Một số nghề sản xuất (Từ 4/11-8/11/2019) | **Tuần 2**Một số nghề dịch vụ(Từ 11/11-15/11/2019) | **Tuần 3****Ngày nhà giáo Việt Nam** **20/11** (Từ 18/11 - 22/11/2019) | **Tuần 4**Lớn lên bé thích làm nghề gì? (Từ 25/11-29/11/2019) |
|  **Đón trẻ** **Trò chuyện** | **\* Cô đón trẻ:**Cô đón trẻ niềm nở ở cửa lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép cô, ông, bà, bố, mẹ… rồi vào lớp.Nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết. Thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. Nghe các bài hát về cô giáo, về nghề nghiệp . Xem tranh ảnh về các nghề mà cô và trẻ cùng sưu tầm. Chơi đồ chơi theo ý thích***\* Trò chuyện:*** ***-*** Trò chuyện cùng cô và các bạn biết về nghề nghiệp của bố mẹ mình.- Nói lên ước mơ của bản thân về nghề nghiệp sau này mình muốn làm.- Trò chuyện, trao đổi với bạn để biết về ước mơ nghề nghiệp của bạn.- Thể hiện sự hiểu biết của bản thân về một số nghề:+ Nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề **(MT47).** Ví dụ: nói “Nghề nông làm ra lúa gạo, nghề xây dựng xây nên những ngôi nhà mới...”+ Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện. + Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp+ Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh**.**- Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20-11- Sử dụng các từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”; “Xin phép”; “Thưa”; “Dạ”, “vâng”... phù hợp với tình huống. Không nói tục, chửi bậy. **(MT 60)**- Trò chuyện với trẻ về cách phòng chống dịch sốt xuất huyết, cách diệt lăng quăng, bọ gậy, nhắc nhở người lớn thực hiện cùng mình... | **47****60** |
| **Thể dục sáng** | \* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Mời lên tàu lửa” Việt Nam ơi.\* Tiến hành: theo nhạc bài Chocolate“ The wheel on the bus” + 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\*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc *“Em yêu biển đảo quê* *hương”* |
| **Hoạt động học** | **Thứ 2** | **LQVH**Truyện:Người đua thư**MT61** | **GDTC**Ném xa bằng 2 tay, chạy 18m**MT5** | ***LQVH***Thơ: Ước mơ của Tý | **GDTC**Trèo lên xuống thangTC: Nhảy lò cò**MT2** | **61, 5, 2**Tuần 1 Đổi sang thơ: anh thợ Gốm **28, 33, 37****47 ( tiếp )****88** |
| **Thứ 3** | **Toán**Nhận biết phân biệt khối vuông, chữ nhật  | **Toán**Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ  | **Toán**Đếm đến 8Nhận biết số 8**MT 28, 33** | **Toán**Đo 1 đối tượng bằng các thước đo khác nhau**MT37** |
| **Thứ 4** | **KPXH**Tìm hiểu về nghề gốm | **KPXH**Trò chuyện về nghề tiếp viên hàng không | **KPXH**Bé với ngàynhà giáo việt nam | **KPXH**Bé thích nghề nào**MT47** |
| **Thứ 5** | **LQCC**Làm quen chữ **u, ư** | ***LQCC***Tập tô chữ cái **u, ư** | **LQCC**Làm quen chữ **i, t, c** | ***LQCC***Tập tô chữ cái **i, t, c** |
| **Thứ 6** | **Tạo hình**Vẽ theo ý thích: vẽ các sản phẩm của nghề gốm  | **GDAN**-Dạy hát: Anh nông dân và cây rau-Nghe: Tôi là cái ấm trà**MT88**-TC: Ai nhanh nhất**Tạo Hình ( Chiều)**Cắt dán hình ảnhcác nghề | **Tạo hình**Vẽ tranh tặng cô giáo | ***GDAN***-Hát: Ước mơ xanh-Nghe: Cô giáo miền xuôi-TC: Nghe tiếng hát nhảy vào vòng **Tạo Hình ( Chiều)**Vẽ tranh đông hồ |
| **Hoạt động****ngoài trời** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **\*HĐCMĐ**: -Trò chuyện về công việc của bác nông dân- Trò chuyện về nghề gốm sứ-Trò chuyện về công việc của cô thợ may**\*TCVĐ:** Chăn lá, dung dăng dung dẻ, nhảy qua suối nhỏ, rồng rắn lên mây.**\*Chơi tự do:** Chơi với sỏi và đồ chơi trong sân trường.*\*Giao lưu với lớp A2* | **HĐCMĐ:** - Hướng dẫn viên du lịch là ai ?- Trò chuyện về công việc của cô giá- Trò chuyện về công việc của mẹ hang ngày- Quan sát thời tiết- Các nghề dịch vụ**\*TCVĐ:** Tìm về đúng phòng, kéo co**\*Chơi tự do:**Chơi với các đò chơi ỏ góc vận động, nhặt lá cây, chơi với sỏi.- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm.*\*Giao lưu lớp A3* | **HĐCMĐ:** - Trò chuyện ngày 20-11- Quan sát dường phố-Bé giúp cô giáo.- Tập nói lời chúc mừng Cô.- Làm đd trang trí ngày 20- 11**\*TCVĐ:** Bật ô, Đi theo đường ngoằn ngoèo, rồng rắn lên mây.**\*Chơi tự do:**Chơi với đồ chơi trong sân trường, vẽ phấn.*\*Giao lưu với lớp A1* | **HĐCMĐ:** - Trò chuyện về các nghề trong xã hội.- Khi bị ốm chúng ta cần làm gì?”- Trò chuyện về ước mơ của bé .- Trò chuyện về nghề của bố mẹ+ VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân+ TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.**\*TCVĐ:** Nhảy qua suối nhỏ, chơi với vòng gậy và bóng, Chăn lá.**\*Chơi tự do:**Chơi với các khu vực đồ chơi trong sân trường.*\*Giao lưu với lớp B5* |
|  |

**\* Góc trọng tâm:**+ Khám phá trải nghiệm:bé tập làm đầu bếp tý hon + XD bệnh viện, lang gốm Bát tràng + Làm quà, vẽ tranh tặng cô giáo + Chon và phân loại lô tô, đồ dùng, dụng cụ theo nghề\* Góc phân vai: Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau. **(MT25)**- Cô thợ may: Xâu xỏ, may quần áo- Mẹ con, phòng khám đa khoa, bán hang, cô giáo.*\* Góc sách truyện:* - Tập kể lại chuyện “ Ba chú lợn con”, “ bác sĩ chim”.  Chọn sách, báo để xem theo ý thích **(MT 62)....** **-** Biết cách đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách **(MT 64)**\* Góc học tập: vẽ, nặn, cắt, xé dán các đồ dùng cá nhân cần thiết thiết với gia đình - In hình số và vẽ cho đủ số lượng. Lắng nghe ý kiến của người khác. \* Góc nghệ thuật : Múa hát các bài hát về nghề nghiệp, làm quà tặng cô giáo\* Góc khám phá: Chon và phân loại đồ dùng , dụng cụ theo nghề \*Góc thiên nhiên: bé chăm sóc cho cây | **25****62** **64** |
| **Hoạt động góc** |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | - Thực hành: Luyện tập rửa tay bằng xà phòng , đi VS đúng nơi qđ, sử dụng đd VS đúng cách.- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời trước khi ăn, ko nó chuyện trong khi ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa…Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.- Nói tên món ăn hàng ngày và cách chế bien sđơn giản…. **(MT 9)** - N/b một số TP thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.Nhận biết được nguyy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh **( MT17)**- **Nghe kể chuyện: Sự tích cây vú sữa.** **- Nghe nhạc không lời** | **9****17** |
| **Hoạt động chiều** | - Rèn kỹ năng tự phục vụ: Hướng dẫn trẻ cách gấp quần áo - Ôn bài hát” Cháu yêu cô thợ dệt”.- viết và tô màu chữ cái u,ư- Rèn kỹ năng biết chia sẻ với bạn.- Làm sản phẩm một số nghề: nông, gốm- Ôn chữ cái đã học- Liên hoan VN. Nêu gương bé ngoan cuối tuần*- Lao động vệ sinh* | - Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát- Rèn trẻ cách rửa tay trước khi ăn xem những hình ảnh về các nghề trong xã hội.- Ôn các bài thơ.- Ôn các chữ cái đã học. Lao động vệ sinh - Thơ: Cái bát xinh xinh | -Hướng dẫn trẻ cách gập áo khoác mùa đông- Cùng trò chuyện với cô về ý nghĩa ngày nhà giáo Việt nam.- Bé sẽ làm gì khi gặp chuyện kẩn cấp? (cháy, ngã…)- Thơ: Ngày 20/11- Trang trí và tô màu chữ rỗng e, ê, i, t, c- Đọc các bài thơ về Cô giáo.- Làm đồ chơi tự tạo Lao động vệ sinh  | - Thơ: Ước mơ của Tý- Rèn kỹ năng chơi cùng bạn.- Tìm chữ u, ư trong từ- Lao động vệ sinh - Một số qđ của lớp (HĐ cất đc, trực nhật, vứt rác đúng nơi qđ- Làm sách, tranh sản phẩm 1 số nghề |   |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 |  |  |  |  |
| **Đánh giá kết quả thực hiện** | 1. Chuẩnbị

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1. nội dung

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1. hình thức tổ chức

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Kỹ năng của trẻ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ý kiến BGH……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |