**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3- 4 TUỔI.**

**Tên GV: Lê Thị Hương Lý- Nguyễn Thị Thu Thủy B**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Tuần 1**(Từ 1/3 đến 5/3) | **Tuần 2**(Từ 8/3 đến12/3) | **Tuần 3**(Từ 15/3 đến19/3) | **Tuần 4**(Từ 23/3 đến 26/3) | **Tuần 5**(Từ 30/3 đến 2/4) | **Mục tiêu** |
| **Sự kiện chủ đề** |  Xe máy- Ô tô. | **Bông hoa mừng cô.** | Máy bay. | Tàu thủy | Tàu hỏa |  |
| **Đón trẻ -****Trò chuyện** | **\* Đón trẻ:**Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. Chơi đồ chơi theo ý thích.**\* Trò chuyện:*** - Cô trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường bộ (xe máy, xe đạp, ô tô,…). Các con biết gì về những loại PTGT đó? (Tên gọi, đặc điểm, công dụng, nơi hoạt động,...). Cô nêu giáo dục.

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ 8 – 3. Ngày 8- 3 có những hoạt động gì? Để kỷ niệm ngày này các con thường làm gì? Cô nêu giáo dục: Biết về ngày lễ của bà, mẹ, cô giáo, chị. Biết tỏ lòng kình trọng biết ơn bà, mẹ, cô giáo.- Cô trò chuyện với trẻ về một số PTGT đường hàng không (máy bay chở khách, máy bay trực thăng, máy bay chuồn chuồn,…). Các con biết gì về những loại PTGT đó? (Tên gọi, đặc điểm, công dụng, nơi hoạt động,...). Cô nêu giáo dục.- Cô trò chuyện với trẻ về PTGT đường thủy (tàu thủy). Tên gọi, đặc điểm, công dụng, nơi hoạt động và một số lưu ý khi đi các PTGT đường thủy. Cô nêu giáo dục.- Cô trò chuyện với trẻ về PTGT đường sắt (tàu hỏa). Tên gọi, đặc điểm, công dụng, nơi hoạt động và một số lưu ý khi đi tàu hỏa. Cô nêu giáo dục. |  |
| **Thể dục sáng.** | **\* Tuần 1- 3,5**: Tập với gậy.- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát.- Trọng động: + Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao.  + Bụng: Cúi người về phía trước.  + Chân: Bước lên phía trước.  + Bật: Bật chụm chân. \* **Tuần 2- 4**: Tập với nơ.- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát.- Trọng động: + Tay: Đưa tay sang 2 bên. + Bụng: Quay sang trái sang. + Chân: Bước sang 2 bên. + Bật: Bật tách chân.- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. |  |
| **HĐ chơi- tập có chủ định** | **T2** | **PTVĐ**Ném trúng đích nằm ngang TCVĐ : Đèn xanh- Đèn đỏ  | **Âm nhạc**NDTT: Hát: Em yêu cô giáo. NDKH: Nghe hát: Cô và mẹTCAN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát. | **PTVĐ**VĐCB: Bò theo đường hẹp 3m x 0,4mTC: Tín hiệu. | **Âm nhạc**NDTT: Hát: Em đi chơi thuyềnNDKH: Nghe hát: Bạn ơi có biết?TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát | **PTVĐ**VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m.TC: Kéo co. | **5`** |
| **T3** | **Khám phá**Xe máy- Ô tô | **Khám phá**Bông hoa mừng cô. | **Khám phá**Máy bay. | **Khám phá**Tàu thủy | **Khám phá**Tàu hỏa | **22** |
| **T4** | **LQVT**Xác định được vị trí của đối tượng trong không gian ở các phía trên – dưới của bản thân | **LQVT** So sánh độ lớn giữa 2 đối tượng to-nhỏ | **LQVT**So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 4. | **LQVT**So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 5 | **LQVT**Ôn xác định phía trên- dưới- trước- sau của bản thân. | **28, 34** |
| **T5** | **Tạo hình**Tô màu xe đạp( Đề tài) | **Tạo hình**Trag trí lọ hoa( Đề tài) | **Tạo hình**Tô màu máy bay.(Mẫu). | **Tạo hình**Xé, dán con thuyền.( Đề tài) | **Tạo hình**Dán bộ phận còn thiếu của tàu hỏa.(Mẫu). | **79,83** |
| **T6** | **Văn học**Truyện: Xe lu và xe ca( Đa số trẻ chưa biết). | **PTVĐ**VĐCB: Ném xa bằng một tay.TC: Ô tô và chim sẻ | **Văn học**Thơ: Đi máy bay( Đa số trẻ chưa biết | **PTVĐ**VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang xa 1,5m.TC: Nhảy qua suối nhỏ. | **Văn học**Thơ: Tàu hỏa( Đa số trẻ chưa biết) | **51, 45, 46** |
| **HĐNT** |  - QS: Ô tô khách, ô tô con, ô tô tải, Xe máy.- Trò chuyện về một số PTGT đường bộ: Nơi hoạt động, bến đỗ...- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát, nước). | - QS: Các mẫu quà tặng bà, tặng mẹ. Mẫu bưu thiếp, các loại hoa...- Trò chuyện về các việc làm để cảm ơn cô giáo, bà, mẹ và chị như: Chăm ngoan, giúp cô cất dọn đồ dùng. đồ chơi…- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát, nước) | - QS: Máy bay trực thăng, Máy bay chuồn chuồn, Kinh khí cầu, Máy bay tên lửa,…- Trò chuyện về công việc, nơi làm việc, trang phục của các chú phi công, cô tiếp viên…- Chơi tự chọn: Chơi với phấn vòng và các ĐC ngoài sân trường, chơi với giấy, lá, chơi với cát. | - QS: Các loại PTGT đường thủy(Tàu thủy, thuyền buồm, ca nô...)- Trò chuyện về một số PTGT đường thủy: Nơi hoạt động, bến đỗ...- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát, nước). | - QS: Tàu hỏa, Đường dành cho người đi bộ, Biển cấm đi ngược chiều, Biển dừng xe. Biển nơi đậu đỗ xe , đèn giao thông, Biển báo có trẻ em qua đường.- Trò chuyện về hình dạng, màu sắc của các biển báo.- Chơi tự chọn: Chơi với phấn vòng và các ĐC ngoài sân trường, chơi với giấy, lá, chơi với cát. |  |
| - Thứ 5 hàng tuần: Hoạt động phòng Kidsmart. - Thứ 6 hàng tuần: Tham gia chăm sóc vườn rau, sắp xếp lau dọn đồ chơi ở các góc chơi trong lớp. |  |
| **Chơi - tập ở các góc** | ***\*Góc trọng tâm*** : **- Góc văn học :** Làm sách về PTGT đường bộ **(T1**). **- Góc nghệ thuật:** Làm bưu thiếp chúc mừng ngày 8- 3 tặng cô giáo, tặng bà tặng mẹ. Gấp máy bay **(T2,3).** **- Góc xây dựng**: Xây dựng đường giao thông an toàn **(T4**). **- Góc âm nhạc**: Biểu diễn một số bài hát về giao thông. **(T5).**+ Hướng dân chơi: + Cô giới thiệu góc chơi, đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.Cô hướng dẫn cách chơi.Trẻ chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ.**\* Góc phân vai:** Đóng vai chú công an, người tham gia giao thông, thuyền trưởng , chú phi công,…**\* Góc học tập:** Xem sách trang ảnh, đọc thơ kể chuyện về các loại PTGT đường bộ, vẽ , xé dán PTGT theo chấm tròn, in hình , tô màu PTGT đường thuỷ, đường không….**\* Góc nghệ thuật:** Múa hát những bài hát về ngày 8- 3, về PTGT,…**\* Góc thiên nhiên:** Chăm sóc cây cảnh.**\* Góc bé tự phục vụ:** Bé tập chải tóc và buộc tóc, chăm em bé.**\* Góc sách:** Cho trẻ xem sách tranh ảnh về ngày 8-3, về các loại phương tiện giao thông. |  |
| **HĐ ăn, ngủ, VS** | - Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi.- Nói tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng,…)- Biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: Đau, chảy máu,... |  |
| **Hoạt động chiều.** | \* ***Âm nhạc: Hát Đèn xanh- đèn đỏ.***- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy bài: Em đi qua ngà tư đường phố.- Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi như: Làm các phương tiện giao thông đường bộ: xe máy, xe đạp, xích lô, ô tô từ vỏ nước rửa bát, ống hút…- Làm bài tâp trong vở trò chơi học tập- trang 6. | ***\* Thơ: Cô giáo của em***- Hướng dẫn trẻ làm thiệp chúc mừng cô giáo , bà và mẹ.Chơi ở góc bé tự phục vụ.- Chơi theo ý thích. | \* ***Âm nhạc: Nghe hát: Lá thuyền ước mơ.***- Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh những vật, hành động nguy hiểm, không an toàn. - Làm bài tâp trong vở trò chơi học tập- trang 13. | ***Truyện: Câu chuyện về chú xe tải.***- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy bài: Tàu thủy- Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi như: Làm các phương tiện giao thông đường thủy: ca nô. thuyền... | ***\* Thơ: Khuyên bạn.***- Rèn kỹ năng chải răng.- Hướng dẫn trẻ làm một số biển báo giao thông từ nguyên vật liệu sư tầm. Vẽ và tô màu một số biển báo giao thông.- Làm bài tâp trong vở trò chơi học tập- trang 14. |  |
| - Thứ 5 hàng tuần: Sắp xếp, lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp học.- Thứ 6 hàng tuần : Nêu gương bé ngoan. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Đánh giá kết quả thực hiện.** | **Nhận xét của giáo viên****………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………** |
| **Nhận xét của Ban giám hiệu****………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………** |