**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2   
Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa - Nguyễn Thị Hồng Nhung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian/hoạt động | | **Tuần 1 *Từ 07/09 đến 11/09*** | **Tuần 2 *Từ 14/09 đến 18/09*** | | | **Tuần 3 *Từ 21/09 đến 25/09*** | | **Tuần 4 *Từ 28/09 đến 02/10*** | | | **Mục tiêu thực hiện** |
| **Đón trẻ, thể dục sáng** | | Tập thể dục theo nhạc : \* Khởi động: Đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân. \* BTPTC : + Hô hấp: Làm động tác tay đưa từ từ lên cao, hít thở sâu. + Tay: Đưa ra trước, sang ngang. + Lườn: Vặn mình 90o. + Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục. + Bật: Bật tại chỗ. + Điều hoà: Vận động thả lỏng chân tay . \* Hồi tĩnh: Điều hòa, thả lỏng cơ thể.  \* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Kể các hoạt động nổi bật trong ngày lễ hội 2/9, khai giảng. | | | | | | | | |  |
| **Trò chuyện** | | - Lớp mình có bao nhiêu bạn? Trong đó có bao nhiêu bạn gái? Bao nhiêu bạn trai? Hãy kể những điều cháu biết về các bạn của lớp mình?**(MT46)**  + Kể tên, sở thích của các cô bác trong trường mà cháu biết. Cháu đã làm gì để bày tỏ tình cảm của mình với các cô bác?**(MT47)** | | | | | | | | | **MT46**  **MT47** |
| **Hoạt động học** | **T2** | **Rèn kĩ năng**  Rèn nề nếp | | | **Văn học**  - Thơ: Gà học chữ(MT59) | | **Vận động**  - VĐ: Ném bóng bằng 2 tay. +TC: Kéo co.(MT4) | | **Văn học**  - Truyện: Gà tơ đi học(MT60) | | MT59  MT99  **MT46**  MT29  MT68  MT4  MT100  **MT48**  MT96  MT60  MT98  MT50  MT35 |
| **T3** | **Rèn kĩ năng**  Rèn nề nếp | | | **Hoạt động tạo hình**  - Vẽ chân dung bạn thân.(MT99) | | **Hoạt động tạo hình**  - Cắt dán đồ dùng, đồ chơi bé thích**(**MT100) | | **Hoạt động tạo hình**  - Làm đèn lồng(MT98) | |
| **T4** | **Rèn kĩ năng**  Rèn nề nếp | | | **Khám phá**  - Ngày hội đến trường của bé**(MT46)** | | **Khám phá**  lớp mẫu giáo lớn của bé**(MT48)** | | **Khám phá**  - Bé vui tết trung thu**(**MT50) | |
| **T5** | **Rèn kĩ năng**  Rèn nề nếp | | | **Làm quen với toán**  - Ôn số lượng trong phạm vi 5, nhận biết các số thứ tự trong phạm vi 5(MT29) | | **Làm quen với toán**  - Chắp ghép các hình thành những hình mới theo yêu cầu và theo ý thích | | **Làm quen với toán**  - Nhận biết ý nghĩa các con số.(MT35) | |
| **T6** | **Rèn kĩ năng**  Rèn nề nếp | | | **Làm quen chữ viết**  - Làm quen chữ o,ô,ơ(MT68) | | **Âm nhạc**  - Dạy hát “ Bài ca đi học”  + Nghe hát: “ Ngày đầu tiên đi học” + TC: “ Ai nhanh nhất”.(MT96) | | **Làm quen chữ viết**  - Tập tô: o,ô,ơ(MT68) | |
| **Hoạt động ngoài trời** | | **Tuần 1:** \* HĐCCĐ: Rèn nề nếp của giờ hoạt động.Trò chuyện về ngày khai giảngDạo chơi vườn trường.Trò chuyện về ngày 2/9. Giao lưu đọc thơ với lớp A3. \* TCVĐ: Cáo và thỏ. Dung dăng dung dẻ. Chú vịt con. \* Chơi tự chọn:Chơi với cát, lá khô và các VLTN. Chơi với các ĐC vận động**(MT47)**  **Tuần 2:** \* HĐCCĐ: Trò chuyện về trường MN Thượng Thanh của bé. Tưới cây trong vườn trường Dạy trẻ TC tạo nhóm. Xếp hình các bạn từ những viên sỏi, đá.Giao lưu hát với lớp A4. \*TCVĐ: Mèo đuổi chuột.Bóng tròn to.Bịt mắt bắt dê.Dung dăng dung dẻ. \* Chơi tự chọn: Chơi với cát, lá khô và các VLT. Chơi với các ĐC vận động  **Tuần 3:** \* HĐCCĐ: Tham quan nơi làm việc và giao lưu với bác hiệu trưởng, hiệu phó Quan sát thời tiết .Thăm quan nơi làm việc và giao lưu với bác bảo vệ, cô y tá. Đi dạo, hát 1 số bài về trường mầm non. Giao lưu múa với lớp A3 \* TCVĐ:Bịt mắt bắt dêkéo co. Chú vịt con \* Chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi mang theo Chơi theo nhóm Chơi với phấn  **Tuần 4:** \* HĐCCĐ: Trò chuyện, xem tranh ảnh về 1 số việc cần cho tết trung thu Vẽ đèn ông sao bằng phấn Quan sát đồ chơi trong sân trường. Quan sát thời tiết. Giao lưu dọc thơ với lớp A1 + A3 \* TCVĐ: Luồn luồn tổ dế, Mèo đuổi chuột. kéo co. Chú vịt con. \* Chơi tự chọn:Chơi theo ý thích . Chơi theo nhóm Chơi với các ĐCVĐ | | | | | | | | | **MT47** |
| **Hoạt động chơi góc** | | \* Rèn nề nếp của giờ hoạt động \* **Góc trọng tâm( Tuần 2):** Làm một số đồ dùng đồ chơi trang trí lớp. **\* Góc trọng tâm( tuần 3):** Xây trường mầm non. **\* Góc trọng tâm (tuần 4):**Vẽ chân dung, công việc, sao chép tên của cô bác trong trường.  **\* Góc phân vai:** - Gia đình: Chuẩn bị cho con đến trường bắt đầu năm học mới. - Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu. - Bán hàng: bán nguyên vật liệu trang trí lớp học; siêu thị của bé. \* Góc xây dựng: Xây trường mầm non, xây bệnh viên, Khuôn viên trường .. **\* Góc học tập:** - Góc văn học: làm quen thơ, truyện. - Góc toán: Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng, phân loại đồ chơi theo 2- 3 dấu hiệu khác nhau. Những việc trẻ và các bạn được làm khi đến trường MN (làm theo kiểu sơ đồ tư duy … Đếm từ 0 đến 5: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 5. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.Kể tên được các ngày trong tuần.  - Góc chữ cái: Ôn đồ chữ o, ô, ơ. Tô chữ rỗng, làm bài tập về chữ o,ô,ơ. **\* Góc nghệ thuật :** Vẽ bạn trai- bạn gái, hát các bài hát về trường Mầm non, nặn đồ chơi, **\* Thực hành cuộc sống:**thực hành kỹ năng đời sống: tết tóc, đánh răng, cài khuy áo… - Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.. Lấy tay che miệng khi hắt hơi, ho, ngáp.Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  - Nhận biết các con số từ 1-5, chơi với các con số.**(MT29)** - Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.**(MT62)** - Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.  + Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.**(MT66)**  - Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường): bài tập, tình huống thực tế, trò chuyện : + Bé làm gì khi tham gia giao thông ? +Bé làm gì để lớp sạch ?**(MT83)**  Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự.**(MT84)**  Làm bài tập, tình huống thực tế, thực hành vứt rác đúng nơi qui định.**(MT90)** | | | | | | | | | **MT29**  **MT62**  **MT66**  **MT83**  **MT84**  MT4  **MT90** |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | | - Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.. Lấy tay che miệng khi hắt hơi, ho, ngáp.Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  - Tập luyện kĩ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.**(MT11)** | | | | | | | | | **MT11** |
| **Hoạt động chiều** | | **Tuần 1:** - Làm bài tập nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật. - Chơi theo ý thích. - Hướng dẫn cách rửa tay, lau mặt.  **Tuần 2:** - DH: Rước đèn dưới ánh trăng. + NH; Chú cuội chơi trăng. + TC: Tai ai tinh(MT96)  **Trò chơi vận động:**  - VĐ: Ném xa bằng 2 tay. + TC: Bật qua suối(MT4)  - Hướng dẫn: Rửa tay bằng xà phòng  **Tuần 3**: - Thơ Tình bạn(MT59)  **Trò chơi học tập:**  - Trò chơi với chữ cái: o,ô,ơ(MT52)  - Làm bài tập xử lý tình huống về an toàn.  **Trò chơi vận động:**  **Tuần 4** - VĐ: Đi nối bàn chân tiến lùi. + TC: Mèo đuổi chuột. - Chơi theo ý thích(MT2)  - DH: Chào ngày mới. + NH: Ngày đầu tiên đi học. + TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.(MT96)  - Chơi theo ý thích.  - Thứ 5 hàng tuần tổ chức lau dọn vệ sinh trong và ngoài lớp. - Thứ 6 hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  - Làm bài tập toán  - Dạy trẻ nhận biết chữ số 0, ý nghĩa của số 0.(MT35) | | | | | | | | | MT96  MT4  MT59 MT52  MT2  MT35 |
| **Chủ đề - Sự kiện** | | Rèn nề nếp | | Các bạn của bé | | | Lớp mẫu giáo lớn của bé | | | **Trung Thu** |  |
| **Đánh giá KQ thực hiện** | | ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN  1. Nội dung:  - Các nội dung, hoạt động học được lựa chọn phù hợp với trẻ, được thực hiện đầy đủ, dúng tiến độ.  2. Chuẩn bị:  - Đồ dùng đồ chơi đầy đủ, phong phú hợp với các hoạt động của trẻ.  - Đồ dùng dạy học của cô đa dạng, luô thay đổi để phù hợp với các hoạt động.  3. Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động:  - Các hình thức của cô luôn đa dạng.  - Cô linh hoạt, luôn thay đổi để trẻ tích cực tham gia.  - Cô nắm chắc phương pháp, luôn sáng tạo.  4. Kỹ năng, nề nếp trẻ:  - Trẻ có kỹ năng tốt, tích cực tham gia các hoạt động.  - Đa số trẻ có nề nếp tốt khi tham gia vào các hoạt động. Tuy nhiên, một số trẻ còn hay đi học muộn như Khôi C, Ngân Khánh, Bảo An...  5. Đánh giá trẻ theo mục tiêu trong tháng:  - Cẩm Tú, Thảo Nhi, Trúc An luôn nổi trội trong các hoạt động, biết giúp đỡ cô và bạn.  - Các mục tiêu 11,29,46,47,62,66,83,84,90 trẻ đạt 100%.  - Mục tiêu 48: + Đạt 91%; + Chưa đạt: 9% (cháu Minh Khối C, Hà Anh, Quang Thanh còn chưa nhớ họ tên của một sô bạn trong lớp)  \* Giáo viên quan tâm hơn nữa đến những trẻ chưa đạt mục tiêu trong tháng. Nhắc nhở một số phụ huynh cần cho con đi học đúng giờ để trẻ tham gia đầy đủ vào các hoạt động.  ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU  - Giáo viên soạn bài đầy đủ, theo đúng chương trình.  - Lựa chọn các nội dung hoạt động phù hợp với trẻở lớp.  - Có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, các phương tiện dạy học và sử dụng có hiệu quả.  - Trẻ hứng thu tham gia vào các hoạt động | | | | | | | | | |