**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1   
Tên giáo viên: Lớp D1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian/hoạt động | | **Tuần 1 *Từ 01/11 đến 05/11*** | **Tuần 2 *Từ 08/11 đến 12/11*** | **Tuần 3 *Từ 15/11 đến 19/11*** | **Tuần 4 *Từ 22/11 đến 26/11*** | **Mục tiêu thực hiện** |
| **Đón trẻ** | | Cô đón trẻ: - Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở. - Quan tâm đến tình hình sức khỏe của trẻ khi nhận trẻ vào lớp, nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết, vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp. - Quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống  **Hoạt động giao lưu cảm xúc:**  Trò chuyện về ngày hội của cô giáo 20- 11. **(MT17)** | | | | MT17 |
| **Thể dục sáng** | | - Thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng, chân. - Hô hấp: + Hít vào thật sâu + Thở ra từ từ - Cơ tay và bả vai + 2 tay đưa về phía trước- đưa về phía sau - Cơ lưng, cơ bụng + Cúi người xuống, đứng thẳng người lên - Cơ chân + Bật tại chỗ **(MT1)** | | | | MT1 |
| **Chơi - tập có chủ định** | **T2** | **Hoạt động nhận biết**  - HĐNB: Bát, thìa **(MT18)** | **Hoạt động nhận biết**  -HĐNB: Ba lô **(MT18)** | **Hoạt động nhận biết**  - HĐNB: Màu xanh, màu đỏ **(MT18)** | **Hoạt động nhận biết**  - HĐNB: Búp bê **(MT18)** | MT2, MT18, MT41, MT40, MT26, MT4, MT24 |
| **T3** | **Vận động**  Tập theo nhạc bài “Tay em”-VĐCB: Đi có mang vật trên tay (T1) - TCVĐ: Đánh bóng **(MT2)** | **Vận động**  - BTPTC: Tập với bóng - VĐCB: Bò trong đường hẹp (T1) - TCVĐ: Dung dăng dung dẻ **(MT4)** | **Vận động**  BTPTC: Tập với bóng - VĐCB: Bật vào vòng (T2) - TCVĐ: Chuyền bóng **(MT2)** | **Vận động**  - BTPTC: Tập với bóng - VĐCB: Bò trong đường hẹp (T2) - TCVĐ: Dung dăng dung dẻ **(MT4)** |
| **T4** | **Hoạt động chơi - tập có chủ đích**  - Nặn đôi đũa **(MT41)** | **Hoạt động tạo hình**  - Di màu làm ổ rơm **(MT41)** | **Hoạt động chơi - tập có chủ đích**  - Xâu vòng màu vàng **(MT41)** | **Hoạt động tạo hình**  - Tô màu con lật đật **(MT41)** |
| **T5** | **Làm quen văn học**  Thơ : Cái bát xinh xinh **(MT26)** | **Làm quen văn học**  Thơ : Đồng hồ quả lắc **(MT26)** | **Làm quen văn học**  Truyện: Sinh nhật thỏ con **(MT24)** | **Làm quen văn học**  Thơ : Chia đồ chơi **(MT26)** |
| **T6** | **Âm nhạc**  - NDC: Dạy hát: Mời bạn ăn . NDKH: TC: Nghe và vận động cùng cô **(MT40)** | **Âm nhạc**  - NDC: Nghe hát: Đồ dùng bé yêu. - TCAN: Tai ai tinh **(MT40)** | **Âm nhạc**  - NDC: NGhe hát: Ngày đầu tiên đi học. - TCÂN: Ai nhanh nhất | **Âm nhạc**  - NDC: Dạy hát: Bóng tròn. - NDKH: TC: Hãy lắng nghe **(MT40)** |
| **Hoạt động ngoài trời** | | - HĐCĐ: Quan sát cây mít. - TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ **(MT11)**  - HĐCĐ: Đi dạo nhặt lá ở sân trường. - TCVĐ: Con bọ dừa **(MT11)** | | | | MT11 |
| **Chơi tập ở các góc** | | Trẻ tập chơi trong góc xây dựng với các đồ dùng như gạch, đồ chơi xếp hình. **(MT16)**  \* Góc xếp hình : dạy trẻ kĩ năng xếp chồng (xếp nhà, bàn ghế...) **(MT37)**  Tập chơi phối hợp theo nhóm: chơi bế em, cho em bé ăn **(MT38)** | | | | MT16, MT37, MT38 |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | | - Làm quen với các món tráng miệng hoa quả. **(MT8)**  - Tiếp tục rèn các nề nếp, thói quen vệ sinh đúng nơi quy định cho trẻ **(MT10)** | | | | MT8, MT10 |
| **Chơi - tập buổi chiều** | | Dạy trẻ biết lấy dép khi đi vệ sinh và đi xong biết xếp dép lên giá **(MT12)**  - HĐNB Màu xanh **(MT21)**  Nhận biết một số đồ dùng gây chảy máu như dao, kéo, đồ sắc nhọn. **(MT13)**  - Tiếp tục rèn trẻ thực hiện 1 số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định **(MT39)** | | | | MT12, MT21, MT13, MT39 |
| **Chủ đề - Sự kiện** | | Đồ dùng để ăn uống | Đồ dùng của bé | Ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 | Đồ chơi yêu thích của bé |  |
| **Đánh giá KQ thực hiện** | | ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN        ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU | | | | |