**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON**

***Thực hiện trong 4 tuần, từ ngày 10/09/2018 đến ngày 05/10/2018***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MỤC TIÊU** | **NỘI DUNG** | **HOẠT ĐỘNG** |
| **Phát triển thể chất** | | |
| ***\* Dinh dưỡng và sức khỏe:***  4- Thực hiện được một số việc tự phục vụ đơn giản trong sinh hoạt:  \  5- Có một số hành vi, thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống. Biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp  ***\* Phát triển vận động:***  13 -Trẻ thực hiện đúng thuần thục các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bài hát , bắt đầu và kết thúc động tác, nhịp.    18- Phối hợp tốt vận động tay- mắt trong chuyền/ tung/ đập/ ném/bắt bóng, biết định hướng trong không gian. | ***\* Dinh dưỡng và sức khỏe:***  4 - Nhận biết đồ dùng vệ sinh cá nhân.  - Tập luyện kỹ năng: Đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng, VS răng miệng.  - Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.   * Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định.   5- Hành vi văn minh trong ăn uống: (mời cô, mời bạn trước khi ăn và ăn từ tốn; Không đùa nghịch và làm đổ vãi thức ăn, che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp; không cười, đùa trong khi ăn, uống).  13- Hô hấp: Hít vào, thở ra.  - Tay:  + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).  - Lưng, bụng, lườn:  + Quay sang trái, sang phải.  -  Chân:  + Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau  18- Ném xa bằng 1 tay.  - Chuyền, bắt bóng qua đầu qua chân.  - Tung bóng lên cao và bắt bóng.  - Ném xa bằng 1 tay, 2 tay | 3- Hoạt động vệ sinh.   * Các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày. * HĐLĐ   4- HĐ tổ chức bữa ăn.   * HĐH: Dạy trẻ ăn uống lịch thiệp.   13- HĐTDS  - HĐH  18- HĐH: Ném xa bằng một tay, Ném xa bằng hai tay Chuyền bóng qua đầu qua chân. Tung bóng lên cao và bắt bóng;  + TCVĐ: Cáo ơi ngủ à, Chuyển bóng bằng chân, Bắt bóng, Chạy tiếp sức. |
| **Phát triển nhận thức** | | |
| 39- Biết phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng  43- Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi, biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày  58- Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường lớp.  59- Nói tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường .  60- Nói được tên , đặc điểm của các bạn các HĐ của trẻ ở trường.  61- Đặc điểm nổi bật của một số di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương đất. | 39- Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng  43- Đếm và nhận biết các con số theo khả năng  - Trò chơi nhận biết số lượng, chữ số  58- Tên gọi, địa chỉ, SĐT của trường  - Đặc điểm nổi bật của trường, lớp MN  59- Tên, các hoạt động, công việc của các cô các bác trong trường.  60-Tên, đặc điểm, sở thích của các bạn,  - Các hoạt động của trẻ ở trường.  61- Tên gọi, đặc điểm nổi bật và các hoạt động, ý nghĩa của các ngày lễ, hội quê hương đất nước: Tết trung thu. | 39- HĐH: Tìm hiểu về đồ dùng, đồ chơi lớp mầm non.  43- HĐH: Ôn số lượng 4, ôn nhận biết hình vuông hình chữ nhật. Ôn số lượng 1,2,3. Ôn so sánh chiều rộng  - HĐ chơi: Cho trẻ chơi trò chơi đếm và tìm số tương ứng. Tô chữ số 1,2,3,4. Vẽ, xếp hình vuông hình chữ nhật. chơi trò chơi tìm nhanh chữ số 1-2. Chơi các trò chơi trong vở toán.  58- Các hoạt động trong ngày.  HĐ chơi: quan sát trường mầm non, Xây dựng trường mầm non.  59- HĐ chơi: Đóng vai cô giáo, bác sĩ khám bệnh cho học sinh, cô cấp dưỡng nấu ăn.  60- HĐH: Tìm hiểu một ngày của bé ở trường  61- HĐH: Tìm hiểu về tết trung thu  HĐ chơi: tìm và nối các đồ dùng và vật dụng đúng với các hoạt động về tết trung thu, xem tranh ảnh về các hoạt động về tết trung thu “ Múa lân, phá cỗ... |
| **Phát triển ngôn ngữ** | | |
| 68- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, hò vè, câu đố dành cho lứa tuổi của trẻ.  71- Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi.  90- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. | 68- Nghe cô, nghe bạn kể chuyện, đọc thơ, đồng dao, ca dao về các chủ đề  - Làm quen câu chuyên, bài thơ đồng dao, ca dao từng chủ đề  - Xem phim, ảnh, tranh,...có nội dung về câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao về từng chủ đề.  - Kể lại ND chính các câu chuyện mà trẻ đã được nghe hoặc vẽ lại được tình huống, nhân vật trong câu chuyện phù hợp với ND câu chuyện.  - Đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao... theo từng chủ đề.  71- Nghe đọc truyện, đọc thơ, kể chuyện, xem phim, tranh ảnh.  90- LQCC  - Đọc/phát âm CC trong từ, tiếng. | 68- HĐH: Thơ: Gà học chữ, Trăng sáng. Chuyện: Thỏ trắng đi học, Mèo con và quyển sách.  - HĐ chơi: xem sách chuyện về chủ đề. Đọc thơ, kể chuyện về chủ đề. Giải câu đố  71- Các hoạt động trong ngày.  90- HĐH: Làm quen chữ cái o, ô, ơ; Trò chơi chữ cái o,ô,ơ.  - HĐ chơi: Tập tô chữ cái o, ô, ơ; Chơi các trò chơi trong vở chữ cái. |
| **Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội** | | |
| 99- Dễ hòa đồng với bạn bè, thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè. Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn    104- Có nhóm bạn chơi thường xuyên và quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.  106- Biết lắng nghe ý kiến của người khác, biết sử dụng từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp và không nói tục chửi bậy.  108- Biết một số quy định ở lớp, và nơi công cộng: | 99 - Nhận biết sự thân thiện, đoàn kết  - Ý nghĩa của sự đoàn kết, thân thiện, tôn trọng, hợp tác với bạn, người lớn.  - Chấp nhận sự phân công của người khác  - Giải quyết mâu thuẫn giữa các bạn.  - Nhường nhịn bạn  - Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn bè, cùng nhau thống nhất ý kiến.  104- Rủ bạn cùng chơi.  - Chơi đoàn kết,tôn trong, chấp nhận, hợp tác để tạo thành nhóm.  - Thể hiện bằng lời nói, hành động về sự công bằng trong nhóm bạn bè  - Giải quyết mâu thuẫn bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)  106- GD lễ giáo, hành vi văn minh trong giao tiếp: (“Cảm ơn” “Xin lỗi” “Xin phép” “Thưa” “Dạ” “Vâng”,…). Sử dụng lời nói lễ phép, lịch sự, không nói tục chửi bậy.  108- Nhận biết một số quy định ở gia đình và nơi công cộng.  - Ý nghĩa của quy định đối với đời sống con người  - Chấp hành một số quy định ở lớp và nơi công cộng. | 99- Các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày.   * HĐC   104- Các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày.   * HĐC   106- Các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày. |
| **Phát triển thẩm mỹ** | | |
| 113- Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng thể hiện được cảm xúc theo bài hát, bản nhạc.  115- Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm các bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...  121- Phối hợp các kỹ năng tạo hình để tạo thành bức tranh, sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét hài hòa, bố cục cân đối. | 113- Nghe nhạc, nghe hát (Hát theo, nhún nhảy, lắc lư thể hiện động tác minh hoạ phù hợp) và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)  - Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.  115- Hát, biểu diễn các bài hát theo chủ đề, trong chương trình GDMN.  - Đặt lời theo giai điệu 1 bài hát, bản nhạc quen thuộc (1 câu hoặc 1 đoạn).  121- Vẽ, nặn , xé, cắt, dán, vò, chắp, ghép, in, phun, gấp, xếp hình tạo ra các sản phẩm tạo hình. | 113- HĐH: Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học, Cô giáo miền xuôi, Đi học, Chiếc đèn ông sao.  115- HĐH: Ngày vui của bé; Trường chúng cháu là trường mầm non, Rước đèn dưới trăng.  và các bài hát trong chủ đề.  TCÂN: Tai ai tinh, Ai nhanh nhất, Ai đoán giỏi, Ai nhanh nhất.  121- HĐH: Vẽ đồ chơi trên sân trường, trang trí rèm cửa lớp, vẽ cô giáo em, nặn bánh trung thu. |

**KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 1**

**“Bé vui đến trường mầm non”**

**Thực hiện từ ngày 10/09/2018 đến ngày 14/09/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  **Hoạt động** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ-TDS**  **Chơi tự do** | - Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ đầu năm và vấn đề sức khoẻ của trẻ nếu có  - Cho trẻ chơi tự do ở các góc và tìm hiểu về từng góc hoạt động  - Thể dục sáng: Tập với bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non” | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG HỌC** | **PTTC:**  Ném xa bằng một tay | **PTTM:**  Tạo hình: Vẽ, tô màu đồ chơi trường mầm non | **PTNN:**  LQCC:  O, ô, ơ | **PTNT:**  KPKH:  Tìm hiểu một ngày của bé ở trường | **PTTM:**  Âm nhạc:  DH: Ngày vui của bé.  - NH: Ngày đầu tiên đi học.  - TCÂN: Tai ai tinh |
| **HOẠT ĐỘNG GÓC** | **- Góc xây dựng:** xây trường mầm non. Lắp ghép đồ chơi trong trường MN.  **- Góc phân vai:** Cửa hàng bán đồ dùng học tập ( sách vở, bảng, cặp…..),quần áo. Đóng vai bố mẹ đưa con đến trường  **- Góc học tập:** Chơi lô tô phân loại các đồ dùng đồ chơi trong lớp, ngoài lớp. Trò chơi đếm và tìm số tương ứng. Xem sách, tranh truyện về trường mầm non, lớp học  **- Góc nghệ thuật:** Vẽ đồ chơi tặng bạn, vẽ tô màu trường MN, vẽ đồ chơi trong trường MN. Hát, múa, vận động, nghe nhạc các bài về chủ đề.  **- Góc thiên nhiên:** Chăm sóc cây cảnh: tưới nước, lau lá cho cây, nhặt lá vàng,… | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI** | - **HĐCCĐ**: Quan sát trường mầm non, vẽ theo ý thích, dạo chơi sân trường, quan sát bầu trời mùa thu, Vẽ đồ chơi tặng bạn.  - **TCVĐ**: Kéo co, bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng.  **- Chơi tự do trên sân** | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Hoàn thành vở toán  - Đọc thơ, ca dao trong chủ đề.  - Hoàn thành vở chữ cái.  - làm quen bài hát: Ngày vui của bé.  - Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần. | | | | |

**KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 2**

**“Lớp học của bé”**

**Thực hiện từ ngày 17/09/2018 đến ngày 21/09/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  **Hoạt động** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ-TDS**  **Chơi tự do** | - Trò chuyện về trường tiểu học. Hát các bài hát về chủ đề.  - Thể dục sáng: Tập với bài: | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG HỌC** | **PTTC:**  - Chuyền bóng qua đầu  - TCVĐ:  Chuyển bóng bằng chân. | **PTTM**  Tạo hình:  Vẽ cô giáo | **PTNN:**  LQTPVH:  Chuyện: “Mèo con và quyển sách” | **PTNT:** Toán:  “Ôn số lượng 1,2,3. Ôn so sánh chiều rộng” | **PTTM:**  Âm nhạc:  DVĐ theo nhịp 2/4 bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.  - NH: “Cô giáo miền xuôi”  - TC: Ai đoán giỏi. |
| **HOẠT ĐỘNG GÓC** | **- Góc xây dựng lắp ghép:** Xây dựng trường mầm non, lắp ghép đồ chơi trong trường, lớp mầm non.  **- Góc phân vai:** Cô giáo, Bác sỹ, nấu ăn trong trường mầm non, gia đình đưa con đi học.  **- Góc nghệ thuật:** vẽ, tô màu trường mầm non. Vẽ cô giáo em. Hát và vận động các bài hát về trường mầm non.  **- Góc học tập:** Xem tranh ảnh về chủ đề trường mầm non, phân loại đồ dùng đồ chơi trong lớp . Tập kể chuyện về trường mầm non, Tô chữ số 1,2,3,4.  **- Góc thiên nhiên:** Chăm sóc cây xanh cây cảnh của lớp của trường | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI** | - **HĐCCĐ**: Quan sát đồ chơi ngoài trời, vẽ đồ chơi trong trường mầm non, dạo chơi sân trường, vẽ theo ý thích, quan sát cây xoài.  - **TCVĐ**: Kéo co, bịt mắt bắt dê, chuyền quả.  **- Chơi tự do trên sân** | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - HDTC dân gian: Rồng rắn lên mây.  - Chơi các trò chơi với chữ cái o, ô, ơ.  - HDTC học tập: Hãy tìm đồ vật có dạng hình này.  - Hoàn thành vở toán.  - Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần. | | | | |

**KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 3**

**“Vui hội trung thu”**

**Thực hiện từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  **Hoạt động** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Cô cho trẻ làm quen một số đồ dùng đồ chơi trong lớp  - Cô trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu  - Cho trẻ chơi tự do ở các góc và tìm hiểu về từng góc hoạt động | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG HỌC** | **PTTC:**  - Tung bóng lên cao và bắt bóng  - TCVĐ: Chạy tiếp sức. | **PTTM:**  Tạo hình:  Nặn bánh trung thu. | **PTNN:**  Thơ: Trăng sáng. | **PTNT**  Tìm hiểu về tết trung thu | **PTTM:**  ÂN: DVĐ minh họa: Rước đèn dưới trăng.  NH: Chiếc đèn ông sao  T/C: Ai đoán giỏi |
| **HOẠT ĐỘNG GÓC** | **- Góc xây dựng lắp ghép:** Xây dựng trường mầm non, lắp ghép đồ chơi trong trường lớp mầm non.  **- Góc phân vai:** Cửa hàng bán bánh trung thu. Bác sỹ. Xưởng làm bánh trung thu.  **- Góc nghệ thuật:** Trang trí đèn lồng, làm mặt nạ, vẽ bánh trung thu, hát các bài hát về trung thu.  **- Góc học tập, sách:** Kể chuyện sáng tạo về trung thu, chơi trò chơi tìm nhanh chữ số 1-2, tìm và nối các đồ dùng và vật dụng đúng với các hoạt động về tết trung thu, xem tranh ảnh về các hoạt động về tết trung thu “ Múa lân, phá cỗ...  **- Góc thiên nhiên:** Chăm sóc cây xanh cây cảnh của lớp của trường. | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI** | - **HĐCCĐ**: Quan sát đèn ông sao, đèn lồng; dạo chơi sân trường, vẽ đêm trung thu, vẽ quà tặng bạn.  - **TCVĐ**: bắt bóng, bịt mắt bắt dê, bánh xe quay.  **- Chơi tự do trên sân** | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Hướng dẫn trò chơi học tập: Truyền tin.  - Hoàn thành vở chữ cái.  - Làm quen bài hát: Rước đèn dưới trăng.  - Lao động vệ sinh nêu gương cuối tuần | | | | |

**KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 4**

**“Đồ dùng đồ chơi của bé”**

**Thực hiện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  **Hoạt động** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ-TDS**  **Chơi tự do** | - Trò chuyện về trường tiểu học. Hát các bài hát về chủ đề.  - Thể dục sáng: Tập với bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non” | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG HỌC** | **PTTC:**  - Chuyền bóng qua chân  - TCVĐ: | **PTTM**  Tạo hình:  Trang trí rèm cửa | **PTNN:**  LQTPVH:  Thơ: “Gà học chữ” | **PTNT:**  Toán:  Ôn số 4. Nhận biết hình vuông, hình chữ nhật. | **PTTM:**  Âm nhạc:  Biểu diễn âm nhạc chủ đề “Trường mầm non thân yêu” |
| **HOẠT ĐỘNG GÓC** | **- Góc xây dựng lắp ghép:** Xây dựng trường mầm non.  **- Góc phân vai:** Các cô cấp dưỡng nấu ăn cho các cháu trong trường. Đóng vai cô giáo. Bác sĩ khám bệnh cho các cháu. Cửa hàng bán đồ đồ dùng đồ chơi cho các cháu.  **- Góc nghệ thuật:** Hát, múa, đọc thơ về chủ đề. Vẽ đồ dùng đồ chơi của bé. Vẽ, cắt, dán các loại đồ dùng, đồ chơi.  **- Góc học tập:** Xem sách tranh về chủ đề. Đếm trong phạm vi 4. Viết chữ số 4. Vẽ, xếp hình vuông, hình chữ nhật.  **- Góc thiên nhiên:** Chăm sóc cây xanh. | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI** | - **HĐCCĐ**: Quan sát cây cối về mùa thu; quan sát nhà bóng; dạo chơi sân trường, trò chuyện về đồ chơi trong lớp, giải câu đố về chủ đề.  - **TCVĐ**: bắt bóng, bịt mắt bắt dê, bánh xe quay, tung cao hơn nữa.  **- Chơi tự do trên sân** | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Chơi phân loại đồ dùng đồ chơi của bé.  - Hoàn thành vở toán  - Bé hát, đọc thơ về chủ đề.  - Hoàn thành vở chữ cái.  - Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần. | | | | |