**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12**

**LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian/hoạt động | | **Tuần 1 *Từ 02/12 đến 06/12*** | | **Tuần 2 *Từ 09/12 đến 13/12*** | **Tuần 3 *Từ 16/12 đến 20/12*** | **Tuần 4 *Từ 23/12 đến 27/12*** | **Mục tiêu thực hiện** |
| **Đón trẻ** | | - Khuyến khích phụ huynh rèn cho con thói quen tự phục vụ ở nhà như :Tự cầm muỗng xúc cơm ăn, tự mặc quần... - Tuyên truyền đến Phụ huynh về việc phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. | | -Tiếp tục thực hiện lời chào yêu thương và một số hành vi giao tiếp: lễ phép khi nói chuyện với người lớn (biết chào cô, chào ba mẹ,ôm cô ,tạm biệt ba mẹ khi đến lớp khi ra về). | - Khuyến khích phụ huynh rèn cho con đọc các bài thơ, ca dao đồng dao to rõ ở nhà. - Tuyên truyền phụ huynh nhắc nhở con phòng tránh 1 số hành động nguy hiểm (nhảy, leo trèo, nghịch vật sắt nhọn,...) khi ở nhà. | - Khuyến khích phụ huynh cho con đi học sớm để tập thể dục sáng, nâng cáo sức khỏe. Tuyên truyền đến phụ huynh về việc chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho trẻ, phòng chống các bệnh cúm mùa, … |  |
| **Thể dục sáng** | | Hô hấp: tập hít vào, thở ra. - Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. - Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên. - Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân. - Trọng động: Vận động bài hát " Chiếc bụng đói" **(MT1)** | | | | | MT1 |
| **Chơi - tập có chủ định** | **T2** | **Âm nhạc**  GDPT THẨM MỸ ĐỀ TÀI: VẬN ĐỘNG THEO NHẠC: BÀI HÁT “CHÚ THỎ CON”. **(MT40)**    **Hoạt động nhận biết**  GDPT NHẬN THỨC ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT " QUẢ BƯỞI" **(MT19)** | | **Âm nhạc**  GDPT THẨM MỸ ĐỀ TÀI: VẬN ĐỘNG THEO NHẠC BÀI “EM TẬP LÁI Ô TÔ” **(MT40)**    **Hoạt động nhận biết**  GDPT TÌNH CẢM,KĨ NĂNG XÃ HỘI ĐỀ TÀI:BÉ VỨT RÁC ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH | **Hoạt động tạo hình**  GDPT NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT TẬP NÓI CON ẾCH **(MT19)**    **Hoạt động nhận biết**  GDPT THẨM MỸ ĐỀ TÀI: BÉ TẬP DI MÀU "ÔNG MẶT TRỜI" | **Kỹ năng sống**  GDPT TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI ĐỀ TÀI: KỸ NĂNG NÓI LỜI CẢM ƠN **(MT29)**    **Hoạt động nhận biết**  GDPT NHẬN THỨC ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT " ĐÈN GIAO THÔNG" **(MT20)** | MT40, MT18, MT24, MT7, MT4, MT19, MT33, MT41, MT20, MT3, MT30, MT23, MT29, MT2, MT14, MT5, MT35, MT34 |
| **T3** | **Hoạt động nhận biết**  GDPT NHẬN THỨC ĐỀ TÀI : CÁC BỘ PHẬN CỦA BÀN TAY **(MT18)**    **Hoạt động tạo hình**  GDPT THẨM MĨ ĐỀ TAI: BÉ TẬP LĂN TRÒN **(MT7)** | | **Hoạt động với đồ vật**  GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI : BÉ TẬP CÀI CÚC    **Hoạt động với đồ vật**  GDPT NHẬN THỨC ĐỀ TÀI: ÔN HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN | **Hoạt động nhận biết**  GDPT NHẬN THỨC ĐỀ TÀI: MÀU XANH – MÀU ĐỎ    **Hoạt động tạo hình**  GDPT THẨM MỸ ĐỀ TÀI" HÁT " CHÚ MÈO" | **Hoạt động tạo hình**  GDPT THẨM MỸ ĐỀ TÀI: DI MÀU HÌNH VUÔNG **(MT41)**    **Hoạt động với đồ vật**  GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT VÀ TRÁNH MỘT SỐ ĐỒ DÙNG NGUY HIỂM TRONG GIA ĐÌNH. **(MT14)** |
| **T4** | **Làm quen văn học**  GDPT NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: KỂ CHUYỆN “ CÂY TÁO” **(MT24)**    **Hoạt động với đồ vật**  GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI: BÉ XẾP TÀU LỬA ( XẾP CẠNH) | | **Hoạt động tạo hình**  GDPT THẨM MỸ ĐỀ TÀI: VẼ MƯA RƠI **(MT41)**    **Hoạt động nhận biết**  GDPT NHẬN THỨC ĐÊ TÀI : NHẬN BIẾT XE ĐẠP | **Làm quen văn học**  GDPT NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: KỂ CHUYỆN “ CÁ VÀ CHIM” **(MT24)**    **Vận động**  GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI: TUNG VÀ BẮT BÓNG CÙNG CÔ **(MT3)** | **Hoạt động tạo hình**  GDPT THẨM MỸ ĐỀ TÀI: BÉ LÀM QUÀ NOEL TẶNG BA MẸ **(MT41)**    **Vận động**  GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI: NÉM XA BẰNG MỘT TAY **(MT5)** |
| **T5** | **Hoạt động với đồ vật**  GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI : XẾP NHÀ CAO TẦNG **(MT7)**    **Kỹ năng xã hội**  GDPT TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI ĐỀ TÀI :NHẬN BIẾT CẢM XÚC VUI- **(MT33)** | | **Hoạt động với đồ vật**  GDPT THỂ CHẤT. ĐỀ TÀI : XẾP CHUỒNG CHO THÚ    **Âm nhạc**  GDPT THỂ CHẤT ÔN KỸ NĂNG BÉ TẬP CẦM THÌA | **Rèn kĩ năng**  GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI : BÉ ĐI DÉP ĐÚNG **(MT20)**    **Làm quen văn học**  GDPT TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI ĐỀ TÀI: ÔN KỸ NĂNG TỰ GIỚI THIỆU THÔNG TIN BẢN THÂN **(MT30)** | **Kỹ năng sống**  GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI: BÉ TẬP BUỘC DÂY **(MT2)**    **Âm nhạc**  GDPT NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI:KỂ CHUYỆN " CON CÁO" **(MT35)** |
| **T6** | **Vận động**  GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI: BÒ QUA VẬT CẢN **(MT4)**    **Rèn kĩ năng**  GDPT THẨM MĨ ÔN KỸ NĂNG LĂN TRÒN | | GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI: BẬT QUA VẠCH KẺ **(MT7)**    **Làm quen văn học**  GDPT NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: KỂ CHUYỆN " GẤU CON BỊ SÂU RĂNG" **(MT24)** | **Rèn kĩ năng**  GDPT THỂ CHẤT ĐỀ TÀI : BÉ TẬP ĐEO YẾM    **Kỹ năng sống**  GPPT NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: CHÚ CHUỘT PHÁT PHÌ **(MT23)** | **Hoạt động nhận biết**  GDPT NHẬN THỨC ĐỀ TÀI: QUẢ CAM **(MT20)**    **Rèn kĩ năng**  GDPT TÌNH CẢM,KỸ NĂNG XÃ HỘI ĐỀ TÀI: ÔN KỸ NĂNG BIỂU LỘ CẢM XÚC VUI- BUỒN. **(MT34)** |
| **Hoạt động ngoài trời** | **T2** | **Hoạt động chơi**  1.QUAN SÁT: CÂY CHUỐI. + Cô và các bạn đang đứng trước cây gì đây? + Cây chuối có mấy phần? + Lá cây như thế nào? Lá cây có màu gì? + Thân cây cứng hay mềm. 2. TRÒ CHƠI DÂN GIAN: LỘN CẦU VỒNG - Cách chơi: Hai bé đứng đối mặt nhau nắm tay nhau cùng lắc tay theo nhịp của bài bài đồng dao: Lộn cầu vồng Lộn cầu vồng Nước trong nước chảy Có chị mười ba Hai chị em ta Cùng lộn cầu vồng Hát đến “cùng lộn cầu vồng” hai bạn cùng xoay người và lộn đầu qua tay của bạn kia. Sau câu hát hai bé sẽ đứng quay lưng vào nhau. Tiếp tục hát bài đồng dao rồi quay trở lại vị trí cũ. - Luật chơi: Khi đọc đến tiếng cuối cùng của bài đồng dao thì cả hai trẻ cùng xoay nửa vòng tròn để lộn cầu vòng. | | **Dạo chơi ngoài trời**  1. TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: CHUYỀN BÓNG QUA ĐẦU. \* Cách chơi: Cô cho trẻ đứng thành 3 hàng dọc, 1 đội bóng đỏ, 1 đội bóng vàng, 1 đội bóng xanh bạn đứng ở đầu cầm bóng. Khi có hiệu lệnh chuyển bóng thì bạn đứng ở đầu chuyển cho bạn tiếp theo cư như vậy đến bạn cuối hàng cầm bóng lên đưa cho cô giáo,thi đua xem đội nào chuyển nhanh hơn và cầm bóng lên đầu tiên là thắng cuộc. b. Luật chơi: - Nếu đôi nào chuyển chậm hơn thì đội đó thua cuộc. 3 lần thua thì đội đó nhảy lò cò. 2.TRÒ CHƠI DÂN GIAN: TRỐN TÌM | **Hoạt động ngoài trời**  .1.QUAN SÁT: VƯỜN RAU CẢI - Các con nhìn xem đây là rau gì? - Rau có màu gì ? - Rau có bộ phận nào ? 2.TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG : ĐUỔI BẮTT BÓNG + Cách chơi: Cô lăn bóng về phía trước và nói: “Lên lấy bóng cho cô nào”. cô đi lên cùng với trẻ để lăn bóng tiếp, cô cho trẻ nhặt bóng lên để đưa cho cô rồi lại chơi tiếp + Luật chơi: Khi trẻ chạy lên lấy bóng, cô vừa vỗ tay vừa nói “Nhanh lên, nhanh lên”. **(MT5)** | **Hoạt động ngoài trời**  1.TRÒ CHƠI DÂN GIAN: OẲN TÙ XÌ Cho một nhóm 2 bạn chơi với nhau các bạn đứng đối diện nhau tay đung đưa theo câu hát “oẳn tù tì ra cái gì ra cái này”. Khi câu hát kết thúc người thắng cuộc sẽ được tìm ra theo quy tắc “búa đập kéo, kéo cắt bao, lá bao búa”. 2.TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG:GIẢ LÀM TƯỢNG | MT2, MT5 |
| **T3** | 1. QUAN SÁT: XE ĐẠP + Đây là xe gì? + Cô chỉ vào giỏ xe, yên xe,bánh xe và hỏi tre? + có bào nhêu bánh xe? + Bánh xe có hình gì? 2.TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: TRỜI NẮNG TRỜ MƯA - Trẻ vừa đi vừa hát bài "trời nắng trời mưa" khi hết bài hát trẻ chạy về góc cô chỉ ban đầu để trú mưa . **(MT2)** | | 1.QUAN SÁT: HOA TRANG + Đây là hoa gì đây các con? + Hoa trang có màu gì? + Lá có màu i? lá to hay nhỏ? + Mình cùng ngửi xem hoa có thêm không nha? 2. TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG:ĐI THĂNG BẰNG VÀ TRÊN TAY CẦM BÓNG - Cô chuẩn bị bục , chia trẻ thành 2 nhóm trẻ đi thăng bằng trên bục, khi đi thì trên tay cầm bóng mang về rổ.Đội nào nhiều bóng nhất thì đội đó sẽ chiến thắng. | 1. TRÒ CHƠI DÂN GIAN:BỊT MẮT BẮT DÊ: Cách chơi: Cho cả lớp đứng thành vòng tròn, mỗi lần chơi chọn 2 trẻ, 1 trẻ làm dê, 1 trẻ làm người bắt dê. Cô bịt mắt cả 2 trẻ lại,khi chơi cả 2 trẻ đều đi trong vòng tròn. Trẻ làm Dê vừa đi vừa kêu be be be, trẻ bắt Dê phải chú ý lắng nghe để tìm và bắt được Dê.Nếu trẻ bắt được con Dê là thắng cuộc. Trò chơi tiếp tục cô chọn 2 trẻ khác lên chơi 2. TRÒ CHƠI TỰ DO: CẦU TUỘT, BẤP BÊNH | 1. TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: KÉO CO Chia trẻ thành hai nhóm số lượng bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một trẻ khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. \* Luật chơi: Bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc. 2. TRÒ CHƠI TỰ DO: BẮT BƯỚM. **(MT5)** |
| **T4** | 1TRÒ CHƠI DÂN GIAN " DUNG DĂNG, DUNG DẺ" - Trẻ xếp thành hàng dài nắm áo bạn của nhau cô vừa đi vừa đọc đồng giao đến hết bài thì cho trẻ ngồi thụp xuống dưới đất . 2.TRÒ CHƠI TỰ DO:Đá bóng | | 1.TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: Ô TÔ VÀ CHIM SẺ Cách chơi: Cô cầm vòng tròn xoay xoay giả làm động tác lái "ô tô", trẻ giả làm "chim sẻ".Các con "chim sẻ" phải nhảy kiếm ăn trên mặt đường, vừa nhảy thỉnh thoảng ngồi xuống giả vờ mổ thóc ăn, Cô giả tiếng ô tô kêu "bim bim"và chạy đến. Chim sẻ phải nhanh chân chạy nhanh lên lề Luật chơi: Khi nghe thấy tiếng còi kêu: "bim, bim" trẻ phải nhảy nhanh lên lề 2.TRÒ CHƠI TỰ DO: TUNG - BẮT KHĂN | 1. TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: NÉM BÓNG - Cách chơi: xếp thành hai hàng. Bé cầm quả bóng, ném về phía trước cho trúng vào bảng dính - Luật chơi: Nếu bóng không dính vào bảng gai, bé phải chạy đi nhặt bóng bỏ vào rổ và lấy bóng khác ném lại . 2. TRÒ CHƠI TỰ DO:TƯỚI NƯỚC CHO CÂY | 1.QUAN SÁT: CÂY XOÀI + Đây là cây gì? + Thân cây có màu gì? + Lá cây có màu gì? là như thế nào? + Các con đã ăn quả xoài chưa? 2.TRÒ CHƠI DÂN GIAN: CHI CHI CHÀNH CHÀNH - Chơi tự do: Vớt bóng |
| **T5** | QUAN SÁT: HỒ CÁ + Trong hồ này có gì các con? + À chúng to cùng gọi con cá nhé! + Con cá có màu gì vậy các con? + Nó bơi bằng gì? TRÒ CHƠI DÂN GIAN: BỊT MẮT BẮT DÊ | | 1.QUAN SÁT:CÂY XOÀI - Các bạn tìm xem có trái xoài không ? - À trái xoài có hình dạng như thế nào vậy ? - Thân xoài đâu, lá xoài đâu ? 2.CHƠI TỰ DO: - Chơi với nước, bắt vịt | 1.QUAN SÁT: BÁC LÀM VƯỜN - Các con xem Bác đang làm gì ? - Chúng ta cùng hỏi xem Bác đang làm gì nhé? - Trước khi trồng rau Bác đã làm gì trước? 2. CHƠI TỰ DO: - Phóng máy bay - Chạy xe đạp, xe lắc **(MT5)** | 1. TRÒ CHƠI DÂN GIAN: \*Cách chơi 2 người chơi ngồi đối diện nhau, nắm chặt tay nhau, 2 chân duỗi thẳng và 2 bàn chân đạp vào nhau. Trong khi đẩy qua đẩy lại như kéo một khúc gỗ thì đọc lời đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ Ông thợ nào khỏe Về ăn cơm vua Ông thợ nào thua Về bú tí mẹ Luật chơi: Khi lời đồng dao kết thúc ở bé nào thì bé đó bị gọi là “ông thợ lười” hoặc “ông thợ bị thua" 2.TRÒ CHƠI TỰ DO: CHẠY ĐUA - Bắt bướm. |
| **T6** | 1.TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG:Chạy đua + Cô chuẩn bị vạch xuất phát và vạch đích,Cô cho trẻ đứng ở vạch xuất phát. Khi có hiều lệnh chạy thì trẻ nhanh chân chạy về vạch đích, ai chạy về đích trước thì bạn đó sẽ chiến thắng. 2. TRÒ CHƠI TỰ DO: Chơi cầu trượt, xích đu. **(MT5)** | | TRÒ CHƠI DÂN GIAN: CHI CHI , CHÀNH CHÀNH Cách chơi: Người điều khiển đứng xòe bàn tay ra, những đứa trẻ khác giơ ngón trỏ của mình và đặt vào lòng bàn tay của người điều khiển. Người điều khiển vừa xòe tay vừa đọc nhanh lời đồng dao. Đến chữ “ập” thì người điều khiển nắm tay lại, các trẻ phải phán đoán để rút tay thật nhanh. Ai rút không kịp bị nắm lại thì sẽ phải thay thế người điều khiển để thực hiện trò chơi. \* Luật chơi: Khi đến câu “ù à ù ập” thì trẻ phải rút ngón tay ra khỏi bàn tay của người điều khiển thật nhanh. Nếu bạn nào không rút kịp tay mà bị nắm trúng thì trẻ đó phải bị phạt theo thỏa thuận trước khi chơi. 2. CHƠI TỰ DO: CÁO VÀ THỎ | 1.QUAN SÁT:HOA DÂM BỤT +Đố các bạn đây là hoa gì? +Hoa có màu gì ? +Hoa có các bộ phận nào 2.TRÒ CHƠI DÂN GIAN: KÉO CƯA LỪA SẺ - Cách chơi: trẻ ngồi đối diện với nhau, hai tay bạn nắm lấy nhau, rồi từ từ kéo về phía mình rồi từ từ đẩy bạn ra xa theo nhịp đọc của cô | - QUAN SÁT: HOA SEN + Hoa này là hoa gì? + Hoa có màu gì? + Lá có màu gi? - TRÒ CHƠI TỰ DO: - Chơi bấp bênh, cầu tuột,xích đu... |
| **Chơi tập ở các góc** | | \* Góc xây dựng Tham gia vào trò chơi cùng cô - Chơi một mình , chơi nhóm nhỏ - Xếp nhà, hàng rào - Xếp đường đi - Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh thành hàng rào - Trẻ làm được mô hình từ 3-4 khối gỗ (xốp bitis) xếp cạnh nhau, đặt chồng lên nhau thành ngôi nhà, chuồng thú Chuẩn bị: khối gạch xốp Kỹ năng chơi: Trẻ xếp chồng 4 – 5 khối, xếp cạnh thành hàng rào , nhà , đường đi \* Góc học tập: Lồng hộp Trẻ cầm bằng ngón cái và ngón trỏ , trẻ xếp được thứ tự từ to tới nhỏ Lắp ráp theo màu Chọn đồ chơi màu xanh,màu đỏ, màu vàng Chuẩn bị: đồ chơi lắp ráp màu đỏ, xanh, vàng Kỹ năng chơi: Trẻ nhận biết chon màu và ráp thành dây lắp ráp cùng màu Xâu vòng Chuẩn bị: hạt xâu, dây xâu, rổ đựng. Kỹ năng chơi: Trẻ biết xâu hạt tạo thành vòng \* Góc văn học: Trẻ tập lật sách , xem sách và nói được các nội dung trong sách truyện : \* Góc chơi giả bộ: Bế em Chuẩn bị: búp bê Kỹ năng chơi: Trẻ biết bế (ẵm) em búp bê trên tay Ru em ngủ Chuẩn bị: búp bê, giường Kỹ năng chơi: Trẻ biết đặt em búp bê lên giường và ru em ngủ Cho em ăn - Cho em ăn bột, uống nước - Tắm em - Ru em ngủ Chuẩn bị: búp bê, chén, muỗng, ghế cho búp bê Kỹ năng chơi: Trẻ biết đút búp bê ăn Khám Bệnh cho em -Trẻ biết cầm ống nghe và cầm kim tim , biết cho em uống thuốc Xắt các loại trái cây và đồ ăn -chuẩn bị : các loại trái cây và đồ ăn có dán gai dính, dao , thớt -Kỹ năng chơi :Trẻ biết xắt thành đôi rồi bỏ vào đĩa,chén **(MT38)** | | \* Góc xây dựng Tham gia vào trò chơi cùng cô - Chơi một mình , chơi nhóm nhỏ - Xếp nhà, hàng rào - Xếp đường đi - Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh thành hàng rào - Trẻ làm được mô hình từ 3-4 khối gỗ (xốp bitis) xếp cạnh nhau, đặt chồng lên nhau thành ngôi nhà, chuồng thú Chuẩn bị: khối gạch xốp Kỹ năng chơi: Trẻ xếp chồng 4 – 5 khối, xếp cạnh thành hàng rào , nhà , đường đi \* Góc học tập: Lồng hộp Trẻ cầm bằng ngón cái và ngón trỏ , trẻ xếp được thứ tự từ to tới nhỏ Lắp ráp theo màu Chọn đồ chơi màu xanh,màu đỏ, màu vàng Chuẩn bị: đồ chơi lắp ráp màu đỏ, xanh, vàng Kỹ năng chơi: Trẻ nhận biết chon màu và ráp thành dây lắp ráp cùng màu Xâu vòng Chuẩn bị: hạt xâu, dây xâu, rổ đựng. Kỹ năng chơi: Trẻ biết xâu hạt tạo thành vòng \* Góc văn học: Trẻ tập lật sách , xem sách và nói được các nội dung trong sách truyện : \* Góc chơi giả bộ: Bế em Chuẩn bị: búp bê Kỹ năng chơi: Trẻ biết bế (ẵm) em búp bê trên tay Ru em ngủ Chuẩn bị: búp bê, giường Kỹ năng chơi: Trẻ biết đặt em búp bê lên giường và ru em ngủ Cho em ăn - Cho em ăn bột, uống nước - Tắm em - Ru em ngủ Chuẩn bị: búp bê, chén, muỗng, ghế cho búp bê Kỹ năng chơi: Trẻ biết đút búp bê ăn Khám Bệnh cho em -Trẻ biết cầm ống nghe và cầm kim tim , biết cho em uống thuốc Xắt các loại trái cây và đồ ăn -chuẩn bị : các loại trái cây và đồ ăn có dán gai dính, dao , thớt -Kỹ năng chơi :Trẻ biết xắt thành đôi rồi bỏ vào đĩa,chén **(MT16)** | \* Góc xây dựng Tham gia vào trò chơi cùng cô - Chơi một mình , chơi nhóm nhỏ - Xếp nhà, hàng rào - Xếp đường đi - Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh thành hàng rào - Trẻ làm được mô hình từ 3-4 khối gỗ (xốp bitis) xếp cạnh nhau, đặt chồng lên nhau thành ngôi nhà, chuồng thú Chuẩn bị: khối gạch xốp Kỹ năng chơi: Trẻ xếp chồng 4 – 5 khối, xếp cạnh thành hàng rào , nhà , đường đi \* Góc học tập: Lồng hộp Trẻ cầm bằng ngón cái và ngón trỏ , trẻ xếp được thứ tự từ to tới nhỏ Lắp ráp theo màu Chọn đồ chơi màu xanh,màu đỏ, màu vàng Chuẩn bị: đồ chơi lắp ráp màu đỏ, xanh, vàng Kỹ năng chơi: Trẻ nhận biết chon màu và ráp thành dây lắp ráp cùng màu Xâu vòng Chuẩn bị: hạt xâu, dây xâu, rổ đựng. Kỹ năng chơi: Trẻ biết xâu hạt tạo thành vòng \* Góc văn học: Trẻ tập lật sách , xem sách và nói được các nội dung trong sách truyện : \* Góc chơi giả bộ: Bế em Chuẩn bị: búp bê Kỹ năng chơi: Trẻ biết bế (ẵm) em búp bê trên tay Ru em ngủ Chuẩn bị: búp bê, giường Kỹ năng chơi: Trẻ biết đặt em búp bê lên giường và ru em ngủ Cho em ăn - Cho em ăn bột, uống nước - Tắm em - Ru em ngủ Chuẩn bị: búp bê, chén, muỗng, ghế cho búp bê Kỹ năng chơi: Trẻ biết đút búp bê ăn Khám Bệnh cho em -Trẻ biết cầm ống nghe và cầm kim tim , biết cho em uống thuốc Xắt các loại trái cây và đồ ăn -chuẩn bị : các loại trái cây và đồ ăn có dán gai dính, dao , thớt -Kỹ năng chơi :Trẻ biết xắt thành đôi rồi bỏ vào đĩa,chén **(MT21)** | \* Góc xây dựng Tham gia vào trò chơi cùng cô - Chơi một mình , chơi nhóm nhỏ - Xếp nhà, hàng rào - Xếp đường đi - Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh thành hàng rào - Trẻ làm được mô hình từ 3-4 khối gỗ (xốp bitis) xếp cạnh nhau, đặt chồng lên nhau thành ngôi nhà, chuồng thú Chuẩn bị: khối gạch xốp Kỹ năng chơi: Trẻ xếp chồng 4 – 5 khối, xếp cạnh thành hàng rào , nhà , đường đi \* Góc học tập: Lồng hộp Trẻ cầm bằng ngón cái và ngón trỏ , trẻ xếp được thứ tự từ to tới nhỏ Lắp ráp theo màu Chọn đồ chơi màu xanh,màu đỏ, màu vàng Chuẩn bị: đồ chơi lắp ráp màu đỏ, xanh, vàng Kỹ năng chơi: Trẻ nhận biết chon màu và ráp thành dây lắp ráp cùng màu Xâu vòng Chuẩn bị: hạt xâu, dây xâu, rổ đựng. Kỹ năng chơi: Trẻ biết xâu hạt tạo thành vòng \* Góc văn học: Trẻ tập lật sách , xem sách và nói được các nội dung trong sách truyện : \* Góc chơi giả bộ: Bế em Chuẩn bị: búp bê Kỹ năng chơi: Trẻ biết bế (ẵm) em búp bê trên tay Ru em ngủ Chuẩn bị: búp bê, giường Kỹ năng chơi: Trẻ biết đặt em búp bê lên giường và ru em ngủ Cho em ăn - Cho em ăn bột, uống nước - Tắm em - Ru em ngủ Chuẩn bị: búp bê, chén, muỗng, ghế cho búp bê Kỹ năng chơi: Trẻ biết đút búp bê ăn Khám Bệnh cho em -Trẻ biết cầm ống nghe và cầm kim tim , biết cho em uống thuốc Xắt các loại trái cây và đồ ăn -chuẩn bị : các loại trái cây và đồ ăn có dán gai dính, dao , thớt -Kỹ năng chơi :Trẻ biết xắt thành đôi rồi bỏ vào đĩa,chén **(MT40)** | MT38, MT16, MT21, MT40 |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | | Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết gọi cô khi đi xong Trẻ biết xế hàng chờ lấy cơm, biết tự bê cơm về bàn ngồi Trẻ phụ cô cất nệm gối của mình **(MT9)** | | - Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm và ăn đa dạng các loại thức ăn khác nhau - Tập trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ - Tập cho trẻ dọn đồ chơi trước khi đi rửa tay ăn cơm. **(MT10)** | Tập trẻ mang dép đi vào nhà vệ sinh Tập trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn, xếp hàng lấy thức ăn Tập cho trẻ vứt rác đúng nơi quy định **(MT11)** | Tập trẻ sấy tay khô sau khi rửa tay. Tập cho trẻ lên bê cơm về chỗ ngồi ăn. - Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn. **(MT8)**  - Tập cho trẻ chấp nhận đội nói khi ra sân hoạt động **(MT12)** | MT9, MT10, MT11, MT8, MT12 |
| **Chơi - tập buổi chiều** | **T2** | ĐỌC THƠ: ĐÀN GÀ CON Làm bài tập: Tạo hình trang số 4 **(MT26)** | | - Chơi “Chi chi chành chành” , - Chơi tập tầm vông **(MT26)** | - Hát: Đi học về - Làm bài tập tạo hình trang số 5 | - Làm bài tập | MT26 |
| **T3** | RA SÂN CHƠI Trò chơi:" Mèo đuổi chuột" | | RA SÂN CHƠI: - Trò chơi cá sấu lên bờ | -Ra sân chơi: - Trò chơi:Chim bay, cò bay. | - Ra sân chơi: Nhảy dây |
| **T4** | HÁT: Bài "Con gà trống" ĐỌC THƠ: " Đàn gà con" | | - Đọc thơ " Xe chữa cháy" - Làm bài tập Khoa học | - Chơi trò chơi: Dán bóng | - Ôn kỹ năng nói lời cảm ơn- xin lỗi. |
| **T5** | Rèn cho trẻ một số thói quen tốt trong sinh hoạt: vứt rác đúng nơi quy định | | - Hát bài hát " Cô và mẹ" | Nghe cô kể chuyện " Cáo và Thỏ" | Chơi xếp chuồng thú, xếp nhà cao tầng |
| **T6** | HÁT BÀI :" Một con vịt" | | Đọc lại các bài thơ đã học | Ôn các bài hát đã học | Nghe các bài hát “Sắp đến tết rồi”, “Bánh chưng xanh” |
|  | | |