|  |  |
| --- | --- |
| **UBND QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG MN HOA LAN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10**

**Nhóm/ lớp: 19 – 24 tháng**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lĩnh vực** | **Nội dung Giáo dục** | **Tháng 10** | | | | |
| **Tuần 1**  *( Từ 30/09 - 04/10)* | **Tuần 2**  *( Từ 07/10 -11/ 10 )* | **Tuần 3**  *( Từ 14/10 - 18 /10)* | **Tuần 4**  *( Từ 21/10 - 25 /10 )* | **Tuần 5**  *( Từ 28/10 - 01/11 )* |
| **Phát triển thể chất** | Giờ học | - Đi theo đường thẳng | - Xếp chồng | - Đi theo đường hẹp có cầm mang vật nhỏ trên tay | - Ôn kỹ năng xếp chồng | - Bò chui qua cổng |
| Hoạt động ngoài trời | - Dạo chơi tắm nắng  - Chơi dung dăng dung dẻ | - Dạo chơi tắm nắng  - Chơi trời nắng, trời mưa | - Dạo chơi tắm nắng  - Chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường | - Đi theo đường thẳng  - Chơi bắt bướm, đá bóng  - Chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường. | - Dạo chơi tắm nắng  - Chơi dung dăng dung dẻ |
| GD dinh dưỡng | - Tập làm quen với chế độ ăn cơm nát  - Tập rửa tay trước khi ăn | - Tập làm quen với chế độ ăn cơm nát  - Tập ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. | -Làm quen với chế độ ăn cơm nát  - Tập rửa tay trước khi ăn | - Tập ngồi vào bàn ăn  - Tập cầm muỗng múc ăn  - Tập ngồi vào bàn ăn | -Làm quen với chế độ ăn cơm nát  - Tập rửa tay trước khi ăn |
| Sinh hoạt | - Trẻ nói được tên cô, mình và bạn  - Trẻ nói được cách bảo vệ các bộ phận của cơ thể  **-** Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào cô, chào ba mẹ. | - Chơi với đồ chơi trong lớp  - Tập trẻ vào gường ngủ không đùa giỡn  - Tập trẻ gọi cô khi có nhu cầu.  - Đọc vuốt theo cô bài thơ:”Yêu mẹ” | - Làm quen với rửa tay, lau mặt  - Tập trẻ biết lấy gối vào giường ngủ  - Trẻ vào gường ngủ không đùa giỡn  - Tập trẻ biết cất gối sau khi ngủ dậy | - Xem tranh các con vật nghe câu hỏi và phát âm: ở đâu? thế nào?  - Đọc và chơi bài đồng dao:”Kéo cưa lừa xẻ” | - Tập trẻ biết lấy gối vào giường ngủ.  - Chơi với đồ chơi trong lớp.  - Nghe chuyện: “Thỏ con không vâng lời,” trả lời câu hỏi |
| **Phát triển nhận thức** | Nhận biết Phân biệt | - Mắt, mũi | - Ôn: Mắt, mũi | - Bạn trai, bạn gái | - Màu đỏ | - Ôn: Màu đỏ |
| **PT**  **ngôn ngữ** | Nhận biết  tập nói | - Con cá | - Ôn: Con cá | - Nghe âm thanh, tiếng kêu của chó, vịt | - Con cua | - Con mèo |
| Truyện, thơ | - Thơ: Yêu mẹ | - Truyện: Đôi bạn nhỏ | - Ôn thơ: Yêu mẹ | - Ôn truyện:  Đôi bạn nhỏ | - Thơ: Yêu mẹ |
| **Phát triển TC** - **Kỹ năng Xã Hội** | | - Dạy trẻ biết nói “dạ”, chào hỏi khi gặp người lớn  - Nghe hát:Lý cây bông, Mẹ yêu không nào  - VĐTN: Con gà trống | | | | |

Giáo viên

Trần Thị Minh Ngọc Hồ Thị Phương Nguyễn Thị Thanh Thảo