**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP GẤU TRÚC**

**THÁNG 11/2024**

**TUẦN 1 (Ngày 4/11/2024 =>8/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Nghe và nhận biết tiếng kêu của một số con vật quen thuộc: Con mèo kêu, con chó sủa..  - Trẻ chào ba mẹ, chào cô khi tới lớp, biết tự cất cặp cất dép vào tủ đúng tủ của mình.  - Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, hiện tượng gần gũi trong cuộc sống: tiếng gõ cửa, chuông điện thoại..  - Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3, 4 tiếng.  - Giáo dục con biết cảm ơn khi người khác giúp mình làm gì đó, càm ơn khi nhận đồ từ người lớn. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Tay: đưa hai tay ra trước, nắm lấy tai, lắc lư đầu (3 lần, 4 nhịp)  - Bụng: đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo, lắc lư cái mình (3 lần, 4 nhịp)  - Chân: cây thấp - ngồi xuống, cây cao - đứng lên (3 lần, 4 nhịp)  - Bật: bật cao (2 lần 4 nhịp) | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Nội dung 1:**  - Thể chất: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng | | **Nội dung 1:**  Nhận biết: Màu vàng | | **Nội dung 1:**  Kể chuyện: Đôi bạn nhỏ | **Nội dung 1:**  NBTN: Con vịt | **Nội dung 1:**  Âm nhạc: Hát “Là con mèo”  Nghe hát “Chim sẻ” |
|  | **Nội dung 2:**  + Ôn các bài thơ đã học:  - Bài thơ “Đi dép”, “Con gà trống”, “Yêu mẹ” | | **Nội dung 2:**  + Rèn kỹ năng chào hỏi, cảm ơn | | **Nội dung 2:**  + Ôn nhận biết màu vàng. | **Nội dung 2:**  + Rèn kỹ năng xâu hạt. | **Nội dung 2:**  + Làm bài tập khoa học xã hội trang 8 và 9. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:**  - Bé đeo xây đút em ăn, lau miệng cho em bé.  **- Góc HĐĐV:**  + Xếp cái nhà thấp, nhà cao. Xếp đường đi vào nhà.  + Vặn nắp chai.  + Xâu ống hút.  **- Góc tạo hình:**  + Tô màu tranh con vật.  **- Góc âm nhạc:**  + Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **- Trò chơi dân gian:** Cặp kè.  **- Chơi tự do:** cũng cố các vận động đi trong dường hẹp, chạy theo hiệu lệnh | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Tập nhai cơm với thức ăn. Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn, vừa chơi.  - Tập luyện nề nếp thoi quen tốt trong ăn uống: ăn ngôi ngay ngắn, không bóc cơm, không đùa giỡn khi ăn..  - Trẻ biết nói khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.  - Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh…)  - Nhắc nhở trẻ tự xúc cơm ăn, uống nước, nhặt cơm rơi vãi bỏ vào đĩa. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Giáo dục trẻ chơi cạnh bạn, không cấu bạn. | - Nghe đọc sách, chơi bắt chước tiếng kêu con vật, hát vận động theo nhạc. | | - Nghe các câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Để làm gì? ở đâu/như thế nào? | | - Hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc. | - Xem tranh ảnh đội mũ khi ra nắng, đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP GẤU TRÚC**

**THÁNG 11/2024**

**TUẦN 2 (Ngày 11/11/2024 =>15/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Giáo dục con biết cảm ơn khi người khác giúp mình làm gì đó, càm ơn khi nhận đồ từ người lớn.  - Quan sát, nhận biết 1 số công việc làm của những người thân trong gia đình mình (anh, chị... )  - Thể hiện, nói lên điều mình thích và không thích (con thích chơi đồ chơi xây dựng, con không thích chơi búp bê..)  - Quan sát, nhận biết 1 số công việc làm của những người thân trong gia đình mình (anh, chị... )  - Kể những gì bé thấy trên đường đến lớp. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Tay: đưa hai tay ra trước, nắm lấy tai, lắc lư đầu (3 lần, 4 nhịp)  - Bụng: đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo, lắc lư cái mình (3 lần, 4 nhịp)  - Chân: cây thấp - ngồi xuống, cây cao - đứng lên (3 lần, 4 nhịp)  - Bật: bật cao (2 lần 4 nhịp) | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Nội dung 1:**  - Thể chất: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng | | **Nội dung 1:**  HĐĐV; Xếp xe ô tô | | **Nội dung 1:**  Kể chuyện: Cá và chim | **Nội dung 1:**  NBTN: Con gà trống. | **Nội dung 1:**  Tạo hình: Vẽ ổ rơm |
|  | **Nội dung 2:**  + Ôn hát “Là con mèo” | | **Nội dung 2:**  + Đọc thơ “Con tàu” | | **Nội dung 2:**  + Rèn kỹ năng sắp xếp đồ dùng đúng nơi. | **Nội dung 2:**  + Làm bài tạo hình: Tô màu đổ chơi trang 7. | **Nội dung 2:**  + Đọc thơ “Con tàu” |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:**  + Bé đeo xây đút em ăn, lau miệng cho em bé.  **- Góc đọc sách:**  + Xem tranh con vật trong gia đình, con vật sống trong rừng.  **- Góc NBPB:**   + Màu xanh - đỏ - vàng.  + Chọn các cặp con vật giống nhau.  + Gắn que vào hộp theo màu. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **- Trò chơi dân gian:** Cặp kè  - **Quan sát**: Con thỏ.  - Chơi tự do: cũng cố các vận động bò chui qua cổng, bò trong đường hẹp. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định. Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn.  - Thể hiện hiểu biết, tình cảm, nhu cầu (ăn uống, đi vệ sinh…) của bản thân bằng 1-2 câu đơn giản: con muốn uống nước, con đói bụng, con muốn đi vệ sinh.  - Biết lau miệng, uống nước sau khi ăn, cô không phải nhắc.  **- Trẻ** biết chấp nhận mặc áo ấm, áo dài tay khi trời lạnh. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3, 4 tiếng. | - Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3, 4 tiếng. | | - Nghe nhạc. | | - Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi: Con gà trống kêu như thế nào, con vịt kêu ra sao, bắt chước con vit bơi.. | - Đọc dồng dao cùng cô “Chú cuội ” |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP GẤU TRÚC**

**THÁNG 11/2024**

**TUẦN 3 (Ngày 18/11/2024 =>22/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Kể những gì bé thấy trên đường đến lớp.  - Trò chuyện: khi nào cần rửa tay.  - Trò chuyện: con thích chơi đồ chơi gì?  - Cầm dép đúng cách để không bị dơ tay. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **(Tập với nơ)**  - Tay: Đứng thẳng, hai tay thả xuôi. Nhịp 1, đưa hai tay lên cao. Nhịp 2, hạ 2 tay xuống bên hông (3 lần 4 nhịp).  - Bụng: Hai tay dang ngang, nghiêng người sang phải, nghiêng người sang trái (3 lần, 4 nhịp).  - Chân: Hai cầm nơ, thả xuôi. Ngồi xuống đặt nơ xuống đất, cầm nơ đứng lên (3 lần, 4 nhịp).  - Bật: bật tại chỗ (2 lần 4 nhịp). | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Nội dung 1:**  - Thể chất: Đi có mang vật trên đầu | | **Nội dung 1:**  NBPB:  Màu đỏ - màu vàng | | Lễ Nhà Giáo Việt Nam | **Nội dung 1:**  NBTN:  Con gà mái. | **Nội dung 1:**  Âm nhạc: Hát “Đôi dép”  Nghe hát “Ếch ộp” |
|  | **Nội dung 2:**  + Rèn kỹ năng lăn dài. | | **Nội dung 2:**  + Dán trang trí cây thông (tập tạo hình) | | **Nội dung 2:**  + Rèn kỹ năng lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu. | **Nội dung 2:**  + Ôn nhận biết tập nói gà trống – gà mái |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:**  + Tắm cho bé.  **- Góc HĐĐV:**  + Xếp cái nhà, xâu hạt theo màu, ghép tranh gỗ.  **- Góc NBPB:**   + Chọn thức ăn cho con vật.  + Chọn các hình có màu xanh, đỏ, vàng. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | - **Trò chơi vận động**: Ô tô và chim sẻ.  - Chơi tự do: cũng cố các vận động bò chui qua cổng, bò trong đường hẹp. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | **-** Đi vệ sinh đúng nơi qui định. Biết nói với cô khi muốn đi vệ sinh.  - Trẻ biết lau miệng, uống nước sau khi ăn, cô không phải nhắc.  - Dạy trẻ biết bày tỏ nhu cầu của bản thân (Cô ơi con uống nước, con đi tiểu, con đói bụng...)  - Dạy trẻ thể hiện tình cảm, hiểu biết của mình trong ăn uống (Thích ăn, không thích ăn, ngọt quá, chua quá…) | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Dạy đọc đồng dao (Con mèo mà trèo cây cao…) | - Xem tranh các con vật nuôi, biết quan tâm tới chúng. | |  | | - Nghe nhạc. | - Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi: Con gà trống kêu như thế nào, con vịt kêu ra sao, bắt chước con vit bơi.. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP GẤU TRÚC**

**THÁNG 11/2024**

**TUẦN 4 (Ngày 25/11/2024 =>29/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Trò chuyện: con vật con thích nhất?  - Chào cô khi tới lớp, tự cất cặp dép.  - Trò chuyện: lắng nghe âm thanh tiếng kêu và đoán xem con gì?  - Chào cô khi tới lớp, tự cất cặp dép.  - Trò chuyện: tự giác xúc thức ăn khi ăn, không đùa giỡn khi ăn. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **(Tập với nơ)**  - Tay: Đứng thẳng, hai tay thả xuôi. Nhịp 1, đưa hai tay lên cao. Nhịp 2, hạ 2 tay xuống bên hông (3 lần 4 nhịp).  - Bụng: Hai tay dang ngang, nghiêng người sang phải, nghiêng người sang trái (3 lần, 4 nhịp).  - Chân: Hai cầm nơ, thả xuôi. Ngồi xuống đặt nơ xuống đất, cầm nơ đứng lên (3 lần, 4 nhịp).  - Bật: bật tại chỗ (2 lần 4 nhịp). | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Nội dung 1:**  - Thể chất:  Đi có mang vật trên đầu | | **Nội dung 1:**  HĐĐV;  Xếp xe lửa | | **Nội dung 1:**  Kể chuyện: Cá và chim | **Nội dung 1:**  NBPB:  Màu xanh - màu vàng | **Nội dung 1:**  Tạo hình:  Nặn hạt ngọc trai. |
|  | **Nội dung 2:**  + Ôn hát bài “Đôi dép” | | **Nội dung 2:**  + Đọc bài thơ: “Chim hót” | | **Nội dung 2:**  + Rèn xếp xe lửa, ô tô.  . | **Nội dung 2:**  + Rèn kỹ năng mang dép đúng chiều. | **Nội dung 2:**  + Ôn nhận biết phân biệt màu xanh dương – màu vàng: |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:**  + Tắm cho bé.  **- Góc HĐĐV:**  + Xếp Ô tô.  + Vặn nắp chai.  + Xâu hạt gỗ.  + Gắn lông cho nhím, gắn cà rốt.  **- Góc NBPB:**   + Chọn thức ăn cho con vật.  + Chọn các hình có màu xanh, đỏ, vàng. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | - **Trò chơi vận động**: Ô tô và chim sẻ.  - Quan sát: Các cây hoa trong vườn trường.  - Chơi tự do: cũng cố các vận động bò chui qua cổng, bò trong đường hẹp | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động. VD: Con mở tủ lấy cặp và mang vào lớp, con dẹp chén và lấy khăn lau miệng nha.  - Tập luyện nề nếp thoi quen tốt trong ăn uống: ăn ngồi ngay ngắn, không bóc cơm, không đùa giỡn khi ăn..  - Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh…)  - Chấp nhận đội mũ khi ra nắng, đi giày dép, mặc quần áo ấm khi trời lạnh  - Dạy trẻ biết bày tỏ nhu cầu của bản thân (Cô ơi con uống nước, con đi tiểu, con đói bụng...) | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Đọc truyện cho trẻ nghe “Mèo nhát” | - Đọc đồng dao “Hay chạy lon ton” | | - Nghe các bài hát | | - Rèn các trò chơi đồng dao. | - Xem hoạt hình kỹ năng chào hỏi.  . |