**PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - THÁNG 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MỤC TIÊU GIÁO DỤC** | **NỘI DUNG GIÁO DỤC** | **HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC** | **HÌNH THỨC TỔ CHỨC** | | | | | | | |
| **Đón trẻ** | **Thể dục sáng** | **Hoạt động học** | **Hoạt động vui chơi** | **Vệ sinh ăn ngủ** | **Hoạt động chiều** | **Trả trẻ** | **Chủ đề** |
| 1. **Trẻ nghe bài thơ phù hợp với độ tuổi là bài thơ cô giáo của em** | - BÀI THƠ: CÔ GIÁO CỦA EM  **(Tuần 3)** | - Nghe đọc thơ CÔ GIÁO CỦA EM |  |  |  |  |  | X |  | **TRƯỜNG MẦM NON** |
| 1. **Trẻ có khả năng nói rõ ràng.** | - Nói rõ ràng. (Chỉ số 65)  **(Tuần 3)** | - Trò chơi Truyền tin | X |  |  |  |  |  |  |
| - Trò chuyện về tầm quan trọng của việc nói rõ ràng |
| 1. **Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện Gà Tơ đi học** | + CÂU CHUYỆN GÀ TƠ ĐI HỌC  **(TUẦN 2)** | + CÂU CHUYỆN GÀ TƠ ĐI HỌC |  |  | X |  |  |  |  |
| 1. **Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện Món quà của cô giáo** | + CÂU CHUYỆN MÓN QUÀ CỦA CÔ GIÁO  **(TUẦN 4)** | + CÂU CHUYỆN MÓN QUÀ CỦA CÔ GIÁO |  |  | X |  |  |  |  |
| 1. **Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ Trăng ơi! Từ đâu đến** | + BÀI THƠ: TRĂNG ƠI! TỪ ĐÂU ĐẾN  **(Tuần 3)** | + BÀI THƠ: TRĂNG ƠI! TỪ ĐÂU ĐẾN |  |  | X |  |  |  |  |
| 1. **Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ Đi học** | + BÀI THƠ: ĐI HỌC **(Tuần 4)** | + BÀI THƠ: ĐI HỌC |  |  | X |  |  |  |  |
| 1. **Trẻ xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.** | - Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. **(Tuần 4)** | - Xem các loại sách khác nhau. |  |  |  | X |  |  |  |
| - Nghe đọc các loại sách khác nhau. |
| 1. **Trẻ biết đọc truyện qua các tranh vẽ.** | - “Đọc” truyện qua các tranh vẽ.  **(Tuần 2)** | - Làm sách truyện |  |  |  | X |  | X |  |
| **Trẻ có khả năng nhận dạng các chữ A\_Ă\_Â trong bảng chữ cái tiếng Việt** | + LQCV : A \_Á\_ Â  **(TUẦN 2)** | + LQCV : A \_Á\_ Â |  |  | X |  |  | X |  |
| 1. **Trẻ có khả năng nhận dạng các chữ A\_Ă\_Â trong bảng chữ cái tiếng Việt** | + ÔN LQCV : A \_Á\_ Â  **(TUẦN 3)** | + ÔN LQCV : A \_Á\_ Â |  |  | X |  |  | X |  |
| 1. **Trẻ có khả năng nhận dạng các chữ B\_C trong bảng chữ cái tiếng Việt** | + LQCV : B\_C  **(TUẦN 4)** | + LQCV : B\_C |  |  | X |  |  | X |  |