**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 2**

**THÁNG 09/2024**

**TUẦN 1 (Ngày 05/09 => 06/09)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Trò chuyện với trẻ về tên, địa chỉ của trường, lớp.  - Trò chuyện với trẻ về đồ dùng, đồ chơi trong sân trường. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Hô hấp: Tay 1, bụng 1, chân 3, bật 5. | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** |  | |  | |  | Nội dung 1: PTTM: VTTN: Trường chúng cháu là trường mầm non  Nội dung 2: PTNN: Thơ: Bạn mới đến trường | Nội dung 1: PTCT: Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m  Nội dung 2: PTNN: Truyện: Gà tơ đi học |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | - Góc tạo hình: Vẽ, tô màu tranh theo ý thích (chuẩn bị các nguyên vật liệu đa dạng, phù hợp với lứa tuổi)  - Góc xây dựng: Trẻ chơi lắp ráp xây dựng theo mô hình: nhà cao tầng, chung cư, công viên,… theo ý thích của trẻ (chuẩn bị: gỗ, gạch, must, chai sữa,…) cho trẻ làm quen góc chơi.  - Góc đọc sách: Bé đọc sách theo ý thích (Hướng dẫn cách bé ngồi đọc sách đúng tư thế)  - Góc âm nhạc: trẻ thể hiện cảm xúc và vỗ theo nhịp các bài hát (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa,…) | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | - Quan sát thiên nhiên: Vườn cây của bé.  - Chơi trò chơi vận động: Bắt chước hành động.  - Chơi trò chơi dân gian: Thỏ đổi lòng.  - Chơi các trò chơi trong sân trường: Cầu tuột, Xích đu. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng (sau khi đi VS, trước khi ăn, khi bị  dơ).  - Mời cô, mời bạn khi ăn.  - Lấy đúng nệm gối để ngủ.  - Bỏ rác đúng nơi quy định. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** |  |  | |  | | Nghe các bài hát, bài thơ  phù hợp với độ  tuổi: Bạn mới, trường chúng cháu là trường mầm non | Kể truyện "Cún con đi lạc" |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 2**

**THÁNG 09/2024**

**TUẦN 2 (Ngày 09/09 => 13/09)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Trò chuyện với trẻ các loại đồ dùng, đồ chơi có trong lớp.  - Trò chuyện với trẻ về những đồ có đôi mới sử dụng được như: giầy, dép, vớ, găng tay, đũa…  - Trò chuyện với trẻ về ngày hội làm lồng đèn, tết trung thu  - Kể tên và nói đặc điểm của các ngày lễ hội: Trung thu  - Giáo dục trẻ biết cám ơn khi được giúp đỡ hoặc nhận quà. | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Hô hấp: Tay 1, bụng 1, chân 3, bật 5. | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | Nội dung 1:  PTNT: Trung thu của bé  Nội dung 2:  PTTM: Dạy hát: Rước đèn tháng 8 | Nội dung 1:  PTTM: Bé làm lồng đèn  Nội dung 2:  PTNN: Truyện: Sự tích Thỏ ngọc | | Nội dung 1: PTNN: Truyện: Món quà của cô giáo  Nội dung 2: PTTM: Vẽ chùm bóng bay | Nội dung 1:  PTNT: Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi cặp    Nội dung 2:  PTNN: Thơ: Lời chào | Nội dung 1:  PTTC: Đập và bắt bóng 4-5 lần liên tiếp  Nội dung 2:  PTNN: Thơ: Chú Cuội |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | - Góc xây dựng: Trẻ chơi lắp ráp xây dựng theo mô hình: nhà cao tầng, chung cư, công viên,… theo ý thích của trẻ (chuẩn bị: gỗ, gạch, must, chai sữa,…) cho trẻ làm quen góc chơi.  - Góc âm nhạc: Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc: trường chúng cháu đây là trường mầm non, ngày đầu tiên đi học, bé đi mẫu giáo,….  - Góc tạo hình; Trẻ tô màu dán trang trí lồng đèn chuẩn bị cho lễ hội trung thu  - Góc phân vai: Trẻ tự lựa chọn nội dung chơi theo ý thích, thỏa thuận vai chơi và tiến hành chơi: gia đình, tiệm bách hóa xanh, tiệm làm tóc (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi) | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | - Quan sát thiên nhiên: cây khế  - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường.  - Chơi trò chơi vận động: Đá banh, bóng rổ.  - Chơi trò chơi dân gian: Kéo co, Chi chi chành chành. | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Biết tự múc ăn.  - Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  - Biết lấy đúng nệm gối.  - Mời cô, bạn khi ăn và  ăn  từ  tốn, nhai kỹ.  - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt …  - Tập đánh răng, lau mặt  - Biết sử dụng đúng đồ dùng phục vụ  trong ăn uống | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | Làm quen bài hát: Rước đèn tháng tám | | Nghe nhạc trung thu: Tết trung thu, bé thương ông địa, rước đèn trung thu. | Đọc bài đồng dao: Nu na nu nống, Chi chi chành chành, Kéo cưa lừa xẻ. | Giáo dục trẻ hành vi tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, không để nước tràn khi rửa tay, tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng. | Nghe nhạc trung thu: Tết trung thu, bé thương ông địa, rước đèn trung thu.  Trò chơi phân loại đồ chơi trong lớp |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 2**

**THÁNG 09/2024**

**TUẦN 3 (Ngày 16/09 => 20/09)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Trò chuyện với trẻ về đặc điểm nổi bật của ngày lễ trung thu  - Giáo dục trẻ biết chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn.  - Trò chuyện với trẻ các loại đồ dùng, đồ chơi có trong lớp. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Hô hấp: Tay 1, bụng 2, chân 3, bật 5. | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | Nội dung 1:  PTTM: Vẽ chân dung bạn  Nội dung 2:  PTNN: Thơ: Cô giáo của em | | Nội dung 1: PTTM: Lễ hội bé vui Trung thu  Nội dung 2:  PTNN: Thơ: Vui trung thu | Nội dung 1:  PTNN: Truyện: Sự tích Chú Cuội cung trăng  Nội dung 2: PTTM: Bé tô màu chữ a, ă | | Nội dung 1: PTNT: Đồ chơi của bé  Nội dung 2: PTNN: Truyện: Bạn mới | Nội dung 1:  PTTC: Bật liên tục về phía trước  Nội dung 2:  PTNT: Hành vi đúng sai khi chơi với bạn |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | - Góc phân vai: trẻ tự lựa chọn nội dung chơi theo ý thích, thỏa thuận vai chơi và tiến hành chơi: gia đình, tiệm bách hóa xanh, tiệm làm tóc (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)  - Góc tạo hình: cho trẻ vẽ tranh, trang trí tranh từ các NVL.  **-** Góc văn học:cho trẻ tiếp tục kể lại chuyện "Sự tích Chú Cuội cung trăng" theo tranh bằng tranh ảnh, rối que, đóng kịch.  - Góc toán: xếp tương ứng 1-1, ghép đôi (chuẩn bị đồ dùng, học cụ cho trẻ xếp) | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | - Quan sát: Các bảng biểu.  - Trò chơi vận động: “Thi xem ai nhanh”  - Trò chơi dân gian: “Rồng rắn lên mây”  - Chơi tự do: Đi cà kheo, ném vòng, ném bóng vào rổ, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.  - Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  - Mời cô, mời bạn khi ăn.  - Lấy đúng nệm gối để ngủ.  - Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (Để đồ dùng, đồ chơi đúng chổ, trật tự khi ăn, khi ngủ …) | Kể chuyện “Gấu con bị đau răng” | | | Giáo dục trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép | Trò chơi tìm đồ vật có dạng hình tròn, hình vuông. | Cho trẻ chơi lắp ráp |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 2**

**THÁNG 09/2024**

**TUẦN 4 (Ngày 23/09 => 27/09)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Trò chuyện về đặc điểm của một số người bạn trong lớp.  - Nói được tên, một vài đặc điểm và sở thích của bạn bè.  - Trò chuyện với trẻ về các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật. | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Hô hấp: Tay 1, bụng 1, chân 3, bật 5. | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | Nội dung 1:  PTTM: VĐTN Vui đến trường  Nội dung 2: PTNN: Truyện: Vịt con đi học | Nội dung 1:  PTNT: Những người bạn thân của bé  Nội dung 2:  PTNN: Thơ: Giờ chơi của bé | | Nội dung 1: PTNN: Truyện: Thỏ xám tìm bạn  Nội dung 2: PTTM: Vẽ nhạc cụ | Nội dung 1:  PTNT: Nhận biết hình tròn, hinhg vuông, hình tam giác, hình chữ nhật  Nội dung 2:  PTTM: Tạo hình từ các hình vuông, tròn, chữ nhật, tam giác. | Nội dung 1:  PTTC: Ném xa 1 tay  Nội dung 2:  PTNT: Phân loại đồ chơi xây dựng, đồ chơi gia đình |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | - Góc phân vai: trẻ tự lựa chọn nội dung chơi theo ý thích, thỏa thuận vai chơi và tiến hành chơi gia đình, tiệm bách hóa xanh, tiệm làm tóc (chuẩn bị đồ dung, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)  - Góc xây dựng: trẻ chơi lắp ráp, xây dựng theo mô hình: nhà, chung cư, công viên, siêu thị …..(chuẩn bị: gỗ, gạch, must, chai sữa) cho trẻ làm quen góc chơi.  - Góc toán: trẻ biết phân loại các hình hình học để tạo thành theo ý thích và theo yêu cầu  - Góc thư viện: bé đọc các loại sách bé thích.  - Góc âm nhạc; Hát, múa, vận động các bài hát trẻ đã học và các bài hát trẻ thích. | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | - Quan sát: bầu trời  - Trò chơi vận động: bắt chước hành động  - Trò chơi dân gian: mè đuổi chuột  - Chơi tự do: Đi cà kheo, ném vòng, ném bóng vào rổ, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột. | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Tiết kiệm nước: không để tràn nước khi rửa tay  - Bỏ rác đúng nơi quy định  - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt …  - Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.  - Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  - Bỏ rác đúng nơi quy định  - Biết lấy đúng nệm gối | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | Nghe nhạc thiếu nhi: Vui đến trường, Ngày đầu tiên đi học, Bé đi mẫu giáo | | Cho trẻ chơi lắp ráp | Xem phim "Bác sĩ Thỏ" | Cho trẻ chơi ráp hình theo ý thích | Kể chuyện “Gấu con bị đau răng” |