**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP SÓC NÂU**

**THÁNG 09/2024**

**TUẦN 1 (Ngày 05/09/2024 => 06/09/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Trò chuyện về một số đồ dùng cá nhân trong lớp.  - Trò chuyện về những trò chơi trong trường. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **-** Thổi lông chim.  - Tay: Chim vẫy cánh, hai tay dang ngang làm động tác chim vẫy cánh.  - Bụng: Chim mổ thóc, cúi khom người, tay vỗ vào nhau.  - Chân: Nhón chân.  - Bật : Bật tại chổ. | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** |  | |  | |  | **NBTN:** Khuôn mặt đáng yêu | **Âm nhạc:**  Hát: Tay thơm tay ngoan  VDTN: Rửa mặt như mèo. |
|  | |  | |  | **Kỹ năng:** chào hỏi chào cô khi tới lớp | **Kỹ năng:** Rèn bỏ cặp dép đúng nơi quy định. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:** Bế em bé.  **- Góc đọc sách:** Xem tranh ảnh, sách, truyện tranh hoặc ảnh các bạn trong lớp.  - **Góc tạo hình:** Tập cầm bút vẽ ngoệch ngoạc. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **TCVĐ:**  Đuổi theo cô.  - Chơi các trò chơi trong sân. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Làm quen với chế độ ngủ trưa một giấc.  - Tập thói quen uống sữa. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** |  |  | |  | | - Cho trẻ chơi trò chơi xòe nắm tay, ú òa. | - Cùng trẻ chơi trò chơi " Chi chi chành chành"  - Rèn thêm nếp chơi, nhắc nhở trẻ cách bế búp bê. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP SÓC NÂU**

**THÁNG 09/2024**

**TUẦN 2 (Ngày 09/09/2024 => 13/09/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Trò chuyện, chỉ hoặc kể tên những người bạn mới của bé.  - Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật.  - Rèn trẻ bỏ cặp dép đúng vị trí quy định.  - Nghe nhạc thiếu nhi. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **-** Thổi lông chim.  - Tay: Chim vẫy cánh, hai tay dang ngang làm động tác chim vẫy cánh.  - Bụng: Chim mổ thóc, cúi khom người, tay vỗ vào nhau.  - Chân: Nhón chân.  - Bật : Bật tại chổ. | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Tạo hình:** Vẽ nguệch ngoạc. | | **HĐVĐV:** Xếp ngôi nhà. | | **Thể chất:** Đi theo hiệu lệnh. | **Kể chuyện:** Cháu chào ông ạ. | **NBPB:** Màu đỏ. |
| **NBTN:** Nhận biết đồ dùng của bé. | | **Tạo hình:** Làm quen giấy bút. | | **Thơ :** Bạn mới. | **Kỹ năng:** Tập nề nếp ngồi vòng tròn, nghe yêu cầu và thực hiện theo. | **Thơ:** Đi học ngoan. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:** Bế em bé.  **- Góc đọc sách:** Xem tranh ảnh, sách, truyện tranh hoặc ảnh các bạn trong lớp.  **- Góc tạo hình:** Tập cầm bút vẽ ngoệch ngoạc.  **- Góc hoạt động với đồ vật:** Vặn nắp chai.  **- Góc nhận biết phân biệt**: chọn hinh màu đỏ. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **- Quan sát thiên nhiên:** hoa trong sân trường.  **TCVĐ:** Bóng tròn to .  **TCDG:**Chi chi chành chành.  **-Rèn kỹ năng vận động:** đi theo hiệu lệnh. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Làm quen với chế độ ngủ trưa một giấc.  - Tập ăn rau và trái cây.  -Nhận biết vị chua, ngọt qua các loại trái cây.  -Ngồi ngay ngắn, không đùa giỡn khi ăn.  -Tập đi vệ sinh đúng nơi, biết gọi cô khi có nhu cầu. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Trẻ nghe những bài hát thiếu nhi  quen thuộc | - Đọc thơ Bạn mới. | | - Vận động theo nhạc các bài đã học. | | - Tập di màu, tô màu. | - Rèn chào cô chào ba mẹ. Xem tranh ảnh. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP SÓC NÂU**

**THÁNG 09/2024**

**TUẦN 3 (Ngày 16/09/2024 => 20/09/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | -Trò chuyện, chỉ hoặc kể tên những người bạn mới của bé.  -Xem tranh về những đồ dùng quen thuộc.  -Tập chào ba mẹ, cô giáo khi tới lớp.  -Hưởng ứng theo các bài hát quen thuộc.  -Trò chuyện về những gì bé thấy trên đường đến trường. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **-** Thổi lông chim.  - Tay: Chim vẫy cánh, hai tay dang ngang làm động tác chim vẫy cánh.  - Bụng: Chim mổ thóc, cúi khom người, tay vỗ vào nhau.  - Chân: Nhón chân.  - Bật : Bật tại chổ. | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Tạo hình:** Làm quen đất nặn | | **NBTN:** Chén- muỗng | | **Thể chất:** Chạy theo hướng thẳng | **Kể chuyện:** Cháu chào ông ạ (t2) | **NBPB:** Ôn màu đỏ. |
|  | **Kỹ năng:** Ngồi vào bàn học ngoan. | | Đọc các bài thơ. | | Tập gọi tên bạn và cô giáo. | **Kỹ năng:** Tập mang dép đúng chiều. | Đọc các bài thơ. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:** Ru em ngủ.  **- Góc nhận biết tập nói:** chén, muỗng.  **- Góc tạo hình:** Làm quen dất nặn.  **- Góc hoạt động với đồ vật:** Vặn nắp chai, xâu dây.  **- Góc âm nhạc:** vận động theo các bài hát đã học. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **TCVĐ:** Bóng tròn  to . Chim sẽ và ô tô  **TCDG**:  Dung dăng dung dẻ, nu na nu nống  -**Rèn kỹ năng vận động:** Chạy theo hướng thẳng, đi theo hiệu lệnh. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | -Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  - Làm quen chế độ ăn cơm với các loại thức ăn khác nhau.  -Tập lấy gối, dẹp gối sau khi ngủ dậy.  -Rèn thói quen mang dép khi vào nhà vệ sinh  -Ăn từ tốn, không đùa giỡn. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Trẻ nghe những bài hát thiếu nhi  quen thuộc. | - Nghe kể  chuyện. | | - Chơi ghép tranh gỗ. | | - Rèn kỹ năng bóp, nhào đất nặn. | -Xem hoạt hình. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP SÓC NÂU**

**THÁNG 09/2024**

**TUẦN 4 (Ngày 23/09/2024 => 27/09/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | -Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật.  -Chơi các trò chơi phát triển cơ tay: chi chi chành chành, banh lăn, một ngón tay nhúc nhích..  -Xem tranh ảnh về trường học, đồ dùng của bé.  -Trò chơi đoán tên bộ phận cơ thể bé. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **-** Thổi lông chim.  - Tay: Chim vẫy cánh, hai tay dang ngang làm động tác chim vẫy cánh.  - Bụng: Chim mổ thóc, cúi khom người, tay vỗ vào nhau.  - Chân: Nhón chân.  - Bật : Bật tại chổ. | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Âm nhạc:** Hát: Lời chào buổi sáng  VDTN: Rước đèn. | | **HĐVĐV:** Xếp ngôi nhà (tiết 2). | | **Thể chất:** Đi trong đường hẹp. | **Kể chuyện:** Đôi bạn nhỏ (t1). | Lễ hội trăng rằm |
|  | **Kỹ năng**: nhớ ký hiệu cá nhân | | **Âm nhạc:** Ôn hát: Lời chào buổi sáng | | **Kỹ năng:** nhớ ký hiệu cá nhân | **Thể chất:** Rèn đi trong đường hẹp. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:** Bế em bé.  **- Góc đọc sách:** Xem tranh ảnh, sách, truyện tranh hoặc ảnh các bạn trong lớp.  **- Góc tạo hình:** Tập cầm bút vẽ ngoệch ngoạc, chơi đất nặn.  **- Góc hoạt động với đồ vật:** xâu hạt đỏ, ghép tranh gỗ  **- Góc âm nhạc:** vận động theo các bài hát đã học. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **-TCVĐ:** Bắt bướm  **-TCDG:**Chi chi chành chành  **-Rèn kỹ năng vận động**: đi theo hiệu lệnh, chạy theo hiệu lệnh. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | -Nhận biết vị chua, ngọt qua các loại trái cây.  -Tập uống nước rót vừa phải, vừa đủ uống.  -Lấy gối, dọn gối sau khi ngủ dậy.  -Tập ăn không đùa giỡn.  -Nhắc bé tự giác đi vệ sinh. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Nghe nhạc, hát theo nhạc các bài hát quen thuộc. | - Đọc thơ: bạn mới, đi học ngoan. | | - Xem tranh ảnh, truyện. | | - Chơi các trò chơi vận động. | - Rèn kỹ năng tô màu. |