**KẾ HOẠCH THÁNG 12/2024**

**(Từ 02/12/2024 - đến 27/12/2024)**

1. **Phát triển thể chất:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chế độ sinh hoạt** | **Giờ học** | **Chủ đề** |
| - **Trẻ thực hiện được đầy đủ, đúng, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh** | | |
| - Hô hấp: hít vào, thở ra *( TDS)*  **- Tay*:*** *( TDS)*  + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên ( kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay)  + Quay sang trái, sang phải.  + Nghiệng người sang trái, sang phải  Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. |  |  |
| -**Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn.** | | |
|  | * **Chạy dích dắc theo hiệu lệnh** * **Bật xa** |  |
| -**Trẻ biết phối hợp tay – mắt trong tung, đập, ném, bắt bóng, cắt giấy....** | | |
| - Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân. *( HĐNT)*  *- Bé cắt giấy(nd2)* | * **Ném và đạp bóng** |  |
| **- Trẻ có các kỹ năng vận động cơ bản** | | |
|  | * **Trườn trèo qua vật cản** |  |
| -**Trẻ thực hiện được các vận động của ngón tay và phối hợp bàn tay – ngón tay** (vẽ, cắt, lắp ghép, tết sợi, cài cúc, buộc dây…) | | |
| - Xây dựng, Lắp ráp với 10 – 12 khối. ( Chơi góc ). | * **Bé chuốt bút chì** |  |
| **-Trẻ biết tên một số món ăn và ích lợi của ăn uống vệ sinh.** | | |
| - Có hành vi thói quen trong ăn uống : ăn từ tốn, không vừa ăn, vừa giỡn, tránh hóc sặc.( Giờ ăn) (Tháng 12 |  |  |
| -**Bước đầu trẻ thực hiện được** **một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt khi được nhắc nhở** | | |
| Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.(TC sáng). (Tháng 12)  + Nhổ cỏ ( HĐNT) (Tháng 12) | * **Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết** |  |
| **Trẻ kể được tên và bước đầu biết tránh một số vật dụng gây nguy hiểm, một số nơi không an toàn.** | | |
| - Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ … không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn. (SH chiều). (Tháng 12) | * **Nhận biết những điều an toàn cho bé** |  |

**2.Phát triển nhận thức:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chế độ sinh hoạt** | **Giờ học** | **Chủ đề** |
| **- Trẻ thích tìm hiểu, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh** | | |
| Nb rau củ quả có hình dạng (nd2) | * **Bé tìm hiểu những con vật nuôi trong nhà** * **Khám phá sự đổi màu của nước bắp cải tím** |  |
| **-Trẻ có biểu tượng về số trong phạm vi 10** | | |
|  | * **Bé thêm bớt trong phạm vi 4** * **Bé đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo** |
| -**Trẻ kể được tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện** | | |
| Quan sát công việc của cô nhân viên (HĐNT) |  |  |
| - **Trẻ nhận biết được một số nghề phổ biến** | | |
| Kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống (Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến) (TCS) |  | * **Tìm hiểu công việc của chú bộ đội**   (Chú bộ đội) |
| **Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người** | | |
| Nhận biết các mùa trong năm (shc) |  |  |

**3.Phát triển ngôn ngữ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chế độ sinh hoạt** | **Giờ học** | **Chủ đề** |
| **-Trẻ nghe, hiểu khi người khác nói và trao đổi được với người đối thoại.** | | |
| - Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ nét mặt, ánh mắt phù hợp (SHC**)** |  |  |
| **- Trẻ nghe và hiểu nội dung truyện** | | |
| Cáo, thỏ và gà trống (SHC**)** | * **Người bạn tốt** |  |
| -**Trẻ đọc theo được bài thơ/cao dao/đồng dao/ …** | | |
| Vè trái cây (SHC**)**  Thơ ong và bướm (SHC**)** | * **Chim chích bông** | * **Chú giải phóng quân**   (Chú bộ đội) |
| -**Trẻ biết kể lại sự việc theo trình tự** | | |
|  | **Dê con nhanh trí** |  |
| **Trẻ biết nhận dạng một số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt** | | |
| - Trẻ tìm và tô chữ “Ă” trong các thể từ (ND2)  - Nhận biết chữ và tô màu E, U, D (ND2) |  |  |
|  |  |  |

**4.Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chế độ sinh hoạt** | **Giờ học** | **Chủ đề** |
| **Bước đầu trẻ biết cố gắng hoàn thành công việc được giao** | | |
| Yêu quý các con vật nuôi *(hđnt)* | * **Bé thể hiện cảm xúc khi cho gà ăn** |  |
| **Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói và có một số thói quen lễ phép.** | | |
| - | * **Bé biết giúp đỡ người khác** |  |
| **Bước đầu trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên** | | |
| Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm, phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận động, nặn, vẽ, xếp hình( HĐ góc) |  |  |

**5.Phát triển thẫm mỹ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chế độ sinh hoạt** | **Giờ học** | **Chủ đề** |
| **-Trẻ biết hát đúng giai điệu, rõ lời, thể hiện sắc thái một số bài hát trong độ tuổi** | | |
| Bé muốn làm (shc)  Em yêu cô chú công nhân (shc) | * **Vì sao mèo rửa mặt** |  |
| **Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát** | | |
|  | * **Tìm bạn thân** | * **Thương chú bộ đội**   (Chú bộ đội) |
| **- Vận động theo nhạc bằng cơ thể( dậm , vỗ , lắc, nhún nhảy, uốn lượn, múa , khiêu vũ…)** | | |
|  | * **Hát kìa con bướm vàng** |  |
| -**Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm** | | |
| Bé trang trí noel (shc) | * **in hình theo ý thích** | * **Trang trí thiệp tặng chú bộ đội**   (Chú bộ đội) |
| **- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc, hài hòa, bố cục cân đối** | | |
| - Bé gấp cái nón (HĐG) | * **Bé gấp quả táo** * **Bé gấp con chuột** |  |
| **- Xé cắt nặn theo đường thẳng , đường cong…và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.** | | |
| cắt dán quả táo (shc) |  |  |