**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3**

**Từ ngày 03/03/2025 đến 07/05/2025**

**LỚP LÁ 1 (5 – 6 TUỔI)**

Chỉ số: màu đỏ

*Chữ nghiêng: Giờ sinh hoạt*

**Chữ in đậm: Giờ học**

**PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MỤC TIÊU** | **NỘI DUNG****GIÁO DỤC** | **HÌNH THỨC THỰC HIỆN** |
| **Sinh Hoạt** | **Giờ Học** |  **VUI CHƠI** | **Nội Dung Chủ Đề** | **Chỉ Số** |
| **Trong Lớp** | **Ngoài Trời** |
| ***a) Nghe*** |
| **1.Trẻ có khả năng nghe và cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.** | **Nghe hiểu nội dung câu chuyện** |  |  |  |  |  | 64 |
| **- Truyện: Cây tre trăm đốt****- Truyện: Sự tích cây vú sữa** |  | **T1****T2** |  |  |  |  |
| **- Truyện: Gói hạt kỳ diệu (Tương tác)** |  | **T3** |  |  |  |  |
| **- Truyện: Búp măng non** |  | **T4** |  |  |  |  |
| ***b) Nói*** |
| **2. Trẻ có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…).** | - Sử dụng các loại câu khác nhau (câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh,.. ) Trong giao tiếp;  |  |  |  | *T1* |  | 65 |
| **3 Trẻ biết diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày** | *Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, … phù hợp với ngữ cảnh* | *T1* |  |  |  |  |  |
| **4. Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp (C15)** | *Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động* |  |  | *T2, T3* |  |  | 69 |
|  | Đặt các câu hỏi: Tại sao? như thế nào? làm bằng gì?  | T1 |  |  |  |  |  |
| **5.Trẻ thực hiện một số quy tắc thông thường trong giao tiếp (C16)** | Sử dụng một số từ chào hỏi (cảm ơn, xin lỗi. xin phép) và từ lễ phép (thưa, dạ, vâng …) phù hợp với tình huống;**Giờ học: Nhận biết một số từ chào hỏi, lễ phép phù hợp.** |  | **T1** |  |  |  | 77 |
| **C) LÀM QUEN VỚI VIỆC ĐỌC, VIẾT** |
| **6. Trẻ có có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện.** | Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân |  |  | *T3, T4* |  |  | 85 |
| **7.Trẻ làm quen với cách sử dụng sách, bút.** | Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.**LQCV: G -Ă** |  | **T3** |  |  |  | 91 |
| **LQCV: I -Â** |  | **T1** |  |  |  |  |