**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3**

**Từ ngày 24/03/2025 đến 28/03/2025**

**LỚP LÁ 1 (5 – 6 TUỔI)**

Chỉ số: màu đỏ

*Chữ nghiêng: giờ sinh hoạt*

**Chữ in đậm: Giờ học**

**PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **Phát triển tình cảm** | | | | | | | |
| **1.Trẻ tin tưởng vào khả năng của bản thân (cs8)** | *Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến bản thân* |  |  | *T1* |  |  | 34 |
| **2.Trẻ có khả năng nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh** | *Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè* | *T2* |  |  |  |  | 37 |
| **Phát triển kĩ năng xã hội** | | | | | | | |
| **3. Trẻ có một số kỹ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm đến môi trường, chia sẻ.** | *Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi;* |  |  | *T2* |  |  | 43 |
| **4.Trẻ thực hiện một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.** | *Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: ( để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép* | *T3, T4* |  |  |  |  |  |
| **5.Trẻ có hành vi và quy tắc ứng xử xã hội phù hợp** | *Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết;* |  |  |  | *T1* |  | 55 |
|  | *Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).* | *T4* |  |  |  |  |  |
| **6.Trẻ biết quan tâm bảo vệ môi trường** | *Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...).* |  |  |  | *T1=> T4* |  |  |
|  | *Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối.* | *T4* |  |  |  |  |  |