**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 – KHỐI NHÀ TRẺ**

**(31/12 – 25/01/2019)**

1**. Đón trẻ, thể dục sáng**

**\* Thể dục sáng:**

Tay:

+ Đưa sang ngang

**Lưng , bụng:**

+ Lườn về phía trước

**Chân:**

+ Ngồi xuống , đứng lên

\* **Trò chuyện sáng:**

- Trả lời các câu hỏi: ai đây, làm gì? Làm như thế nào

- Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động

**2.Giờ học :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUẦN | THỨ HAI | THỨ BA | THè TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU |
| 1 | VĐTN: Cùng múa vui | Bật xa (50 cm) | NBPB: Hình vuông | TH: Nặn con giun | Thơ: Cây dây leo |
| 2 | Hát: Sắp đến tết rồi | Ném bóng vào đích | HĐVĐV: Xây vườn hoa | NBPB: To - nhÏ | Truyện: Khỉ con ăn chuối |
| 3 | VĐTN: Bé thương ông địa | Bò theo đường dích zắc | NBTN: Dưa hấu | NBPB: Hoa đào - hoa mai | Thơ: Cây đào |
| 4 | VĐTN: Xúc sắc xúc sẻ | Tung , bắt bóng cùng cô | NBTN: Bánh chưng - bánh tét  (Bé vui lễ hội xuân) | TH: bé nặn quả cam | Thơ: Chúc tết |

**3. Hoạt động góc :**

**\* PASH:**

+Tắm em

+ Đi siêu thị

**\* Góc xây dựng**

Đa dạng về đề tài (nhà, hàng rào, tàu, ôtô…)

Tự chơi ở mức hoàn toàn chủ động

**\* Góc học tập**

- Tìm đúng màu

-Xâu hạt xen kẽ màu

- tìm bóng

- Đóng mở nắp chai

- Lắp ráp vuông tròn , to nhỏ

-Xâu hạt vuông, tròn

- Cài nút, ráp hình...

**\* TRÒ CHƠI DÂN GIA**N

- Tập tầm vông

- Mèo đuổi chuột

**\* GÓC VẬN ĐỘNG**

**-** Chạy xe, bò chui qua cổng, đi trên dấu chân, thảm...

**\* GÓC ÂM NHẠC:**

- Vận động theo nhạc các bài hát về ngày tết

**\* GÓC THƯ VIỆN:** Làm quen với sách truyện, lật mở trang sách, xem sách về ngày tết

**\* GÓC TẠO HÌNH:** Di màu, vẽ mưa, tô màu, in...

**4. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI**

QUAN SÁT : Cây sala

QUAN SÁT: Vườn rau của bé

QUAN SÁT: Cây mận

QUAN SÁT: Cây hoa mai

- Trò chơi vận động: “ Trời nắng , trời mưa”, “ Ôtô và chim sẻ”, “ bóng tròn to”….

+ Tung bắt bóng cùng cô

- Lao động :

+Cho cá ăn

**5. Ăn, Ngủ, vệ sinh**

+ Ăn chín , uống chín

+ Lau mặt , miệng

+ xúc cơm , uống nước

+ Chuẩn bị chỗ ngủ

**6. Sinh hoạt chiều**

3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn

- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được sờ vào và đến gần

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh

Trẻ sờ nắn, nhìn, ngửi ... đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật. - Trẻ nhận biết tên và một số đặc điểm nổi bật của: rau, hoa, quả quen thuộc

**-** + Nói được câu đơn giản, câu 5 – 7 tiếng, các từ thông dụng chỉ sự vật , hoạt động đặc điểm quen thuộc

+Trẻ biết đào

+Trẻ biết buộc dây

+Tập cầm bút tô,vẽ

- Cho trẻ nghe nhạc với các giai điệu khác nhau

+Bày tỏ nhu cầu của bản thân