**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 8: BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ?**

**Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/3/2025 – 11/04/2025**

Tên lớp: Nhóm A

Số lượng trẻ: 23 trẻ

Số giáo viên: 02 giáo viên

Tên giáo viên: Đinh Thị Yến – Phạm Thị Mến

**I. Mục tiêu, nội dung, hoạt động, hình thức tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mục tiêu** | **Nội dung trọng tâm cần thực hiện chủ đề** | **Hoạt động, hình thức tổ chức** |
| **MT1**:- Trẻ khỏe mạnh, có cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:  - Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A  + Trẻ trai: Cân nặng: 12,2 đến 14,3 (kg)  Chiều cao: 87,8 đến 96,1 cm  + Trẻ gái: Cân nặng: 11,5 đến 13,9 (kg)  Chiều cao: 86,4 đến 95,1 cm  - Giảm tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân và thấp còi xuống 1% so với đầu năm học, khống chế trẻ béo phì | - Theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng WHO năm 2017.  - Cân trẻ 3 tháng 1 lần.  - Đo trẻ 3 tháng 1 lần.  Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần trên năm học (tháng 9/2023 và tháng 3/2025)  - Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khoẻ trẻ trên biểu đồ tăng trưởng, theo dõi trẻ thừa cân, suy đinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi.  - Có giải pháp kịp thời phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, béo phì. | - Khám định kỳ cho trẻ lần 3  - Cân đo cho trẻ 15/3/2025  - Đánh giá tình trang sức khoẻ và vào sổ sức khoẻ, theo dõi trẻ trên biểu đồ tăng trưởng |
| **MT3:** Trẻ tránh đượcmột số bệnh thường gặp | - Tiêm chủng: Nhắc nhở và tuyên truyền phụ huynh tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo hướng dẫn của y tế địa phương  - Phòng dịch  - Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ ốm  - Phát hiện và xử trí ban đầu một số bệnh thường gặp: Nhiếm khuẩn hô hấp cấp, ỉa chảy, sốt xuất huyết...  *- Tủ thuốc có các thuốc thiết yếu(* ***cao sao vàng, kẹp nhiệt độ, nước muối sinh lí, băng gow,…)*** | -Tiêm chủng  -Tuyên truyền qua các trang zalo, nhóm lớp  - Chăm sóc sơ cứu qua các tình hưống |

**II. Mục tiêu, nội dung, hoạt động, hình thức tổ chức giáo dục**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MỤC TIÊU** | **NỘI DUNG** | **HOẠT ĐỘNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC** | **GHI CHÚ** |
| **Phát triển thể chất** | | | |
| **MT5** : Trẻ biết tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp | - Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.  -Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.  - Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang 2 bên.  - Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân | - Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.  - Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.  - Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang 2 bên.  - Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân  - Tập với bài hát “Trên sân trường, máy bay” |  |
| **MT6:** Trẻ biết phối hợp tay chân khi bò, trườn | - Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng  *-* **Bò trong đường hẹp**  **- Bò trong đường ngoằn ngoèo**  - Bò chui qua cổng  **- Trườn về phía trước**  - Bò, trườn qua vật cản | VĐCB: Bò qua vật cản |  |
| **MT7:** Trẻ biết đi thẳng người | - Đi theo hiệu lệnh;  - Đi trong đường hẹp;  - Đi có mang vật trên tay | VĐCB:  - Đi có mang vật trên đầu |  |
| **MT9:** Trẻ biết bật, nhún | - Bật tại chỗ  - Bật qua vạch kẻ  **- Bật xa bằng hai chân** | VĐCB:  - Bật xa bằng 2 chân |  |
| **MT10:** Trẻ biết tung, ném, bắt bóng | -Tung bóng bằng hai tay.  - Tung bắt bóng cùng cô  - Tung bóng lên cao và bắt bóng  - Truyền bóng dưới đất  - Truyền bóng qua đầu | - VĐCB:  Tung bóng qua dây |  |
| **MT13**: Trẻ biết xâu hạt | **-** Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây | - Hoạt động chơi tập theo ý thích: Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây |  |
| **MT14** :Trẻ biết chắp ghép được các mảnh hình | - Chắp ghép hình  - Xếp chồng 6-8 khối | - Chắp ghép ô tô, máy bay, xếp doanh trại, tàu , thuyền....  - Xếp chồng 6-8 khối |  |
| **Giáo dục dinh dưỡng** | | | |
| **MT18**: - Trẻ cầm được thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước, tự đi dép | **-** Tập xúc cơm, uống nước.  - Mặc quần áo, đi dép, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt. | - Hoạt động ăn trưa, ăn chiều: Giáo dục trẻ trong giờ ăn, giúp trẻ nhận biết các bữa ăn trong ngày, các món ăn và lợi ích của việc ăn uống đủ chất, đủ lượng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ. |  |
| **MT19:** Trẻ biết cởi tất, quần khi bị bẩn, biết cầm khăn lau miệng, lau mặt. | - Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.  - Không mặc quần áo ướt, bẩn | Các hoạt động trong ngày |  |
| **Phát triển nhận thức** | | | |
| **Nhận biết** | | | |
| **MT21:** Trẻ biết tìm đồ vật vừa mới cất giấu | - Tìm đồ vật vừa mới cất giấu trong lớp. | Hoạt động chơi tập theo ý thích |  |
| **MT29:** - Trẻ biết gọi tên và nói được một số đặc điểm của phương tiện giao thông quen thuộc | - Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của phương tiện giao thông gần gũi. | - Nhận biết:  + Xe ô tô  **+**  Máy bay  + Tàu hỏa, tàu thủy  - Trò chuyện về luật giao thông |  |
| **Phát triển ngôn ngữ** | | | |
| **Phát triển khả năng nghe** | | | |
| **MT41:** - Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn, đơn giản | - Trả lời các câu hỏi về tên truyện, tên các nhân vật, hành động của các nhân vật | + Truyện: Gấu qua cầu  + Truyện: Chuyến du lịch của gà trống choai |  |
| **Phát triển khả năng nói** | | | |
| **MT43:** Trẻ đọc được các bài thơ đồng dao ngắn và quen thuộc | - Đọc được các bài thơ, đồng dao ngắn và quen thuộc | - Tập đọc thơ:  + Xe đạp  + Con tàu |  |
| **MT44:** - Trẻ biết trả lời và đặt câu hỏi “ Cái gì?”; “Làm gì ?”; “Để làm gì ?”; “Ở đâu ?”; “Như thế nào ?” | - Trả lời và đặt câu hỏi “ Cái gì?”; “Làm gì ?”; “Để làm gì ?”; “Ở đâu ?”; “Như thế nào ?” | Các hoạt động trong ngày |  |
| **Làm quen với sách** | | | |
| **MT50:** - Trẻ biết mở sách, xem tranh và gọi tên sự vật, các nhân vật, hành động gần gũi trong tranh | - Mở sách, xem tranh và gọi tên sự vật, các nhân vật, hành động gần gũi trong tranh | - Hoạt động chơi tập theo ý thích  + Góc học tập |  |
| **Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội** | | | |
| **Phát triển tình cảm** | | | |
| **MT53:** Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp bằng cử chỉ, lời nói với những người gần gũi | - Giao tiếp với những người xung quanh  - Thích chơi với bạn | - Các hoạt động trong ngày |  |
| **MT57:** - Trẻ biết nhường nhịn em bé và biết chơi đoàn kết cùng với bạn | - Nhường đồ chơi cho em bé hơn  - Không tranh dành đồ chơi của bạn | - Hoạt động chơi theo ý thích:  + Góc thao tác vai: Tập lái ô tô, Bán vé máy bay, Bán vé tàu  + Góc hoạt động với đồ vật:  Chắp ghép ô tô, máy bay,..... , tàu hỏa, tàu thủy  + Góc nghệ thuật:  Di màu. Ô tô, máy bay , thuyền buồm, hát các bài hát về chủ đề: PTGT |  |
| **Phát triển kĩ năng xã hội** | | | |
| **MT60:** Trẻ biết nghe lời người lớn | - Thực hiện một số yêu cầu của người lớn | - Các hoạt động hàng ngày |  |
| **MT63**: Trẻ biết xin lỗi, cảm ơn | - Xin lỗi khi mình có lỗi  - Cảm ơn khi được bạn nhường nhịn, người khác giúp đỡ | - Các hoạt động hàng ngày |  |
| **Phát triển cảm xúc thẩm mỹ** | | | |
| **MT66:** Trẻ thích hát các bài hát quen thuộc | **-** Hát theo cô các bài hát quen thuộc  - Hát cùng cô những bài hát gần gũi , những bài hát ngắn, dễ há**t** | - Tập hát:  + Em tập lái ô tô  + Em đi qua ngã tư đường phố |  |
| **MT67:** - Trẻ biết nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau, nghe âm thanh của các nhạc cụ | - Nghe hát, nghe nhạc với giai điệu khác nhau; Nghe âm thanh của các nhạc cụ | - Nghe hát: Anh phi công ơi  - Em đi chơi thuyền |  |
| **MT69:** - Trẻ biết vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp, phấn | - Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, xé, vò, xếp hình | - PTTM:  + Di màu xe ô tô  + Di màu máy bay  - Dán đèn tín hiệu giao thông |  |
| **MT70:** Trẻ thích xem tranh ảnh | - Xem tranh ảnh theo chủ đề | - Hoạt động chơi tập theo ý thích |  |

**II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:**

**BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP NƠI BẮNG NHỮNG PHƯƠNG TIỆN GÌ?**

***\* Môi trường trong lớp học****:*

- Đảm bảo sạch sẽ, an toàn, các góc chơi được sắp xếp khoa học, hợp lý.

- Cô và trẻ trang trí lớp, các góc làm nổi bật chủ để

- Chuẩn bị các nguyên vật liệu phế thải đã qua sử dụng: Chai, lọ, vỏ hộp sữa chua, váng sữa...để cô và trẻ cùng làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ các hoạt động giáo dục trong chủ đề.

- Đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên vật liệu sẵn có được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng để nơi trẻ dễ lấy, dễ cất… Có nguyên vật liệu mang tính mở (lá cây, hột hạt, …), sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm chưa hoàn thiện.

- Sử dụng đồ dùng đồ chơi phục vụ học tập vui chơi: MN231018, MN 231020, MN232022, MN232025, MN232026, MN232028, MN202342, MN232043, MN202347, MN232052, MN232058, MN232067, MN232071, MN232072, MN202382.

***\* Môi trường ngoài lớp học:***

- Các khu vực hoạt động ngoài trời đảm bảo vệ sinh, an toàn, sạch sẽ. Đồ dùng, đồ chơi đem theo phục vụ hoạt động phải đảm bảo an toàn cho trẻ, không độc hại…

- Sử dụng chơi các đồ chơi ngoài trời

***\* Môi trường xã hội:***

- Phối hợp phụ huynh tham gia cùng với giáo viên sưu tầm các nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho chủ đề: Tết và mùa xuân

- Giáo viên cởi mở vui tươi, tạo các mối quan hệ gần gũi, yêu thương để trẻ cảm thấy an toàn. Khuyến khích trẻ cùng tham gia vào các hoạt động. Luôn tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ.

- Tuyên truyền kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ tới các bậc phụ huynh

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 26:**

**Chủ đề nhánh 1: LUẬT GIAO THÔNG**

***(Từ ngày 17/03/2025 – 21/03/2025)***

**Lớp : Nhà trẻ A**

**Số lượng trẻ: 23**

**Giáo viên phụ trách: Đinh Thị Yến+ Phạm Thị Mến**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đón trẻ, chơi, thể dục sáng** | \* **Đón trẻ, chơi tự do:**  - Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà.  - Trò chuyên về chủ đề, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.  - Cô mở các bản nhạc trong chủ đề  - Trẻ chơi và hoạt động theo ý thích.  **\* Điểm danh, trò chuyện buổi sáng:**  - Điểm danh trẻ.  - Trò chuyện với trẻ về chủ đề xem tranh ảnh video các hoạt động  - Kiểm tra vệ sinh cá nhân.  - Đàm thoại,  **\*Thể dục buổi sáng:** Cho trẻ tập BTPTC (Theo nhạc bài ngã tư đường phố)  -Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.  - Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang,.  - Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên.  - Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân | |
| **Hoạt động chơi - tập có chủ định** | **Thứ 2** | **THỂ DỤC:**  - VĐCB: Bò qua vật cản  - TCVĐ : Ô tô về bến. |
| **Thứ 3** | **LQVVH :**  - Truyện: Gấu qua cầu |
| **Thứ 4** | **NHẬN BIẾT:**  - Trò chuyện về luật giao thông  - TCVĐ: Ai giỏi hơn |
| **Thứ 5** | **HĐVĐV:**  - Dán đèn tín hiệu giao thông  - Hát và vận động: Em đi qua ngà tư đường phố |
| **Thứ 6** | **ÂM NHẠC:**  **-** Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố  - TCVĐ: Bé thi tài |
| **Hoạt động chơi tập theo ý thích** | \***Góc đóng vai:**  - Chơi đóng vai ng­ười điều khiển PTGT, cảnh sát (thứ 2,4,6)  - Ng­ười bán vé, hành khách đi tàu xe, cảnh sát( thứ 2,3,5)  \***Góc HĐVĐV**  **-**  Xếp lắp ghép bến bãi, nhà ga. (thứ 2,4,6)  - Xếp đường đi (thứ 3,5)  **\*Góc học tập:**  **-** Xem tranh ảnh, lô tô về biển báo giao thông (thứ 2,4,6)  - Xem tranh kể về các vấn đề giao thông ở địa phương. (thứ 3,4,6)  **\*Góc nghệ thuật:**  **-** Tô màu, hát các bài hát ph­ương tiện giao thông. (thứ 2,3,4,5,6) | |
| **Ăn chính, ngủ, ăn phụ** | **\* Hoạt động ăn:** Trẻ biết một số thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn ( rửa tay, rửa mặt). Kỹ năng phòng chống dịch bệnh  - Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.  - Trẻ nhận biết các bữa ăn, biết kể tên một số món ăn hằng ngày. Biết thực phẩm giàu chất đạm, vitamin….  - Biêt một số thói quen văn minh, lịch sự trong ăn uống như: Ho, hắt hơi phải che miệng, không nói chuyện khi ăn…  **\* Hoạt động ngủ:**  - Trẻ có thói quen ngủ đúng giờ giấc, ngủ sâu, ngon giấc.  **\* Hoạt động ăn phụ:**  - Trẻ vận động nhẹ nhàng mái sau khi ngủ dậy, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất ăn của trẻ.  - Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn)  - Tổ chức cho trẻ ăn: (nhắc trẻ sử dụng các từ như “ Mời cô”, “ Mời bạn” khi vào bữa ăn. rèn khả năng nhận biết tên các món ăn , lợi ích của ăn đúng, ăn đủ) | |
| **Chơi tập**  **(*buổi chiều*)** | - Vận động nhẹ, ăn quà chiều  - Ôn lại các bài buổi sáng, chơi ở các góc: Theo ý thích, Nêu gương | |
| **Ăn chính** | **\* Hoạt động ăn:**  - Tổ chức vệ sinh cá nhân, rửa tay, rửa mặt.  **\* Tổ chức cho trẻ ăn:**  - Rèn trẻ có nề nếp, thói quen trong khi ăn, ăn hết xuất | |
| **Chơi tập, Trả trẻ** | - Nêu gương cuối ngày, cuối tuân:  - Cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân trước khi ra về.  - Trẻ lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  - Biết lễ phép chào cô, chào bạn khi ra về | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 27:**

**CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ**

***(Từ ngày 24/03/2025 – 28/03/2025)***

**Lớp : Nhà trẻ A**

**Số lượng trẻ: 23**

**Giáo viên phụ trách: Đinh Thị Yến+ Phạm Thị Mến**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đón trẻ, chơi, thể dục sáng** | \* **Đón trẻ, chơi tự do:**  - Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà.  - Trò chuyên về chủ đề, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.  - Cô mở các bản nhạc trong chủ đề  - Trẻ chơi và hoạt động theo ý thích.  **\* Điểm danh, trò chuyện buổi sáng:**  - Điểm danh trẻ.  - Trò chuyện với trẻ về chủ đề xem tranh ảnh video các hoạt động  - Kiểm tra vệ sinh cá nhân.  - Đàm thoại,  **\*Thể dục buổi sáng:** Cho trẻ tập BTPTC (Theo nhạc bài ngã tư đường phố)  -Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.  - Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang,.  - Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên.  - Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân | |
| **Hoạt động chơi - tập có chủ định** | Thứ 2 | **THỂ DỤC:**  - VĐCB**:**  Đi có mang vật trên đầu.  -TCVĐ: Chim sẻ và ô tô |
| Thứ 3 | **LQVVH**  - Tập đọc thơ: Xe đạp  - TC: Lộn cầu vồng |
| Thứ 4 | **NHẬN BIẾT**  - Nhận biết xe ô tô.  -TC: Xếp xe ô tô |
| Thứ 5 | **HĐVĐV:**  **-** Di màu xe ô tô  -TC: Tập lái ô tô |
| Thứ 6 | **ÂM NHẠC**  - Tập hát: Em tập lái ô tô.  - Nghe hát: Em đi qua ngã tư đường phố. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động chơi tập theo ý thích** | **Góc thao tác vai**  - Tập lái ô tô, Giả làm bác tài xế taxi…( thứ 2, 3,4,5)  - Sửa chữa xe ô tô (thứ 2,4,6)  **Hoạt động với đồ vật**  - Xếp ô tô, đường đi (thứ 2, 3,4,5, 6)  - Di màu ô tô, bánh xe (thứ 2,4,6)  **Góc nghệ thuật**  - Hát các bài hát về PTGT đường bộ (thứ 2, 3,4,5, 6)  **Góc học tập:**  - Chơi lô tô các phương tiện giao thông đường bộ(thứ 2, 3,4,5, 6) |
| **Ăn chính, ngủ, ăn phụ** | **\* Hoạt động ăn:** Trẻ biết một số thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn ( rửa tay, rửa mặt). Kỹ năng phòng chống dịch bệnh  - Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.  - Trẻ nhận biết các bữa ăn, biết kể tên một số món ăn hằng ngày. Biết thực phẩm giàu chất đạm, vitamin….  - Biêt một số thói quen văn minh, lịch sự trong ăn uống như: Ho, hắt hơi phải che miệng, không nói chuyện khi ăn…  **\* Hoạt động ngủ:**  - Trẻ có thói quen ngủ đúng giờ giấc, ngủ sâu, ngon giấc.  **\* Hoạt động ăn phụ:**  - Trẻ vận động nhẹ nhàng mái sau khi ngủ dậy, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất ăn của trẻ.  - Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn)  - Tổ chức cho trẻ ăn: (nhắc trẻ sử dụng các từ như “ Mời cô”, “ Mời bạn” khi vào bữa ăn. rèn khả năng nhận biết tên các món ăn , lợi ích của ăn đúng, ăn đủ) |
| **Chơi tập**  **(*buổi chiều*)** | - Vận động nhẹ, ăn quà chiều  - Ôn lại các bài buổi sáng.  - Chơi các trò chơi vận động: Vđ theo bài “Đu quay.., em tập lái ô tô” |
| **Ăn chính** | **\* Hoạt động ăn:**  - Tổ chức vệ sinh cá nhân, rửa tay, rửa mặt.  **\* Tổ chức cho trẻ ăn**:  - Rèn trẻ có nề nếp, thói quen trong khi ăn, ăn hết xuất |
| **Trả trẻ** | - Nêu gương cuối ngày, cuối tuân:  - Cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân trước khi ra về.  - Trẻ lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  - Biết lễ phép chào cô, chào bạn khi ra về |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 28:**

**CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG**

***(Từ ngày 31/03/2025– 04/04/2025)***

**Lớp : Nhà trẻ A**

**Số lượng trẻ: 23**

**Giáo viên phụ trách: Đinh Thị Yến+ Phạm Thị Mến**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đón trẻ, chơi tập , thể dục sáng** | \* **Đón trẻ, chơi tự do:**  - Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà.  - Trò chuyên về chủ đề, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.  - Cô mở các bản nhạc trong chủ đề  - Trẻ chơi và hoạt động theo ý thích.  **\* Điểm danh, trò chuyện buổi sáng:**  - Điểm danh trẻ.  - Trò chuyện với trẻ về chủ đề xem tranh ảnh video các hoạt động  - Kiểm tra vệ sinh cá nhân.  - Đàm thoại,  **\*Thể dục buổi sáng:** Cho trẻ tập BTPTC (Thể dục tháng 4)  -Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.  - Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang,.  - Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên.  - Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân | |
| **Hoạt động chơi - tập có chủ định** | Thứ 2 | **THỂ DỤC**  - VĐCB: Bật xa bằng hai chân  - TCVĐ: Máy bay ù ù |
| Thứ 3 | **LQVVH**  **-** Truyện: Chuyến du lịch của gà trống choai  - Trò chơi “Lộn cầu vồng” |
| Thứ 4 | **NHẬN BIẾT**  - Nhận biếtMáy bay  - Trò chơi: Ai nói đúng |
| Thứ 5 | **HĐVĐV:**  **-** Tô màu máy bay  - Trò chơi: Tập phi máy bay |
| Thứ 6 | **ÂM NHẠC:**  **-** Nghe hát: Anh phi công ơi  - Tập vận động : Lái ô tô |
| **Hoạt động chơi tập theo ý thích** | **Góc thao tác vai:**  **-** Bán vé máy bay, soát vé, hành khách trên chuyến bay (thứ 2, 3, 4, 5, 6)  **Góc hoạt động với đồ vật:**  - Xếp đường bay, sân bay (thứ 2,3,4,5,6)  **Góc nghệ thuật :**  **-** Trẻ hát vận động “em đi qua ngã tư đường phố, Máy bay ù ù...các bài hát về chủ đề( thứ 3,4,5)  **Góc sách truyện :**  **-** Xem tranh ảnh về một số PTGT đường hàng không ( thứ 2,4,6) | |
| **Ăn chính, ngủ, ăn phụ** | **\* Hoạt động ăn:** Trẻ biết một số thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn ( rửa tay, rửa mặt). Kỹ năng phòng chống dịch bệnh  - Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.  - Trẻ nhận biết các bữa ăn, biết kể tên một số món ăn hằng ngày. Biết thực phẩm giàu chất đạm, vitamin….  - Biêt một số thói quen văn minh, lịch sự trong ăn uống như: Ho, hắt hơi phải che miệng, không nói chuyện khi ăn…  **\* Hoạt động ngủ:**  - Trẻ có thói quen ngủ đúng giờ giấc, ngủ sâu, ngon giấc.  **\* Hoạt động ăn phụ:**  - Trẻ vận động nhẹ nhàng mái sau khi ngủ dậy, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất ăn của trẻ.  - Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn)  - Tổ chức cho trẻ ăn: (nhắc trẻ sử dụng các từ như “ Mời cô”, “ Mời bạn” khi vào bữa ăn. rèn khả năng nhận biết tên các món ăn , lợi ích của ăn đúng, ăn đủ) | |
| **Chơi tập**  **(*buổi chiều*)** | - Vận động nhẹ, ăn quà chiều  - Ôn lại các bài buổi sáng.  - Chơi các trò chơi vận động: Vđ theo bài “Ồ sao bé không lắc” | |
| **Ăn chính** | \* Hoạt động ăn:  - Tổ chức vệ sinh cá nhân, rửa tay, rửa mặt.  \* Tổ chức cho trẻ ăn:  - Rèn trẻ có nề nếp, thói quen trong khi ăn, ăn hết xuất | |
| **Trả trẻ** | - Nêu gương cuối ngày, cuối tuân:  - Cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân trước khi ra về.  - Trẻ lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  - Biết lễ phép chào cô, chào bạn khi ra về | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 29:**

**Chủ đề nhánh 4: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ, ĐƯỜNG SẮT**

***(Từ ngày 07/04/2025 đến 11/04/2025)***

**Lớp : Nhà trẻ A**

**Số lượng trẻ: 23**

**Giáo viên phụ trách: Đinh Thị Yến+ Phạm Thị Mến**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đón trẻ, chơi tập , thể dục sáng** | \* **Đón trẻ, chơi tự do:**  - Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà.  - Trò chuyên về chủ đề, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.  - Cô mở các bản nhạc trong chủ đề  - Trẻ chơi và hoạt động theo ý thích.  **\* Điểm danh, trò chuyện buổi sáng:**  - Điểm danh trẻ.  - Trò chuyện với trẻ về chủ đề xem tranh ảnh video các hoạt động  - Kiểm tra vệ sinh cá nhân.  - Đàm thoại,  **\*Thể dục buổi sáng:** Cho trẻ tập BTPTC (Thể dục tháng 4)  -Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.  - Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang,.  - Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên.  - Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân | |
| **Hoạt động chơi - tập có chủ định** | Thư 2 | **THỂ DỤC**  - VĐCB: Tung bóng qua dây  -TC: Đoàn tàu nhỏ xíu |
| Thứ 3 | **LQVVH**  **-** Tập đọc thơ: Con tàu  - TC: Lộn cầu vồng |
| Thứ 4 | **NHẬN BIẾT**  Nhận biết “Tàu hỏa, tàu thủy”  -Trò chơi: Giấu tay |
| Thứ 5 | **HĐVĐV:**  - Xếp tàu hỏa  -TC: Bóng tròn to |
| Thứ 6 | **ÂM NHẠC;**  **-** Nghe hát: Em đi chơi thuyền  - Trò chơi : Ô tô về bến |
| **Hoạt động chơi tập theo ý thích** | **Góc thao tác vai**  - Chơi bán vé tàu, hướng dẫn, lái tàu (thứ 2,3,4,5,6)  **Hoạt động với đồ vật**  - Xếp tàu hỏa, đường day(thứ 2,3,4,5)ghép thuyền,bến đỗ (thứ 3,4,5,6)  **Góc nghệ thuật**  - Trẻ hát vận động “Đoàn tàu nhỏ xíu”, em đi chơi thuyền....các bài về chủ đề (thứ 2,3,4,5,6)  **\* Góc sách truyện:**  **-** Xem lô tô về PTGT đường thủy, đường sắt (thứ 2,3,4,5,6) | |
| **Ăn chính, ngủ, ăn phụ** | **\* Hoạt động ăn:** Trẻ biết một số thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn ( rửa tay, rửa mặt). Kỹ năng phòng chống dịch bệnh  - Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.  - Trẻ nhận biết các bữa ăn, biết kể tên một số món ăn hằng ngày. Biết thực phẩm giàu chất đạm, vitamin….  - Biêt một số thói quen văn minh, lịch sự trong ăn uống như: Ho, hắt hơi phải che miệng, không nói chuyện khi ăn…  **\* Hoạt động ngủ:**  - Trẻ có thói quen ngủ đúng giờ giấc, ngủ sâu, ngon giấc.  **\* Hoạt động ăn phụ:**  - Trẻ vận động nhẹ nhàng mái sau khi ngủ dậy, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất ăn của trẻ.  - Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn) | |
| **Chơi tập**  **(*buổi chiều*)** | - Vận động nhẹ, ăn quà chiều  - Ôn lại các bài buổi sáng.  - Chơi các trò chơi vận động: Vđ theo bài “Đoàn tàu nhỏ xíu” | |
| **Ăn chính** | **\* Hoạt động ăn:**  - Tổ chức vệ sinh cá nhân, rửa tay, rửa mặt.  **\* Tổ chức cho trẻ ăn:**  - Rèn trẻ có nề nếp, thói quen trong khi ăn, ăn hết xuất | |
| **Trả trẻ** | - Nêu gương cuối ngày, cuối tuần:  - Cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân trước khi ra về.  - Trẻ lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  - Biết lễ phép chào cô, chào bạn khi ra về | |

**Bình Khê, ngày ...** **tháng 03 năm 2025**

**Phó hiệu trưởng duyệt**

**Cao Thị Mơ**