**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - MGB**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Tuần 1**  **Khai giảng** | | **Tuần 2**  **Từ ngày 8- 12/9**  Rèn nề nếp | | **Tuần 3**  **Từ ngày 15 - 19/9**  Lớp học của bé | | **Tuần 4**  **Từ ngày 22- 26/9**  Bé vui Trung Thu | | **Mục tiêu** |
| **- Đón trẻ**  **Trò chuyện sáng**  **7h30 -8h30** | \* Đón trẻ**: MT 31, 57**: Cô đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp.  (Cho trẻ chơi trò chơi theo nhóm Lắp ghép, xếp hình, xem tranh truyện.... Cho trẻ nghe các bài hát về trường mầm non. Hoặc cho trẻ xem băng hình về các hoạt động diễn ra trong ngày  + Trò chuyện với trẻ về lớp học, về cô giáo, về các bạn trong lớp  + Trò chuyện với trẻ về ngày khai giảng năm học mới..  + Giáo dục trẻ yêu thương kính trọng các cô, yêu trường, yêu lớp  + Trẻ biết tên mình tên bố mẹ của mình | | | | | | | | **MT 31**: Kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, …qua trò chuyện, tranh ảnh  **MT 57:** Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên của bố, mẹ. |
| **Thể dục sáng** | - Hô hấp: Thổi bóng, thổi nơ, gà gáy  - ĐT tay: Tay ra trước, lên cao  - ĐT thân: Tay lên cao, cúi gập người, tay sát bàn chân  - ĐT chân: Tay sang ngang, khuỵu gối  - ĐT bật: Bật tách, chụm chân.  (Tập theo nhạc: thứ 2,4,6 tập với nhạc năng lượng mới cả ngày vui, thư – 5 tập các bài tổng hợp của các bài theo nhà trường: tập thể dục bài Wheels on the bus, Baa Baa Black Sheep, Mi Mi Mi., đàn gà con, chú ếch con, hai con thằn lằn. | | | | | | | |  |
| **Điểm danh**  **-Vệ sinh** | Chấm điểm danh trẻ đi học trong ngày, báo ăn và cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào học | | | | | | | |  |
| **Hoạt động học**  8h45- 9h1 | Thứ 2 |  | Rèn nề nếp | | **Âm nhạc**  **TT:** Dạy hát: Chào bạn mới đến.  **KH:** Nghe hát “Cháu đi mẫu giáo” | | **Âm nhạc**  **TT:** dạy VĐ: Cháu đi MG  **KH:** Trò chơi Nhảy theo tiếng nhạc  **MT 73** | | **MT73**. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể chuyện  **MT29**: Nói được tên trường/lớp, cô giáo, bạn , đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện  . |
| **Thứ 3** |  | **Rèn nề nếp** | | **Thể dục**  VĐ: Chơi với bóng  TC: Dung dăng dung dẻ. | | **Thể dục**  VĐ: Đi chạy theo cô  TC: Bóng tròn to  . | |
| Thứ tư | Tập trung | **Rèn nề nếp** | | **KPKH**  Trò chuyện về lớp học của bé  **MT 29** | | **LQVT**  Dạy trẻ nhận biết, phân biệt, gọi tên hình tam giác, hình tròn | |
| Thứ 5 | Tập trung, Rèn nề nếp | **Rèn nề nếp** | | **Văn học**  Thơ: Bạn mới | | **Văn học**  Truyện: Vịt con đi học | |
| **Thứ 6** | **Bé dự lễ khai giảng** | **Rèn nề nếp** | | **Tạo hình**  Tô màu con lật đật  Mẫu | | **Tạo hình**  Tô màu chùm bóng bay  Mẫu | |
| **Hoạt động ngoài trời**  9h15- 9h45 |  | | **\* HĐCĐ:**  - Tổ chức trò chơi dân gian  - Giao lưu dân vũ: Rửa tay Lifebouy  - Tham quan vườn trường  - QS thời tiết  **\* TCVĐ:**  Chạy theo tín hiệu, Thổi bóng, Bắt bướm, Bóng tròn to....  ***\* Chơi theo ý thích:*** Chơi với bóng, vòng, đồ chơi sân trường, câu cá, gấp giấy, Nhặt lá cây, vẽ theo ý thích trên sân, | | **\* HĐCĐ:**  - Quan sát thời tiết  - Quan sát các phòng học trong trường  - Giao lưu nhảy dân vũ: Bống bống bang bang.  - Quan sát khu vui chơi trong sân trường.  - Trò chuyện với bác bảo vệ.  **\*TCVĐ**  Chuyền bóng, cáo và thỏ, nhảy xa  - Chuyển vòng.  ***\* Chơi theo ý thích:*** Chơi với bóng, vòng, đồ chơi sân trường, , Nhặt lá cây, vẽ theo ý thích trên sân,  **MT 42(**Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”) | | **\* HĐCĐ:**  **-** Quan sát bồn hoa trong trường  - Trò chuyện giới thiệu bạn trai trong lớp  - Giao lưu trò chơi Đội nào nhanh nhất với các bạn trong khối..  - Trò chuyện giới thiệu bạn gái trong lớp.  - Quan sát thời tiết.  **\* TCVĐ:**  Bắt bướm, cây cao cỏ thấp, oto và chim sẻ  ***\* Chơi theo ý thích:*** Chơi với bóng, vòng, đồ chơi sân trường, câu cá, cây, vẽ theo ý thích trên sân, | | **MT 42**: Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”. |
| **Hoạt động góc**  9h45- 10h30 | 1. Tuần 2: Cho trẻ làm quen với các góc chơi.  **2. *Góc Phân vai (Trọng tâm tuần 3)* MT 08**(Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...).  ***Nội dung:*** + Bế em+ Nấu ăn+ Bé làm bác sỹ+ Bán hàng  ***- Yêu cầu:*** Bước đầu trẻ biết nhận vai chơi, chơi cùng bạn  + Trẻ biết bế em và cho em ăn. Trẻ biết nấu các món ăn khác nhau  + Biết khám bệnh cho bệnh nhân và kê thuốc  + Biết chào hỏi mời khách khi có người đến mua hàng  ***- Chuẩn bị***: Đồ dùng nấu ăn, các món ăn, đồ dùng gia đình, dụng cụ bác sỹ, giấy, bút, các loại mặt hàng như mũ, áo, khăn, kem, kẹo mút...  \* *Góc khác*: Góc phân vai: Chơi bế em, chơi bầy món ăn, chơi tổ chức sinh nhật, chơi khám bệnh, chơi gội đầu, chơi bán hàng. Góc âm nhạc: Hát những bài hát theo băng đĩa chủ đề trường MN  \**Góc khác*: Chơi góc Steam Nặn bánh tròn, góc Thư viện hạnh phúc. Góc xây dựng: Chơi xây trường MN. Góc âm nhạc: Hát, múa những bài hát về trường MN. Góc học tập: Chơi ghép tranh về đồ chơi trong trường MN.  **3. Góc xây dựng – lắp ghép (Trọng tâm tuần 4)**  ***ND chơi***: + Xây trường Mầm non của bé,  + Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.  ***- Yêu cầu***: Bước đầu trẻ biết chơi cùng bạn để trường Mầm non: xây vườn hoa, vườn cây, lớp học, dưới sự hướng dẫn của cô.  + Biết sử dụng các nguyên vật liệu tự tạo để xây nên công trình đẹp.  ***- Chuẩn bị:*** Nhà, cây cối, hoa, quả, đu quay, cầu trượt, bập bênh, hàng rào.....  \* Góc khác: Chơi góc Steam trang trí cái mũ, góc Thư viện hạnh phúc. Góc phân vai: Chơi bế em, chơi bày món ăn, chơi tổ chức sinh nhật, chơi khám bệnh, chơi gội đầu, chơi bán hàng. Góc âm nhạc: Sử dụng một số nhạc cụ để gõ đệm theo bài hát.  - Góc Tạo hình: Tô màu đồ chơi. | | | | | | | |  |
| **MT08**. Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...). |
| **Hoạt động ăn ngủ vệ sinh** | - Dạy trẻ cách rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc  - Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất  - Tổ chức cho trẻ ngủ trưa:  + Trước giờ ngủ: Nghe nhạc không lời, đọc chuyện cho trẻ nghe.  + Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ  + Sau ngủ trưa: Tổ chức VĐ sau ngủ (Vận động theo nhạc) | | | | | | | |  |
| **Hoạt động chiều**  15h15- 15h45 | **Thứ 2** |  | | - Lao động, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây | | - Lao động, lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc,  **MT70** | | - Lao động, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc | **MT70** Bỏ rác đúng nơi quy định |
|  | **Thứ 3** |  | | Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng | | Ôn lại các bài thơ | | Rèn cho trẻ cách xếp hàng và chuyển đội hình |  |
|  | **Thứ 4** |  | | Rèn nhận biết các ký hiệu tủ đồ dùng và cất đồ dùng đúng nơi quy định | | Rèn cho trẻ góc chơi gia đình | | Bài tập toán: Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác( trang 23) |  |
|  | **Thứ 5** | Giới thiệu trò chơi mới: Thổi bóng | | Giới thiệu trò chơi ô tô và chim sẻ | | Giới thiệu trò chơi  Ném bóng vào rổ | | Giới thiệu trò chơi chuyền bóng |  |
|  | **Thứ 6** | Nêu gương bé ngoan - Biểu diễn văn nghệ | | | | | | |  |
| Trả trẻ  16h- 17h30 | Tổ chức 2-3 hoạt động nhóm theo chủ đề:  + Chơi trò chơi dân gian: Kéo cưa lửa xẻ, chi chi chành chành  + Chơi đồ chơi lắp ghép, xếp hình.  - Trả trẻ | | | | | | | |  |