**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1   
Tên giáo viên: Lớp D1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian/hoạt động | | **Tuần 1 *Từ 04/10 đến 08/10*** | **Tuần 2 *Từ 11/10 đến 15/10*** | **Tuần 3 *Từ 18/10 đến 22/10*** | **Tuần 4 *Từ 25/10 đến 29/10*** | **Mục tiêu thực hiện** |
| **Đón trẻ** | | Cô đón trẻ: - Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở. - Quan tâm đến tình hình sức khỏe của trẻ khi nhận trẻ vào lớp, nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết, vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp. - Quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống  Trò chuyện về bản thân bé( tên, tuổi, giới tính) **(MT30)** | | | | MT30 |
| **Thể dục sáng** | | - Thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng, chân. - Hô hấp: + Hít vào thật sâu + Thở ra từ từ - Cơ tay và bả vai + 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống - Cơ lưng, cơ bụng + Quay người sang 2 bên phải trái - Cơ chân + Ngồi xuống, đứng lên **(MT1)** | | | | MT1 |
| **Chơi - tập có chủ định** | **T2** | **Hoạt động nhận biết**  - HĐNB: Bạn trai, bạn gái **(MT18)** | **Hoạt động nhận biết**  - Khuôn mặt của bé (mắt, mũi, miệng) **(MT18)** | **Hoạt động nhận biết**  - HĐNB: Màu xanh, màu đỏ **(MT18)** | **Hoạt động nhận biết**  -HĐNB: 1 số trang phục của bé: quần, áo,kính,mũ... **(MT18)** | MT2, MT18, MT41, MT24, MT40, MT26 |
| **T3** | **Vận động**  BTPTC: Tập với bóng - VĐCB: Bật vào vòng (T1) - TCVĐ: Chuyền bóng **(MT2)** | **Vận động**  BTPTC: Tập với quả bông - VĐCB: Đi trong đường hẹp (T1) - TCVĐ: Con bọ dừa **(MT2)** | **Vận động**  BTPTC: Tập với bóng - VĐCB: Bật vào vòng (T2) - TCVĐ: Chuyền bóng **(MT2)** | **Vận động**  - BTPTC: Tập với quả bông - VĐCB: Đi trong đường hẹp (T2) - TCVĐ: Con bọ dừa **(MT2)** |
| **T4** | **Hoạt động chơi - tập có chủ đích**  - Chơi với đất nặn **(MT41)** | **Hoạt động tạo hình**  - Dán lá vàng **(MT41)** | **Hoạt động chơi - tập có chủ đích**  - Xâu vòng màu vàng **(MT41)** | **Hoạt động tạo hình**  -Tô màu cái áo **(MT41)** |
| **T5** | **Làm quen văn học**  - Truyện: Đôi bạn nhỏ **(MT24)** | **Làm quen văn học**  - Thơ: Miệng Xinh **(MT26)** | **Làm quen văn học**  Truyện: Sinh nhật thỏ con **(MT24)** | **Làm quen văn học**  - Thơ: Đôi dép **(MT26)** |
| **T6** | **Âm nhạc**  - NDC: Dạy hát: Cùng múa vui- NH: Cháu đi mẫu giáo **(MT40)** | **Âm nhạc**  - NDC:Dạy hát : Cái mũi. NDKH: Nghe hát: Múa cho mẹ xem **(MT40)** | **Âm nhạc**  - NDC: NGhe hát: Ngày đầu tiên đi học. - TCÂN: Ai nhanh nhất | **Âm nhạc**  - NDC: Vỗ tay theo lời ca “Đôi dép”- Dạy hát: Lời chào buổi sáng **(MT40)** |
| **Hoạt động ngoài trời** | | - HĐCĐ: Quan sát cây hoa dâm bụt. TCVĐ: Cây cao cỏ thấp **(MT11)**  - HĐCĐ: Đi dạo tắm nắng. TCVĐ:Thổi bóng **(MT11)**  - HĐCĐ: Quan sát các lớp anh chị lớn trong trường. TCVĐ: Máy bay **(MT11)** | | | | MT11 |
| **Chơi tập ở các góc** | | : Trẻ tập sử dụng một số đồ dùng như búp bê, đồ tắm cho em, bát đũa... **(MT16)**  + Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn, chia sẻ đồ chơi với bạn. **(MT38)** | | | | MT16, MT38 |
| **Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh** | | -Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau. **(MT8)**  Rèn nề nếp đi vệ sinh đúng nơi qui định. **(MT10)**  Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, vứt rác vào thùng rác. **(MT10)**  Trẻ được lau mặt và rửa tay trước khi ăn, rửa tay xà phòng sau khi đi vệ sinh **(MT8)**  - Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt như giờ ngủ trưa không khóc nhè, không chạy lung tung.. **(MT9)**  - Tiếp tục rèn thói quen ngủ 1 giấc trưa. **(MT9)** | | | | MT8, MT10, MT9 |
| **Chơi - tập buổi chiều** | | Biết tránh những nơi nguy hiểm: phích nước nóng, xô nước, giếng... **(MT13)**  Nhận biết một số đồ dùng khi trèo lên dễ bị đổ vào người như tủ, giá đồ chơi... **(MT14)**  - Rèn trẻ đi lấy ghế rồi ngồi vào bàn học. **(MT22)** | | | | MT13, MT14, MT22 |
| **Chủ đề - Sự kiện** | | Các bạn của bé | Cơ thể của bé | Cảm xúc của bé | Trang phục của bé |  |
| **Đánh giá KQ thực hiện** | | ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN  \* Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị đồ dùng hoạt động đầy đủ, phong phú và có sự sáng tạo. Tuy nhiên cần khai thác triệt để đồ dùng trong các hoạt động tạo hiệu quả cao hơn.  \* Nội dung:  - Lựa chọn các nội dung, đề tài phù hợp với chủ đề sự kiện trong tháng và khả năng của trẻ  \* Phương pháp hình thức tổ chức  - Giáo viên lựa chọn các hình thức tổ chức các hoạt động phong phú linh hoạt có sự đổi mới tạo hứng thú cho trẻ.  - Tích cực cho trẻ hoạt động theo nhóm phát huy tính sáng tạo và tích cực cho trẻ.  - Tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm trong các tiết học tạo hứng thú cho trẻ  - Cần tăng cường các hoạt động kể chuyện sáng tạo , theo tranh trong các hoạt động khác để giúp trẻ phát triển vốn từ.  \* Kỹ năng nề nếp của trẻ  - Đa số trẻ ngoan, có nề nếp và kỹ năng trong các hoạt động . Tuy nhiên cần rèn kĩ năng ăn uống, vệ sinh cho trẻ:  \* Đánh giá mục tiêu  - 100% các mục tiêu đạt trên 70%  - Một số mục tiêu trẻ chưa đạt :  MT30:  MT 18:  \* Một số trẻ có kỹ năng về cơ tay rất khéo léo:  \* Một số trẻ có ngôn ngữ mạch lạc:  \* Biện pháp thực hiện  - Vận động phụ huynh cho trẻ đi học đều đúng giờ để đảm bảo các hoạt động trên lớp.  - Tăng cường các hoạt động tô, vẽ trong các hoạt động khác  - Tích cực cho trẻ kể chuyện theo tranh, xem tranh ảnh vào các hoạt động khác để phát triển vốn từ cho trẻ  - Cho trẻ hoạt động với đồ vật nhiều hơn để trẻ tư duy và phát triển khéo léo đôi bàn tay  - Tiếp tục đánh giá các mục tiêu các trẻ chưa đạt vào tháng 11 trong các hoạt động chơi tập buổi chiều.        ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU | | | | |