**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “MÙA HÈ ĐẾN RỒI”**

**Thời gian thực hiện 3 tuần, từ ngày 14/4/- 02/5/2025**

**Nguyễn Thị Nga. Lớp nhà trẻ B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ tự** | | **Mục tiêu** | | **Nội dung** | | **Hoạt động** | |
| **Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe** | | | | | |  | |
| 1 | | MT7. Chấp nhận đội mũ khi ra nắng; đi dày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh | | - Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt, mặc quần áo ấm khi trời lạnh, đội mũ khi đi ra nắng.  + Kỷ năng đi dép | | - Hoạt động mọi lúc mọi nơi  + Kỷ năng đi dép  - Phối hợp phụ huynh | |
| 2 | | MT9. Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở | | - Biết tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên cây, lan can, chơi với vật sắc nhọn, không chơi gần ao hò bể nước…) khi được nhắc nhỡ. | | - Hoạt động mọi lúc mọi nơi  - Phối hợp phụ huynh | |
| 3 | | MT11.Trẻ tập các động tác theo hiệu lệnh.  Trẻ thực hiện các động tác: hít thở, tay, lưng, bụng, chân | | - Thực hiện các động tác trong bài thể dục hít thở, tay, lưng, bụng, chân trong bài tập thể dục sáng và bài tập phát triển chung trong giờ hoạt động phát triển thể chất  - Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.  - Tay vai:  + 2 tay giơ cao, hạ xuống  - Lưng bụng, lườn:  + Nghiêng người sang hai phải, trái  + Cúi người xuống, đứng thẳng người lên + Ngữa người ra sau  - Chân:  + Đứng nhún chân | | Hoạt động thể dục sáng | |
| 4 | | MT12. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động: Đi | | \* Đi:  - Đi bước bước vào các ô | | - Hoạt động chơi tập có chủ định  - Đi bước vào các ô | |
|  | | MT13. Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay- mắt: tung - bắt bóng. | | \* Ném:  - Ném bóng vào đích | | - Hoạt động chơi tập có chủ định  - Ném bóng vào đích | |
| 5 | | MT15. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò. | | *\** Bò:  - Bò bằng hai bàn tay, hai bàn chân | | - Hoạt động chơi tập có chủ định  - Bò bằng hai bàn tay, hai bàn chân | |
| 7 | | MT17. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất, vẽ, xâu vòng tay, chuôi đeo cổ(xâu vòng xen kẻ màu đỏ, vàng, xếp cổng) | | - Xâu tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót nước, nhào đất nặn, khuấy, vò, vẽ  - Đóng cọc bàn gỗ  - Nhón nhặt đồ chơi  - Tập xâu vòng, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.  + Hoạt động với đồ vật: Xếp bể bơi  -Tập cầm bút tô, vẽ  - Lật mở trang sách  + Chơi hoạt động ở các góc | | - Chơi hoạt động ở các góc | |
|  | | **Lĩnh vực phát triễn nhận thức** | | | | | |
|  | | *\*Luyện tập phối hợp các giác quan* | | | |  | |
| 8 | | MT19. Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. | | **-** Chơi, bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc  - Chơi thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ, bé làm bác sĩ, alo, bạn nào đấy… | | - Mọi lúc mọi nơi  - Chơi hoạt động ở các góc | |
| 9 | | MT24. Nhận biết đặc điểm nổi bật của mùa hè | | - Dấu hiệu nổi bật của mùa hè. Hiện tượng nắng, gió, mưa, mây  + Mùa hè của bé  + Quần áo trang phục mùa hè | | Hoạt động chơi tập có chủ định:  + Mùa hè của bé  + Quần áo trang phục mùa hè  + Phối hợp với phụ huynh | |
| 10 | | MT29. Xác định được số lượng, vị trí trong không gian. | | - Nhận biết trước sau | | - Mọi lúc mọi nơi | |
|  | | **Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ** | | | | | |
| 11 | | MT32. Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản, Trả lời được câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật. | | - Lắng nghe và trả lời được các câu hỏi, về tên và hành động của các nhân vật trong truyện  + Cóc gọi trời mưa | | - Hoạt động chơi tập có chủ định:  + Cóc gọi trời mưa  - Phối hợp với phụ huynh | |
| 12 | | MT34.Trẻ đọc được bài thơ, với sự giúp đỡ của cô giáo | | - Nghe, đọc một số bài thơ... phù hợp với độ tuổi.  Cầu vồng; | | - Hoạt động chơi tập có chủ định  Thơ: Cầu vồng  - Phối hợp với phụ huynh | |
| 13 | | MT35. Nói được câu đơn, câu có 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc. | | Nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng thể hiện hiểu biết về sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc | | - Hoạt động mọi lúc mọi nơi | |
| **Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ** | | | | | | | |
| 14 | | **\* Phát triển cảm xúc thẩm mỹ**  MT46. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một số bài hát/ bản nhạc quen thuộc | | - Hát và vận động đơn giản theo một số bài hát/ bản nhạc phù hợp với độ tuổi.  - Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh to nhỏ, Ai nhanh nhất | | - Hoạt động chơi tập có chủ định  **Dạy hát**: Mùa hè đến; DVĐ: Trời nắng trời mưa.  Nghe hát: Cho tôi đi làm mưa với, Nắng sớm;  -**Trò chơi**: +Nghe âm thanh to nhỏ.  + Ai nhanh nhất  - Hoạt động mọi lúc mọi nơi | |
| 15 | | MT47.Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, thích xem sách, tranh ảnh có màu sắc… (cầm bút, di màu, vẽ nguệch ngoạc) | | - Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, xé, vò, nặn, xếp hình  Vẽ các tia nắng; Tô màu chiếc ô | | - Hoạt động chơi tập có chủ định:  + Vẽ các tia nắng;  + Tô màu chiếc ô  - Mọi lúc mọi nơi  - Chơi, hoạt động ở các góc. | |
| 16 | | MT48. Mạnh dạn tham gia các hoạt động, trả lời câu hỏi và giao tiếp với những người gần gũi | | Tham gia đầy đủ các hoạt động trong lớp: học, chơi, nhảy, múa…giơ tay phát biểu khi học và các hoạt động trong ngày  - Giao tiếp với những người xung quanh | | Mọi lúc mọi nơi | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 30: “Mùa hè của bé”**

(Thực hiện từ ngày 14/4 - 18/4/2025)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ  H Đ | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ - chơi –**  **Thể dục sáng** | **\* Đón trẻ:**  Cô đón trẻ vào lớp cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng  - Thể dục sáng: Tập bài: Mùa hè đến | | | | |
| **Chơi –**  **tập có**  **chủ định** | **LVPTTC**  **VĐCB:**  Ném bóng vào đích.  TCVĐ:  Lộn cầu vồng | **LVPTNT**  NBTN  Mùa hè  của bé | **LVPTTCXH-TM**  - Tạo hình  + Vẽ các tia nắng | **LVPTNN**  **Thơ:**  Cầu vồng | **LV PTTCXH-TM**  Âm nhạc  + NDTT: DVĐ:  Trời nắng, trời mưa  + NDKH: NH: Nắng sớm |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | **\* Góc thao tác vai:** Tắm cho em, Bế em, cho em ăn, cho em ngủ  **\* Góc vận động:** Chơi với bóng, bật vòng, gậy  **\* Góc hoạt động với đồ vật*:*** Xâu vòng, xếp lồng hộp, Xếp hình tròn, vuông thành bể tắm, | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | **1. Hoạt động có mục đích:** - Quan sát thời tiết mùa hè, vườn rau, cây cảnh, bồn hoa, ông mặt trời  **2. Trò chơi vận động:** Trời nắng trời mưa, nu na nu nống, giao lưu trò chơi vận động, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ  **3. Chơi tự do:**Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, hướng dẫn trẻ chơi, cô bao quát trẻ. | | | | |
| **Ăn ngủ** | **Ăn:** Cô chuẩn bị bàm ăn, khan trải bàn, khan lau tay**.** Tập cho trẻ sử dụng từ “Mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn, trẻ cầm thìa bằng tay phảỉ xúc cơm ăn gọn gàng không để cơm rơi vãi.  **Ngủ**: Cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho trẻ. Tập cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa, nhắc trẻ trước khi ngủ đi vệ sinh… | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi “Mưa to, mưa nhỏ”  - Cho trẻ xem tranh, ảnh mùa hè  - Làm quen bài thơ Cầu vồng  - Làm quen bài hát: “Trời nắng trời mưa”  - Cho trẻ hát một số bài hát trong chủ đề  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh nhóm lớp;  - Nêu gương cuối tuần | | | | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤCCHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 31**

**“Quần áo trang phục mùa hè”**

(Thực hiện từ ngày 21/4 - 25/4/2025)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **H Đ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ - chơi –**  **Thể dục sáng** | **\* Đón trẻ:** Cô đón trẻ vào lớp cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng  - Thể dục sáng: Tập bài: Mùa hè đến | | | | |
| **Chơi –**  **tập có**  **chủ**  **định** | **LVPTTC**  **NBTN**  Hoạt động trò chuyện sáng theo pp Unis:  Trang phục mùa hè | **LVPTNT**  **VĐCB**:  Đi bước vào các ô  + TCVĐ: Bóng bay xanh | **LVPTTCXH-TM**  Tạo hình  Tô màu chiếc ô | **LVPTNN**  **Truyện:** Cóc gọi trời mưa | **LV PTTCXH-TM**  Âm nhạc  + NDTT: NH: Cho tôi đi làm mưa với  + NDKH: TC: Ai nhanh nhất |
| **Chơi,**  **tập có**  **chủ**  **định** | **\* Góc thao tác vai:** Tắm cho em, bế em, nấu ăn, cho em ăn, ru em ngủ  **\* Góc hoạt động với đồ vật:** Xâu vòng, xếp lồng hộp, Xếp hình tròn, hình vuông thành bể bơi  **\* Góc vận động:** Chơi với bóng, vòng, múa hát | | | | |
| **Dạo**  **Chơi**  **ngoài**  **trời** | **1. Hoạt động có mục đích:** Quan sát bầu trời, vườn rau, giao lưu trò chơi vận động, cây lạc, cái mủ  **2. Trò chơi vận động:** Chi chi chành chành, trời nắng trời mưa, nu na nu nống, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ  **3. Chơi tự do:** Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, hướng dẫn trẻ chơi, bao quát trẻ. | | | | |
| **Ăn, ngủ** | **Ăn:** Cô chuẩn bị bàm ăn, khan trải bàn, khan lau tay**.** Tập cho trẻ sử dụng từ “Mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn, trẻ cầm thìa bằng tay phảỉ xúc cơm ăn gọn gàng không để cơm rơi vãi…  **Ngủ**: Cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho trẻ. Tập cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa, nhắc trẻ trước khi ngủ đi vệ sinh… | | | | |
| **Chơi**  **tập**  **buổi**  **chiều** | - Hướng dẫn trò chơi “Cài cúc”  - Cho trẻ xem tranh ảnh mùa hè  - Sinh hoạt chuyên môn  - Ôn truyện “Cóc gọi trời mưa”  - Cho trẻ hát một số bài hát trong chủ đề  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh nhóm lớp;  - Nêu gương cuối tuần | | | | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH TUẦN 32**

**“Các hoạt động trong mùa hè”**

**(Thời gian thực hiện từ ngày 28/4 – 2/5/2025)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ  H Đ | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ - chơi -Thể dục sáng** | **\* Đón trẻ:**  Cô đón trẻ vào lớp cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp  TDS: Tập bài: Mùa hè đến | | | | |
| **Chơi –**  **tập có**  **chủ định** | **LVPTTC**  - **VĐCB:**  Bò bằng hai bàn tay, bàn chân  - TCVĐ: Trời nắng trời mưa | **LVPTNT**  **NBTN:**  Hoạt động mùa hè | **LVPTNT**  Nghĩ 30/4 | **LV PTNN**  Nghĩ 1 | **LV PTTCXH-TM**  Âm nhạc  + NDTT: DH: Mùa hè đến  + NDKH: TC: Nghe âm thanh to nhỏ |
| **Chơi,**  **Hoạt động ở các góc** | **\* Góc thao tác vai:** Tắm cho em, bế em, cho em ăn, ru em ngủ  **\* Góc hoạt động với đồ vật:** Xâu vòng, xem tranh, xếp lồng hộp, xếp hình tròn, vuông thành bể tắm  **\* Góc vận động:** Chơi với bóng, gậy, dụng cụ âm nhạc… | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | **1. Hoạt động có mục đích:** Quan sát cái mũ, cây lộc mưng, áo cộc tay  **2. Trò chơi vận động**: Trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ  **3. Chơi tự do:**Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, hướng dẫn trẻ chơi, bao quát trẻ… | | | | |
| **Ăn, ngủ** | **Ăn:** Cô chuẩn bị bàm ăn, khan trải bàn, khan lau tay**.** Tập cho trẻ sử dụng từ “Mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn, trẻ cầm thìa bằng tay phảỉ xúc cơm ăn gọn gàng không để cơm rơi vãi, biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống…  **Ngủ**: Cô chuẩn bị sạp, chiếu gối đủ cho trẻ. Tập cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa, nhắc trẻ trước khi ngủ đi vệ sinh… | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi “cắp cua”  - Cho trẻ xem tranh ảnh trang phục mùa hè  - Cho trẻ hát một số bài hát trong chủ đề  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh nhóm lớp;  - Nêu gương cuối tuần | | | | |