**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU**

**TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG**

**KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC**

**CHỦ ĐỀ:**

**RAU QUẢ VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP**

**(Bé vui hội 8/3)**

**NHÓM TRẺ: 24 - 36 T (B)**

**GIÁO VIÊN: Bùi Thị Loan**

**Năm học: 2024- 2025**

**CHỦ ĐIỂM**

**RAU QUẢ VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP**

**(Bé vui hội 8/3)**

**(Thời gian thực hiện 7 tuần: từ tuần 18 đến tuần 19 và Từ tuần 22 - 26)**

**( Từ ngày 6/1/ 2025 đến 14/3/2025 )**

**- Những bông hoa đẹp.(2 tuần).Từ ngày 6/1 – 17/1/2025**

**- Bé thích nhiều loại quả.(2 tuần)Từ ngày 10/2 - 21/2/2025**

**- Bé biết nhiều loại rau ( Ăn lá) .(1 tuần).Từ ngày 24/2 - 28/2/2025**

**- Bé vui hội 8/3(1 tuần).Từ ngày 3/3 - 7/3/2025**

**- Bé biết nhiều loại rau ( Ăn củ, ăn quả,).(1 tuần).**

**Từ ngày 10/3 - 14/3/2025**

**( Cô Bùi Thị Loan và dạy Nhóm trẻ B)**

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:**

**RAU - QUẢ VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP**

**(Bé vui hội 8/3)**

**Thực hiện trong 7 tuần: Từ tuần 18 đến tuần 19 và từ tuần 22 đến tuần 26**

**(Từ ngày 6/1/2025 đến ngày 14/3/2025)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MỤC TIÊU CLVPT** | **NỘI DUNG** | **HOẠT ĐỘNG** |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT** | | |
| **1**. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi  Trẻ trai:  Cân nặng: 11,3kg - 18,3kg  Chiều cao: 88,7 - 103,5 cm  Trẻ gái:  Cân nặng: 10,8 - 18,1kg Chiều cao: 87,4 - 102,7 cm | - Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.  - Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống.  - Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ qua biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.  - Kiểm tra sức khỏe đầu năm và khám chuyên khoa 01 lần/năm.  - Nhận biết trẻ béo phì và suy dinh dưỡng. Tìm ra nguyên nhân của béo phì và suy dinh dưỡng.  - Tập các bài tập thể dục thường xuyên  - Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. | - Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.  - Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống.  - Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ qua biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.  - Kiểm tra sức khỏe đầu năm và khám chuyên khoa 01 lần/năm.  - Nhận biết trẻ béo phì và suy dinh dưỡng. Tìm ra nguyên nhân của béo phì và suy dinh dưỡng.  - Tập các bài tập thể dục thường xuyên  - Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. |
| 10. Trẻ có khả năng giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi hướng theo cô hoặc đi trong đường ngoằn ngoèo. | - Trẻ biết chạy đổi hướng:  **-**Trẻ biếtđi theo đường ngoằn ngoèo | **\* CTCCĐ**  - Chạy đổi hướng  **-** Đi theo đường ngoằn ngoèo  **\* HĐ chơi:**  - Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cho trẻ đi,chạy theo hiệu lệnh của cô  -Trò chơi vận động:Bóng tròn to,trời nắng trời mưa,... |
| **12**. Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò,trườn | - Trẻ biết trườn đến đích  - Trẻ biết trườn qua vật cản  **-** Trẻ biết bò theo đường ngoằn ngoèo | **\* CTCCĐ**  - Trườn đến đích  - Trườn qua vật cản  **-** Bò theo đường ngoằn ngoèo  **\* HĐ chơi:**  - Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cho trẻ bò,trườn |
| 13.Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động : bật xa bằng 2 chân,ném xa bằng 1 tay. | **-** Trẻ biết bật xa bằng 2 chân  -Trẻ biết ném xa bằng 1 tay | **\* CTCCĐ**  **-** Bật xa bằng 2 chân  -Ném xa bằng 1 tay  **\* HĐ chơi:**  - Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cho trẻ, tung bóng, ném bóng. |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC** | | |
| **16**. Trẻ sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng. | - Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.  - Sờ nắn, nhìn, ngửi...đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.  - Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm, trơn (Nhẵn) - xù xì.  - Nếm vị của một số thức ăn, quả (Ngọt - mặn - chua). | **\*Đón trả trẻ hàng ngày** cô cho trẻ xem những vật thật hãy xem tranh ảnh các loại rau, các loại hoa, quả quen thuộc  **\*Hoạt động chơi** :  - Trò chơi: Chọn rau, hoa ,quả theo yêu cầu của cô...  - Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai : Chơi bán hàng các loại hoa, quả , rau, Chơi nấu ăn từ các loại rau củ quả  - Dạo chơi ngoài trời: Quan sát quả cam, quả chuối, hoa hồng, hoa sen, hoa cánh bướm, rau cải, rau xà lách, củ cà rốt... cho trẻ nói tên gọi, đặc điểm của các loại rau, hoa, quả. |
| 20. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của hoa quả quen thuộc | - Tên một số đặc điểm nổi bật của rau, hoa quả quen thuộc  - Những bông hoa đẹp  (Hoa hồng - hoa cúc; Hoa đồng tiền - hoa sen )  - Bé thích nhiều loại quả quả cam- quả chuối)  - Bé biết nhiều loại rau (Rau cải - rau mồng tơi; Quả cà chua - cụ cà rốt)  - Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis  - GDKNS: Nhặt lá vàng rơi. | **\* CTCCĐ:**  **+ NBTN**  - Những bông hoa đẹp  (Hoa hồng - hoa cúc; Hoa đồng tiền - hoa sen )  - Bé thích nhiều loại quả ( quả cam- quả chuối)  - Bé biết nhiều loại rau (Rau cải - rau mồng tơi; Quả cà chua - cụ cà rốt)  - Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis  **\*Hoạt động chiều:**  - GDKNS: Nhặt lá vàng rơi.  **\*Đón trả trẻ hàng ngày** cô cho trẻ xem những vật thật hay xem tranh ảnh các loại rau, các loại hoa, quả quen thuộc  **\*Hoạt động chơi** :  - Trò chơi: Chọn rau, hoa ,quả theo yêu cầu của cô...  - Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai : Chơi bán hàng các loại hoa, quả , rau, Chơi nấu ăn từ các loại rau củ quả  - Dạo chơi ngoài trời: Quan sát quả cam, quả chuối, hoa hồng, hoa sen, hoa cánh bướm, rau cải, rau xà lách, củ cà rốt... cho trẻ nói tên gọi, đặc điểm của các loại rau, hoa, quả. |
| 21. Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/xanh theo yêu cầu. | -Trẻ biết được màu xanh, đỏ:  Bé cắm hoa màu đỏ, màu xanh vào lọ | **\*CTCCĐ:**  **+NBPB**  - Bé cắm hoa màu đỏ,màu xanh vào lọ  **\*Hoạt động chơi** :  - Trò chơi: Chọn rau, hoa ,quả theo yêu cầu của cô...  - Chơi, hoạt động ở các góc: Góc hoạt động với đồ vật:cô cho trẻ cắm hoa màu đỏ,màu xanh vào lọ. |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ** | | |
| **23**. Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu. | - Trẻ nói được kích thước to,nhỏ:  Bày quả to,quả nhỏ ra đĩa | **\*CTCCĐ:**  **+NBPB**  - Bày quả to, quả nhỏ ra đĩa  **\*Hoạt động chơi** :  - Trò chơi: Chọn rau, hoa ,quả theo yêu cầu của cô...  - Chơi, hoạt động ở các góc:  góc vận động:cho trẻ chơi với bóng to,bóng nhỏ. |
| 27. Trẻ biết được tên ngày lễ, hội 8/3 | - Tên cô giáo,các bạn,....  Bé vui hội 8/3 | **\* CTCCĐ: NBTN** : Bé vui hội 8/3  **\*Đón trả trẻ hàng ngày:** Cô cho trẻ tranh ảnh các cô,mẹ, đang luyện tập vui chơi và đồ dùng của các cô,mẹ,...  **\* Hoạt động chơi** :  - Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai: chơi bán các đồ dùng, trang phục của mẹ,cô,bạn nữ, cho em ăn, ....  - Dạo chơi ngoài trời: Quan sát đồ dùng, trang phục của mẹ,cô,bạn nữ,... |
| 31.Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật | -Nghe các truyện ngắn ,kể lại đoạn truyện ngắn được nghe nhiều lần,có ý nghĩa:  + Cây táo  + Thỏ con ăn gì  - Lắng nghe khi người lớn đọc sách | **\*CTCCĐ:** **Truyện:**  - Cây táo  - Thỏ con ăn gì  **\*HĐ chơi**: Nghe bài thơ, truyện nói về rau, quả , các loại hoa trong bài học và sưu tầm  - Chơi, HĐ ở các góc: Góc vận động cho trẻ xem tranh ảnh đọc thơ về các loại rau củ, quả, các loại hoa  \* **HĐ đón trả trẻ:** Cô có thể cho trẻ nghe qua tivi, băng đĩa các bài thơ câu chuyện hay lồng ghép trong các tiết học các hoạt độnghàng ngày |
| 33. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. | \* Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.  - Hoa nở (Thu Hà)  - Quà 8/3(Lam Hồng)  - Bắp cải xanh(Phạm Hổ)  - Chăm rau(Sưu tầm)  \*Nghe các bài thơ,ca dao,đồng dao,... | **\*CTCCĐ**: **Thơ:**  - Hoa nở (Thu Hà)  - Quà 8/3 (Lam Hồng)  - Bắp cải xanh (Phạm Hổ)  - Chăm rau (Sưu tầm)  **\*HĐ chơi**: Nghe bài thơ, truyện nói về rau, quả , các loại hoa trong bài học và sưu tầm  - Chơi, HĐ ở các góc: Góc vận động cho trẻ xem tranh ảnh đọc thơ về các loại rau củ, quả, các loại hoa  **\* HĐ đón, trả trẻ** |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ** | | |
| 44. Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ. | Trẻ biết thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không đánh bạn… | \***Mọi lúc mọi nơi**  Trong các giờ học và các hoạt động, các giờ chơi cô luôn nhắc nhở khi thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không đánh bạn… |
| 46.Trẻ thích chơi thân thiện cạnh trẻ khác | - Chơi thân thiện với bạn, chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn | \***Mọi lúc mọi nơi**  Trong các giờ học và các hoạt động, các giờ chơi cô luôn nhắc nhở khi chơi phải thân thiện nhau không tranh giành đồ chơi của nhau |
| 48. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc. | \*Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.  - Màu hoa  - Bé và hoa  - Cây bắp cải  - Quả  - Qùa 8/3  \*Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ:  Lý cây bông, Cô và mẹ,… | **\* CTCCĐ**:  **+Dạy hát:**  - Màu hoa  - Bé và hoa  - Quả  - Cây bắp cải  **+VĐTN:**  - Quả  - Qùa 8/3  **+Nghe hát**: Lý cây bông, Cô và mẹ,…  **+BDVNCCĐ**: Màu hoa, quả, bắp cải xanh, quà 8/3, Bé và hoa...  **\*HĐ Chơi :**  - Trò chơi: Hát theo hình vẽ, Thi ai nhanh, Đoán xem ai hát, Tai ai tinh, Cặp đôi hoàn hảo…  **-** Chơi tập buổi chiều: Làm quen bài hát trong chủ đề  **\* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi** |
| 49. Trẻ thích tô màu , vẽ, nặn, xé, xếp hình ( Cầm bút di màu , vẽ nguệch ngoạc) | \* Trẻ cầm bút tô màu , nặn , xâu vòng dưới sự hướng dẫn của cô giáo  - Xâu vòng hoa màu đỏ, màu vàng.  - Xâu vòng (hoa, lá hoặc quả) xen kẽ màu xanh- đỏ- vàng.  - Tô màu quả táo  - Tô màu củ cà rốt  - Nặn quả tròn  - Dán lá cho cây hoa | **\* CTCCĐ**:  + **HĐVĐV:**  - Xâu vòng hoa màu đỏ, màu vàng.  - Xâu vòng (hoa, lá hoặc quả) xen kẽ màu xanh- đỏ- vàng.  + **Tạo hình:**  - Tô màu quả táo (ĐT)  - Tô màu củ cà rốt(M)  - Nặn quả tròn (M)  - Dán lá cho cây hoa (M)  **\* HĐ chơi**:  + Chơi, hoạt động ở các góc  - Góc chơi vận động: Cho trẻ tô màu các bài trong vở chủ đề thế giới cỏ cây hoa lá hoặc vở tạo hình mà trẻ thực hiện chưa xong  - Cho trẻ thực hiện tô màu theo nhóm các loại quả, rau, các loại hoa cô đã chuẩn bị  Góc HĐVĐV: Cho trẻ xếp bệ đặt hoa, xâu vòng hoa  + Chơi tập buổi chiều:  Thực hiện vào vở tạo hình. |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH**

**NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP.(1 TUẦN)**

**Thực hiện từ ngày 6/1/2025 đến 10/1/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | **Thứ 2** | | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào, bố mẹ.  - **Chơi tự chọn:** Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm  - **Thể dục sáng:** Thứ 2, 4, 6 tập với nhạc “Màu hoa”  Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô BTPTC | | | | | | | | |
| **Chơi tập**  **có chủ định** | | **PTNT**  **NBTN:**  **Đề tài:** Những bông hoa đẹp  ( Hoa hồng, hoa cúc) | **PTTC**  **PT vận động**  **Đề tài**  VĐCB:  Chạy đổi hướng  TCVĐ: Bóng tròn to. | | **PTTC, KN XH VÀ TM**  **Tạo hình**  **Đề tài:** Dán lá cho cây hoa  . | **PTNT**  **NBPB:**  **Đề tài:** Bé cắm hoa màu đỏ, màu xanh vào lọ | | **PTTC, KN XH VÀ TM**  **Âm nhạc**:  **Đề tài:**  DH: Màu hoa  TC: Đoán xem ai hát |
| **Dạo chơi ngoài trời** | | - QSCMĐ: Quan sát cây hoa giấy, cây xoài, hoa sống đời, Thời tiết. ...  - TCVĐ: Gà trong vườn rau, gieo hạt, lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa...  - Chơi tự do: | | | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở góc** | | - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn, khám bệnh  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng hoa, cắm hoa vào lọ....  - Góc vận động: Chơi bóng tròn to, gieo hạt, tô màu bông hoa.. | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | | - Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn cơm  - Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm. | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | | - Hướng dẫn trò chơi mới: Hoa gì biến mất  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ | | - Làm quen bài mới:  Thơ “ Hoa kết trái”.  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | - Làm quen bài mới:NBPB :  Bé cắm hoa màu đỏ, màu xanh vào lọ.  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | - Làm quen bài hát: “ Màu hoa”  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | | - Vệ sinh nhóm lớp  - Vệ sinh tay mặt.  - Nêu gương cuối tuần  - Trả trẻ. |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP ( 1Tuần )**

**Thực hiện từ ngày 13/1 đến 17/1/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ  - **Chơi tự chọn:** Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm  - **Thể dục sáng:** Thứ 2, 4, 6 tập với nhạc“Màu hoa”  Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô BTPTC | | | | | | | |
| **Chơi tập**  **có chủ định** | **PTNT**  **NBTN:**  **Đề tài:**  Những bông hoa đẹp  ( Hoa đồng tiền, hoa sen ) | **PTTC**  **PT vận động**  **Đề tài:**  VĐCB:  Trườn qua vật cản  TCVĐ: Trời nắng trời mưa. | | **PTNT**  **NBPB**:  **Đề tài:**  Xâu vòng hoa màu đỏ, màu vàng. | | **PTNN**  **LQVH:**  Thơ:  **Đề tài:**  Hoa nở | **PTTC, KN XH VÀ TM**  **Âm nhạc**:  **Đề tài:** DH: Bé và hoa  TC: Tai ai tinh. |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - QSCMĐ: Quan sát: Cây hoa giấy, cây tùng, Cây xoài, Thời tiết...  - TCVĐ: Cây cao cỏ thấp, gieo hạt, lộn cầu vồng, Gà trong vườn rau...  - Chơi tự do: | | | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các**  **góc** | - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn, khám bệnh  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng hoa, cắm hoa vào lọ....  - Góc vận động: Chơi bóng tròn to, gieo hạt, tô màu bông hoa. | | | | | | |
| **Ăn, ngủ** | - Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm  - Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm. | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi mới:  Tìm lá cho hoa  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | | - Làm quen bài mới:  Thơ “ Hoa nở”  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | | Sinh hoạt chuyên môn | - Làm quen bài hát: Bé và hoa  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | - Vệ sinh nhóm lớp  - Vệ sinh tay mặt  - Nêu gương cuối tuần  - Trả trẻ. |

**KẾ HOẠCH** **CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**BÉ THÍCH NHIỀU LOẠI QUẢ( 1 Tuần )**

**Thực hiện từ ngày 10/2 đến 14/2/2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ  - **Chơi tự chọn:** Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm  - **Thể dục sáng:** Thứ 2, 4, 6 tập với nhạc“Màu hoa”  Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô BTPTC | | | | | |
| **Chơi tập**  **có**  **chủ định** | Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis | **PTTC**  **PT vận động**  **Đề tài**:  VĐCB**:** Bật xa bằng 2 chân  TCVĐ: Trời nắng trời mưa | **PTTC, KNXH VÀ TM**  **Tạo hình**  Đ**ề tài:**  Tô màu quả táo (ĐT) | . **PTNN**  **LQVH:** Truyện:  Đề tài:  Cây Táo | **PTTC, KNXH VÀ TM**  Âm nhạc:  **Đề tài:**  DH: Quả  TC: Thi ai nhanh |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát vườn hoa sống đời, Cây hoàng hậu, Vườn rau, quan sát thời tiết...  - TCVĐ: Gà trong vườn rau, gieo hạt, Trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng.  - Chơi tự do: | | | | |
| **Chơi hoạt động**  **ở các góc** | - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn, ru em ngủ  - Góc HĐVĐV: Xếp tháp chóp, xâu vòng bằng các loại quả, thực hiện vở tạo hình  - Góc vận động: Tô màu quả, nặn quả tròn, chơi với bóng, kéo cưa lừa xẻ... | | | | |
| **Ăn, ngủ** | - Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm  - Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm. | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi mới :  Bé chọn rau gì?  - Chơi tự chọn các góc.  - Vệ sinh trả trẻ | GDKNS:  Nhặt lá vàng rơi  - Chơi tự chọn các góc.  - Vệ sinh trả trẻ  trẻ. | - Làm quen bài mới: Truyện: Cây Táo  - Chơi tự chọn  - Vệ sinh trả | - Làm quen bài mới: Quả  - Chơi tự chọn các góc  - Vệ sinh trả trẻ | - Vệ sinh trường lớp.  - Vệ sinh tay mặt  - Nêu gương cuối tuần  - Trả trẻ |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**BÉ THÍCH NHIỀU LOẠI QUẢ( 1 Tuần )**

**Thực hiện từ ngày 17/2 đến 21/2/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | **Thứ 2** | | **Thứ 3** | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ.  - **Chơi tự chọn:** Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm.  - **Thể dục sáng:** Thứ 2, 4, 6 tập với nhạc“màu hoa”  Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô BTPTC | | | | | | | | |
| **Chơi tập**  **có**  **chủ định** | | **PTTC**  **PT vận động**  **Đề tài:**  VĐCB:  Ném xa bằng 1 tay  TCVĐ: Gieo hạt | **PTNT**  **NBPB:**  **Đề tài:** Bày quả to - nhỏ ra đĩa | **PT NT**  **NBTN:**  **Đề tài:** Bé thích nhiều loại quả (Quả cam, quả chuối **)** | | **PTNN**  **LQVH:**  Truyện:  **Đề tài:**  Thỏ con ăn gì | | **PTTC, KNXH VÀ TM**  Âm nhạc:  **Đề tài:**  VĐTN: Quả  NH: Lý cây bông  ( DCNB) |
| **Dạo chơi ngoài trời** | | - HĐCMĐ: Quan sát cây nhãn, cây xoài, quan sát quả cam, quả chuối, quả thanh Long, quan sát thời tiết...  - TCVĐ: Gà vào vườn rau, gieo hạt, Trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng.  - Chơi tự do: | | | | | | |
| **Chơi, hoạt động**  **ở các góc** | | - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn, ru em ngủ  - Góc HĐVĐV: Xếp tháp chóp, xâu vòng bằng các loại quả, tô màu quả  - Góc vận động: Tô màu quả, nặn quả tròn, chơi với bóng, kéo cưa lừa xẻ, nặn quả tròn... | | | | | | |
| **Ăn, ngủ** | | - Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm  - Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm. | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | | - Hướng dẫn trò chơi mới  Cây nào lá ấy?  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | - Ôn bài buổi sáng. NBPB  Bày quả to nhỏ ra đĩa  - CTYT  - Vệ sinh trả trẻ | | Sinh hoạt chuyên môn | | - Làm quen bài hát: Quả  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ  . | - Vệ sinh trường lớp  - Vệ sinh tay mặt  - Nêu gương cuối tuần  - Trả trẻ. |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**BÉ BIẾT NHIỀU LOẠI RAU ( Ăn lá) ( 1 Tuần )**

**Thực hiện từ ngày 24/2 đến 28/2/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ  - **Chơi tự chọn:** Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm  - **Thể dục sáng:** Thứ 2, 4, 6 tập với nhạc“Tập với cành hoa”  Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô BTPTC | | | | | | |
| **Chơi tập**  **có chủ định** | **PTNT**  **NBTN:**  **Đề tài:**  Rau cải, rau mồng tơi | **PTTC**  **PT vận động**  **Đề tài:** VĐCB:  Bò theo đường ngoằn ngoèo  TCVĐ: Trời nắng trời | | **PTTC, KN XHVÀ TM**  **Tạo hình**:  **Đề tài:**  Nặn quả tròn (M) | **PTNN**  **LQVH:**  Thơ :  **Đề tài:** Bắp cải xanh | **PTTC, KN XH VÀ TM**  **Âm nhạc**:  **Đề tài:**  DH:  Cây bắp cải  TC: Hát theo hình vẽ |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát: Vườn rau cải cúc, rau xu hào, rau xà lách, rau mùi, Thời tiết...  - TCVĐ: Cây cao cỏ thấp, gieo hạt, lộn cầu vồng, Thỏ đi ăn......  - Chơi tự do: | | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn, khám bệnh  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng hoa,Chơi lồng hộp....  - Góc vận động: Chơi bóng tròn to, gieo hạt, tô màu bông hoa | | | | | |
| **Ăn, ngủ** | - Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm  - Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm. | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Làm quen trò chơi mới:  TC: Đố ai chỉ đúng  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ | | .- Làm quen bài mới: Tạo hình : Nặn quả tròn  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | - Làm quen bài mới:Thơ: Bắp cải xanh.  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ | - Làm quen bài hát: Cây bắp cải  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | - Vệ sinh trường lớp.  - Vệ sinh tay mặt  - Nêu gương cuối tuần  - Trả trẻ |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**BÉ VUI HỘI 8/3( 1Tuần )**

**Thực hiện từ ngày 3/3 đến 7 /3/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | | | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ  - **Chơi tự chọn:** Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm  - **Thể dục sáng:** Thứ 2, 4, 6 tập với nhạc“Màu hoa”  Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô BTPTC | | | | | | | |
| **Chơi tập**  **có**  **chủ định** | **PT Nhận Thức**  **NBTN:**  **Đề tài:** Bé vui hội 8/3 | **PTTC**  **PT vận động:**  **Đề tài:**  VĐCB:  Đi theo đường ngoằn ngoèo  TCVĐ: Bóng tròn to | **PTTC- KNXH VÀ TM**  **HĐVĐV:**  **Đề tài:**  Xâu vòng  ( hoa, lá ) xen kẽ màu - xanh - đỏ - vàng | | | **PTNN**  **LQVH:**  **Thơ:**  **Đề tài:**  Quà 8/3 | **PTTC- KNXH VÀ TM**  **Âm nhạc:**  **Đề tài:** VĐTN: Quà 8/3(TT)  NH: Cô và mẹ (KH) |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát vườn rau , cây xoài, quan sát quả cam, cây Tùng , quan sát thời tiết...  - TCVĐ: Gà vào vườn rau, gieo hạt, Trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng.  - Chơi tự do: | | | | | | |
| **Chơi, hoạt động**  **ở các góc** | - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn, ru em ngủ  - Góc HĐVĐV: Xếp tháp chóp, xâu vòng bằng các loại hoa, quả, lá, tô màu quả  - Góc vận động: Tô màu quả, nặn quả tròn, chơi với bóng, kéo cưa lừa xẻ, nặn quả tròn... | | | | | | |
| **Ăn, ngủ** | - Trẻ giúp cô chuẩn bị giờ ăn: xếp bàn, ghế  - Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm  - Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm. | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi mới:  Bé chọn cây nào?  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | - Làm quen bài mới: HĐVĐV: Xâu vòng  ( hoa, lá ) xen kẽ màu - xanh - đỏ - vàng  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | | Sinh hoạt chuyên môn | - Làm quen bài hát:VĐTN: Quà 8/3  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | | - Vệ sinh trường lớp  - Vệ sinh tay mặt  - Nêu gương cuối tuần  - Trả trẻ. |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**BÉ BIẾT NHIỀU LOẠI RAU ( Ăn củ, ăn quả)( 1Tuần )**

**Thực hiện từ ngày 10/3 đến 14/3/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | **Thứ 2** | | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** | |
| - **Đón trẻ:** Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ  - **Chơi tự chọn:** Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm  - **Thể dục sáng:** Thứ 2, 4, 6 tập với nhạc“Màu hoa”  Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô BTPTC. | | | | | | | | | | |
| **Chơi tập**  **có chủ định** | **PTNT**  **NBTN:**  **Đề tài:** Bé biết nhiều loại rau  ( quả cà chua, củ cà rốt) | | **PTTC**  **PT vận động**  **Đề tài:** VĐCB:  Trườn đến đích  TCVĐ: Gà trong vườn rau | | **PTTC, KNXH VÀ TM**  **Tạo hình**:  **Đề tài:**  Tô màu củ cà rốt (M)\ | | **LVPTNN**  **LQVH:**  **Đề tài:**  Thơ: Chăm rau | | | **PTTC, KNXH VÀ TM**  **Âm nhạc**:  **Đề tài:** BDCCĐ: Màu hoa, Quả, Lá xanh, Bé và hoa, Cây bắp cải”  TC: Cặp đôi hoàn hảo |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát: Hoa cánh bướm, vườn rau nhà bếp, Quả bầu. Quả bí, Thời tiết...  - TCVĐ: Cây cao cỏ thấp, gieo hạt, lộn cầu vồng, Thỏ đi ăn......  - Chơi tự do: | | | | | | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn, khám bệnh  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng hoa,Chơi lồng hộp....  - Góc vận động: Tô màu, chơi với bóng... | | | | | | | | | |
| **Ăn, ngủ** | - Nhắc trẻ “mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn cơm  - Tập cho trẻ có kỹ năng rửa tay, lau mặt cùng cô trước khi ăn cơm. | | | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Tổ chức chơi TC: Nu na nu nống  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ | - Làm quen bài mới: Tạo hình: Tô màu củ cà rốt  - Chơi theo ý  - Vệ sinh trả trẻ. | | - Làm quen bài mới:  Thơ: Chăm rau  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ. | | - Làm quen bài hát: BDCCĐ: Màu hoa, quả, Bé và hoa...  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh trả trẻ | | - Vệ sinh trường lớp  - Vệ sinh tay mặt  - Nếu gương cuối tuần  - trả trẻ. | | |

**Chuyện**

**Đề tài: Thỏ con ăn gì.**

**I. Mục đích yêu cầu:**

**1. Kiến thức**:

- Trẻ nhớ tên truyện “thỏ con ăn gì”, hiểu nội dung câu chuyện: thỏ con tuy đói bụng nhưng vẫn chưa tìm được món ăn của mình, nên thỏ đi tìm đúng món ăn của mình là củ cà rốt.

- Nhớ tên nhân vật trong truyện : thỏ con, gà trống, mèo con, dê con.

- Biết hành động của các nhân vật truyện: thỏ đang đi tìm món ăn, gà trống đang mổ thóc vàng, mèo con đang ăn cá, dê con xách làn cà rốt...

**2. Kỹ năng:**

- Luyện kỹ năng phát âm đúng, rõ lời và nói trọn câu

**3. Giáo dục:**

- Giáo dục biết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn.

**II. Chuẩn bị:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Chuẩn bị của cô:** | **Chuẩn bị của trẻ** |
| - bài hát: trời nắng trời mưa.  - Tranh chuyện: thỏ con ăn gì.  - Chương trình phim :thỏ con ăn gì. | - Chiếu trải cho trẻ ngồi |

**III. Tiến trình hoạt động**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của cô** | **Hoạt động của trẻ** |
| **1. Ổn định - giới thiệu bài.**  - Cô cùng trẻ chơi trò chơi “trời nắng trời mưa”.  - Các con vừa chơi trò chơi gì?  - Trong bài hát nói đến con gì?  - Con thỏ đang làm gì?  - Trong bài hát nói đến bạn thỏ đang đi tắm nắng, nhưng gặp trời mưa. hôm nay cô cũng có một câu chuyện kể về bạn thỏ đi tìm đồ ăn đấy, và để xem bạn thỏ có tìm được đồ ăn không nhé,các con hãy lắng nghe cô kể câu chuyện “ Thỏ con ăn gì” nhé !  **2.** **Nội dung**  **\* Hoạt động 1: Kể chuyện( 3 - 4 phút)**  - Cô kể lần 1 : Kể diễn cảm không tranh.  - Hỏi trẻ: Cô vừa kể chuyện gì?  - Trong chuyện có những ai?  - Cô kể lần 2.  **\* Hoạt động 2** : **Đàm thoại – trích dẫn ( 6-7 phút)**  - Cô vừa kể các con nghe chuyện gì?  - Mùa xuân đến, thỏ con đi đâu?  - Thỏ đi vào rừng để làm gì?  - Thỏ con đã gặp ai nhỉ?  - Vậy gà trống mời thỏ ăn gì?  - Thỏ con đã nói gì với gà trống?  trích dẫn từ đầu đến “Cám ơn bạn, nhưng tôi không ăn được thóc vàng”  - Thỏ con đi tiếp và gặp ai nhỉ?  - Mèo con mời thỏ ăn gì?  - Và thỏ con trả lời mèo như thế nào?  trích dẫn đoạn tiếp “...........cám ơn mèo nhé, tôi không ăn được cá đâu”  - Rồi thỏ con đã làm gì nhỉ?  - Thỏ con đã gặp ai nhỉ?  - Dê con đã mời thỏ cái gì?  - Thỏ con đã nói gì với dê con?  - Cô kể trích đoạn cuối.  **\* Hoạt động 3**: **Củng cố( 2-3 phút)**  - Cho trẻ xem video.  - Giáo dục trẻ biết yêu quý các bạn trong lớp, biết giúp đỡ bạn trong khi chơi.  **3. Kết thúc:( 1-2 phút)**  Cho trẻ hát bài “ trời nắng trời mưa” và đi ra ngoài | - Trẻ hát cùng cô  - Trẻ trả lời  - Trẻ trả lời  - Trẻ lắng nghe  - Trẻ lắng nghe  - Trẻ trả lời  - Trẻ trả lời  - Thỏ con ăn gì ạ.  - Đi vào rừng ạ.  - Tìm đồ ăn ạ.  - Trẻ trả lời  - Ăn thóc vàng ạ.  - Trẻ trả lời.  - Trẻ lắng nghe  - Thỏ con gặp mèo con ạ.  - Mèo con mời thỏ ăn cá.  - Trẻ trả lời  - Trẻ lắng nghe  - Trẻ trả lời  - Thỏ con ngồi khóc ạ  - Dê con ạ.  - Hai củ cà rốt ạ.  - Cám ơn dê con.  - Trẻ lắng nghe  - Trẻ xem video.  - Trẻ lắng nghe  - Trẻ hát và đi ra ngoài. |