**Chủ điểm**

**TẾT VÀ MÙA XUÂN**

**(Thực hiện 2 từ ngày 20 /1 / đến ngày 7 /02/2025 )**

**Bé vui đón tết Từ ngày 20/1 đến 24/1 /2025 ( 1 tuần )**

**Mùa xuân . Từ ngày 3 /2 đến 7 /2 /2025 ( 1 tuần )**

**( Cô Hoàng Thị Dương soạn và dạy)**

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC** **CHỦ ĐỀ : TẾT VÀ MÙA XUÂN**

**Thực hiện 2 tuần: Từ ngày 20 /1 / đến ngày 7 /02/2025 )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN** | **NỘI DUNG** | **HOẠT ĐỘNG** |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT** | | |
| MT: 4 . Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định | - Tập nói với người lớn khi có nhu cầu vệ sinh.  - Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định | ’ **- HĐ hàng ngày**: cô dạy chotrẻ biết nói với cô giáo, với người lớn khi có nhu cầu khi muốn đi vệ sinh và biết đi vệ sinh đúng nơi đúng nơi quy định.  - **Hoạt động lao động tự phục vụ** : Trẻ biết lấy bô đi vệ sinh khi có nhu cầu.. |
| MY 11 : Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay – mắt tung bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m | Tung bắt bóng cùng cô | \*CTCCĐ  Tung bắt bóng cùng cô |
| MT : 13 Trẻ thực hiện vận động bật về phía trước | - Bật về phía trước | **\* CTCCĐ**  **-** Bật về phía trước  **HĐ chơi:**  - Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cô cho trẻ tung bóng  - Trò chơi vận động ‘ Lộn cầu vồng, kéo cưa lừa xẻ... |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC** | | |
| MT: 20 Trẻ nói được tên và 1 vài đặc điểm nởi bật của các đồ dùng vật , hoa , quen thuộc | - Tên một số đặc điểm của ngày đầu xuân  - Mùa xuân | **\* CTCCĐ : + NBTN**  **- Mùa xuân**  **Đón trả trẻ hàng ngày:** cô cho trẻ xem những những đồ vật, hoa quả quen thuộc về ngày tết. **\* Hoạt động chơi** :  - Trò chơi: Chọn đồ vật, hoa, quả theo yêu cầu của cô...  - Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai : Chơi bán hàng các loại hoa, bánh chưng bánh tét, Chơi nấu ăn từ các loại rau, nấu bánh..  - Dạo chơi ngoài trời: Quan sát cây hoa, cây xanh, cây rau... |
| MT. 27 Trẻ biết được tên các ngày lễ , hội , sự kiện văn hóa ở địa phương | Bé vui đón tết | **\* CTCCĐ : + NBTN**  Bé vui đón tết |
|  |  |  |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ** | | |
| MT : 33 . Trẻ biết 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 của bài thơ đó  - Mùa xuân | **\* CTCCĐ**:  **+ Thơ:**  - Mùa xuân  **\* HĐ chơi**: Cho trẻ nghe bài thơ, truyện nói về các loại hoa quả, bánh chưng bánh tét trong ngày tết.  - Chơi, HĐ ở các góc: Góc vận động cho trẻ xem tranh ảnh đọc thơ về các mùa xuân, về ngày tết...  **\* HĐ đón , trả trẻ nàng ngày.** |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ** | | |
| MT : 40 : Trẻ biết biểu lộ sự **t**hích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói. | * Giao tiếp với những người xung quanh.   . | **\* Đón trả trẻ hàng ngày:** cô cho trẻ bộc lộ cảm xúc trạng thái của trẻ qua sự giao tiếp cùng cô..  **\* Hoạt động chơi** :  - Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai : Chơi bán hàng, Chơi nấu ăn ...  - Dạo chơi ngoài trời: Quan sát cây cối, hoa quả...  **\* Mọi lúc mọi nơi** |
| MT: 41 . Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi . | - Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận.   * Xem tranh. | \* Mọi lúc mọi nơi  \* HĐ đón trả trẻ  Cô có thể cho trẻ biết qua tiếp xúc hàng ngày, nghe qua tivi, băng đĩa các bài thơ câu chuyện hay lồng ghép trong các tiết học, các hoạt độnghàng ngày về cảm xúc của trẻ. |
| MT : 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.  - Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ. | **\* CTCCĐ**:  **Dạy hát :** bài “ Sắp đến tết rôi,  **TC**: Tai ai tinh.  **BDVNCCĐ**: Các bài: Sắp đến tết rôi,  **Nghe hát .**  Mùa xuân ơi...  **\*HĐ Chơi :**  - Trò chơi “ Nhảy theo điệu nhạc.  **-** Chơi tập buổi chiều**:** Làm quen bài hát trong chủ đề  **\* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi** |
| MT: 49 : Trẻ thích tô màu , vẽ, , xếp hình ( Cầm bút di màu , ) | - Trẻ cầm bút tô màu , xếp , dưới sự hướng dẫn của cô giáo  - Vẽ mưa mùa xuân | **\* CTCCĐ**:  + HĐVĐV:  + Tạo hình:  - Vẽ mưa mùa xuân.  **\* HĐ chơi**:  + Chơi, HĐ ở các góc  - Góc chơi vận động: Cho trẻ tô màu các bài trong vở chủ đề “ Bé vui đón tết”  - Cho trẻ thực hiện tô màu theo tranh vẽ cô đã chuẩn bị.  Góc HĐVĐV: Cho trẻ xâu vòng, xác loại hoa… |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VUI ĐÓN TẾT ( 1 tuần )**

**Thực hiện từ ngày 20 / 1 / đến 24 /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: Tập hô theo nhịp với bài “Tập bài . Cây cao cỏ thấp ”. | | | | | | | | |
| **Chơi tập**  **có chủ định** | LVPTVĐ  VĐCB:Đề tài : Tung và bắt bóng cùng cô  T/C : Gà trong rườn rau | | **LVPTNT**  **NBTN:**  Đề tài:  Bé vui đón tết | | **LVPTTCXH**  **Âm nhạc:**  DH: Sắp đến tết rồi  TC: Tai ai tinh | Nghỉ tết | **Nghỉ tết** | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát cây hoa giấy, cây hoa cúc, cây nhãn, cây xoài, quan sát thời tiết...  - TCVĐ: Gà trong vườn rau, gieo hạt, lộn cầu vồng, Trời nắng trời mưa...  - Chơi tự do: | | | | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn, đi chợ tết  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng hoa, cắm hoa vào lọ, thực hiện vở chủ đề....  - Góc vận động: Chơi bóng tròn to, gieo hạt, tô màu bánh chưng | | | | | | | |
| **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: Mèo đuổi chuột  - Chơi tự do  - VS, Trả trẻ | | | - Làm quen bài mới :  Thơ : Tết là bạn nhỏ  - Chơi tự chọn  - Vệ sinh trả trẻ | Tổ chức lễ hội mừng xuân | Nghỉ tết | | Nghỉ tết ; |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: MÙA XUÂN (1 tuần )**

**Thực hiện từ ngày 3 /2/ đến 7 /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: Tập với bài “Tập với bài ‘ Cây cao cỏ thấp ” | | | | | | | | | |
| **Chơi tập**  **có chủ định** | **PTVĐ;**  **VĐCB**:Bật về phía trước  T/C Lộn cầu vồng | | **PTNT**  NBTN: Mùa xuân | | | | **PTTCKN**  **XH và TM**  **Tạo hình:**  Đề tài:  Vẽ mưa mùa xuân | **PTNN**  **LQVH:** Thơ : Đề tài:  Mùa xuân | **PTTCKNXH và TM**  **Âm nhạc:**  BDCCĐ: Bé và hoa, sắp đến tết rồi...  NH: Mùa xuân ơi |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát cây hoa Dâm Bụt, cây Sen Cạn, Cây Xoài, hoa đồng tiền, quan sát thời tiết...  - TCVĐ: Cây cao cọ thấp, gieo hạt, lộn cầu vồng, Gà trong vườn hoa......  - Chơi tự do: | | | | | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn, đi chợ tết  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng hoa, cắm hoa vào lọ, thực hiện vở chủ đề....  - Góc vận động: Chơi bóng tròn to, gieo hạt, tô màu hoa mùa xuân. | | | | | | | | |
| **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  Gà trong vườn rau  Chơi tự chọn  - Vệ sinh trả trẻ | | | LQBM: Tạo hình : Vẽ mưa  mùa xuân  Chơi tự chọn  - Vệ sinh trả trẻ | | Sinh hoạt chuyên môn | | - Ôn bài buổi sáng : Thơ: Mùa xuân  - Chơi tự chọn  - Vệ sinh trả trẻ | \* Vệ sinh nhóm lớp  \* VS tay mặt  \* Nêu gương cuối tuần  \* Trả trẻ. |