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

**TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG**

**KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC**

**CHỦ ĐỀ:**

**BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG NÀO**

**NHÓM TRẺ: 24 - 36 T (B)**

**GIÁO VIÊN: BÙI THỊ LOAN**

**Năm học: 2024 - 2025**

**Chủ điểm**

**Bé có thể đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông nào**

**(Thời gian thực hiện 5 tuần: tuần thứ 27 đến tuần 31**

**Từ ngày 17/3/2025 đến 18/4/2025)**

**Phương tiện giao thông đường bộ (2 tuần):Từ ngày 17/3 đến 28/3/2025**

**Phương tiện giao thông đường sắt (1 tuần)Từ ngày 31/3 đến 4/4/2025**

**Phương tiện giao thông đường thủy(1 tuầnTừ ngày 7/4 đến 11/4/2025**

**Phương tiện giao thông đường hàng không (1 tuần)Từ ngày 14/4 đến 18/4/2025**

***( Cô Bùi Thị Loan soạn và dạy nhóm trẻ B)***

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤCCHỦ ĐỀ:**

**BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG NÀO**

**(Thời gian thực hiện 5 tuần: từ tuần thứ 27 đến tuần 31)**

**( Từ ngày 17/3/2025 đến 18/04/2025)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MỤC TIÊU** | **NỘI DUNG** | **HOẠT ĐỘNG** |

**LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MT8**. Trẻ tránh một số hành động nguy hiểm (Leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được nhắc nhở. | Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh:  Trẻ biết không leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn | **HĐDCNT**  - Trẻ biết không leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được nhắc nhở. |
| **MT10** . Trẻ giũ được thăng bằng trong vận động đi,chạy. | - Đi bứơc vào các ô  - Đi kết hợp với chạy | **\* CTCCĐ**  - Đi bứơc vào các ô  - Đi kết hợp với chạy  **\* HĐ chơi:**  - Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cô cho trẻ đi , trườn.  - Trò chơi vận động ‘ Trời nắng trời m ưa... |
| **MT11.** Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay tung bóng lên cao | Trẻ biết tung bóng lên cao | **\* CTCCĐ**  -Tung bóng lên cao  **\* HĐ chơi:**  - Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cô cho trẻ ném bóng.  - Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, Bóng tròn to |
| **MT12.**Trẻ có thể phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi trườn chui qua cổng và bò thẳng hướng | Trẻ biết:Trườn chui qua cổng và bò thẳng hướng | **\* CTCCĐ**  -Trườn chui qua cổng  - Bò thẳng hướng  **\* HĐ chơi:**  - Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cô cho trẻ Bò, trườn.  - Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, Ô tô và chim sẽ, Lái ô tô |
| **MT14**. Trẻ thực hiện vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay, thực hiện “múa khéo”. | Trẻ biết xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò, xé… | **\* HĐ giờ ăn, uống hàng** **ngày:** Trẻ biết cầm thìn xúc cơm.  **\* HĐ thể dục.**  Biết tập các động tác thể dục.  **\* Hoạt động lao động tự phục vụ**: rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.  - Trẻ biết đi vệ sinh khi có nhu cầu  - Tập cho trể một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt cùng cô. |
| **MT15**.Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Lật mở trang sách | - Trẻ biết cách lật mở từng trang sách | **\* Chơi hoạt động ở các góc: GDKNS:** Lật mở từng trang sách. - Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động: Cô cho trẻ xem sách, cô hướng dẫn cho trẻ cách lật, mở từng trang sách |

**LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MT24**. Trẻ nhận biết một số phương tiện giao thông quen thuộc. | Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của phương tiện giao thông gần gũi:  - PTGT đường bộ ( Xe đạp, xe máy)  - PTGT đường sắt: (Tàu hỏa, tàu điện)  - PTGT đường thủy: (Tàu thủy, thuyền buồm)  - PTGT đường hàng không(máy bay,máy bay trực thăng)  - Trò chuyển sáng theo phương pháp Unis. | **\* CTCCĐ: NBTN**  - PTGT đường bộ ( Xe đạp, xe máy)  - PTGT đường sắt: (Tàu hỏa, tàu điện)  - PTGT đường thủy: (Tàu thủy, thuyền buồm)  - PTGT đường hàng không(máy bay, máy bay trực thăng)  - Trò chuyển sáng theo phương pháp Unis.  \* **Chơi, HĐ ở các góc:**  Góc HĐVĐV: Trẻ biết xếp hình khối thành các loại PTGT  Góc VĐ: Trẻ biết tô màu, nặn các loại PTGT...  **\*Hoạt động đón trả trẻ hằng ngày.** |
| **MT25**.Trẻ xác định được vị trí không gian | - Trẻ biết được vị trí không gian trước và sau so với bản thân trẻ | **\* CTCCĐ: NBPB:**  - Phía trước phía sau của bản thân trẻ  \*HĐ Mọi lúc mọi nơi |

**LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MT31**. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật | - Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý:  - Chuyến du lịch của chú gà trống choai  - Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh. | **\* CTCCĐ**:  **+ Truyện**  - Chuyến du lịch của chú gà trống choai  **\*HĐ chơi**: Nghe bài thơ, truyện nói về các loại PTGT trong bài học và sưu tầm  - Chơi, HĐ ở các góc: Góc vận động cho trẻ xem tranh ảnh đọc thơ về các loại PTGT.  **\* HĐ đón , trả trẻ** |
| **MT32** Trẻ sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau:   * Chào hỏi, trò chuyện.   - Bày tỏ nhu cầu của bản thân.  - Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây? cái gì đây ? … | - Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn  - Thể hiện nh­u cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài. | **\* HĐ đón trả trẻ**: Trẻ biết chào cô, chòa bố mẹ, anh chị khi đón trả trẻ và khi ra về. Và biết chào hỏi khi gặp người lớn.  **\* HĐ chơi:**  - Chơi, hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi và thể hiện được nhu cầu và hiểu biết của mình thông qua những câu nói đơn giản của trẻ.  - Dạo chơi ngoài trời: Trẻ biết trả lời được hiểu biết của mình thông qua câu hỏi của cô khi được quan sát.  **\* Hoạt động đón trả trẻ hằng ngày.** |
| **MT33**. 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:  - Xe đạp  - Con Tàu  - Đi chơi phố  - Thuyền ngủ bãi  \* Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố | **\* CTCCĐ**:  **+ Thơ:**  - Xe đạp  - Con Tàu  - Đi chơi phố  - Thuyền ngủ bãi  **\*HĐ chơi**: Nghe bài thơ, truyện nói về các loại PTGT trong bài học và sưu tầm  - Chơi, HĐ ở các góc: Góc vận động cho trẻ xem tranh ảnh đọc thơ về các loại PTGT.  **\* HĐ đón , trả trẻ** |
| **MT35**. Trẻ phát âm rõ tiếng | - Phát âm các âm khác nhau  - Nói rõ các tiếng | **\* HĐ đón trả trẻ**: Trẻ biết chào cô, chòa bố mẹ, anh chị khi đón trả trẻ và khi ra về. Và biết chào hỏi khi gặp người lớn.  **\* HĐ chơi:**  - Chơi, hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi và thể hiện được nhu cầu và hiểu biết của mình thông qua những câu nói đơn giản của trẻ.  - Dạo chơi ngoài trời: Trẻ biết trả lời được hiểu biết của mình thông qua câu hỏi của cô khi được quan sát.  **\* Hoạt động đón trả trẻ hằng ngày.** |

**LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM , KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MT40**. Trẻ biết biểu lộ sựthích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói. | - Giao tiếp với những người xung quanh. | **\* Mọi lúc mọi nơi:**  - Trẻ biết nói chuyện giao tiếp với cô giáo và các bạn xung quanh... |
| **MT44**. Trẻ chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ. | - 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:**  Giờ đón trẻ trẻ .trẻ biết Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, “Vâng ạ”;  Giờ chơi trẻ biết chơi cạnh bạn, không đánh bạn… |
| **MT48**. Trẻ hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc | - Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc:  + Em tập lái ô tô  + Đoàn tàu nhỏ xíu  + Lái ôtô  + Đèn xanh đèn đỏ.  - Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ:  Bác đưa thư vui tính, Em đi ngã tư đường phố,Em đi chơi thuyền | **\* CTCCĐ**:  **DH:**  + Em tập lái ô tô  **VĐTN:**  + Đoàn tàu nhỏ xíu  + Lái ôtô  + Đèn xanh đèn đỏ  **Nghe hát**: Bác đưa thư vui tính, Em đi ngã tư đường phố,Em đi chơi thuyền  **BDVNCCĐ**: Em tập lái ô tô, Đoàn tàu nhỏ xíu, Đèn xanh đèn đỏ,....  **\*HĐ Chơi :**  - Trò chơi “Thi ai nhanh hơn, Nhảy theo điệu nhạc, Giọng hát to- hát nhỏ....  **-** Chơi tập buổi chiều**:** Làm quen bài hát trong chủ đề  **\* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi** |
| **MT49**. Trẻ thích tô màu, xếp hình (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc). | Trẻ biết cầm bút tô màu , xếp dưới sự hướng dẫn của cô giáo:  - Xếp tàu hỏa  - Tô màu ô tô  - Tô màu mũ bảo hiểm | **\* CTCCĐ**:  **+ HĐVĐV:**  - Xếp tàu hỏa  **+ Tạo hình:**  - Tô màu ô tô  - Tô màu mũ bảo hiểm  **\* HĐ chơi**:  + Chơi, HĐ ở các góc  - Góc chơi vận động: Cho trẻ tô màu các bài trong vở chủ đề “ Bé tìm hiểu PTGT ” hoặc vở tạo hình mà trẻ thực hiện chưa xong.  - Cho trẻ thực hiện tô màu theo nhóm các loại PTGT mà cô đã chuẩn bị  Góc HĐVĐV: Cho trẻ xếp đường đi, xếp các loại PTGT…  + Chơi tập buổi chiều:  Thực hiện vở tạo hình. |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (1 tuần)**

**Thực hiện từ ngày 17/3 -21/3/2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 bài “Đu quay”. Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô | | | | | |
| **Chơi tập có chủ định** | **PT TC**  **PTV Đ:**  **Đề tài** VĐCB:Trườn chui qua cổng  TCVĐ: Ô tô và chim sẽ | **PTNT**  **NBTN:**  **Đề tài:**  PTGT đường bộ (Xe đạp, Xe máy) | **PTNN**  **Thơ:**  **Đề tài:**  Xe đạp | **PTTCKNXH và TM**  **Tạo hình:**  **Đề tài:**  Tô màu ôtô  ( ĐT) | **PTTCKNXH và TM**  **Âm nhạc:**  **Đề tài:**  DH: Em tập lái ô tô  TC:Thi ai nhanh nhất |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát xe Đạp, xe máy, vườn hoa sống đời, cây xoài ,cây hoa giấy  - TCVĐ: ô tô và chim sẽ, dung dăng dung dẻ, Lái ô tô, Trời nắng trời mưa..  - Chơi tự do: cô bao quát trẻ chơi an toàn | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Bán hàng. Bế em, cho em ăn.  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng bánh xe, xếp đường đi, xếp ô tô  - Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, nặn bánh xe, trò chơi ô tô và chim sẽ...  **GDKNS**:Lật, mở trang sách | | | | |
| **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: ô tô và chim sẽ.  - Chơi tự chọn ở các góc.  - Vệ sinh trả trẻ. | - Làm quen bài mới: Thơ:  Xe đạp  - Chơi tự chọn ở các góc.  - Vệ sinh trả trẻ. | Sinh hoạt chuyên môn | - Làm quen bài mới :  DH: Em tập lái ô tô  - Chơi tự chọn ở các góc.  - Vệ sinh trả trẻ | - Vệ sinh nhóm lớp  - Vệ sinh  tay mặt  - Nêu gương cuối tuần  -Trả trẻ. |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ( 1 TUẦN )**

**Thời gian thực hiện từ ngày 24 /3 đến ngày 28/3/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 theo nhạc bài “Lái ô tô”  - Thứ 3,5 tập theo nhịp hô | | | | | | |
| **Chơi tập có chủ định** | | Trò chuyển sáng theo phương pháp Unis | **PTTC**  **PTV Đ:**  **Đề tài:**  - VĐCB: Đi kết hợp với chạy  - TCVĐ: Mèo và chim sẽ | **PTTCXH và TM**  **Tạo hình:**  **Đề tài**:  Tô màu mũ bảo hiểm | **PTNN**  **Thơ**  **Đề tài:**  Đi chơi phố | **PTTCKNXH và TM**  **Âm nhạc:**  **Đề tài:**  VĐTN : Lái ô tô  NH: Bác đưa thư vui tính |
| **Dạo chơi ngoài trời** | | - HĐCMĐ: Quan sát xe đạp, xe máy, vườn rau mồng tơi , xà lách, cây hoa sống đời,  - TCVĐ: Mèo và chim sẽ, dung dăng dung dẻ, gieo hạt, Trời nắng trời mưa..  - Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi an toàn | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | | - Góc thao tác vai: Bán hàng, bế em, cho em ăn.  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xếp đường đi, xếp hình ô tô…  - Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, tô màu xe máy, ô tô | | | | |
| **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: TC: Về đúng bến  - Chơi tự chọn.  - Vệ sinh trả trẻ. | - Làm quen bài mới: Tô màu mũ bảo hiểm  - Chơi tự chọn ở các góc  - Vệ sinh trả trẻ | - Làm quen bài thơ: Đi chơi phố  - Chơi tự chọn.  - Vệ sinh trả trẻ. | - Làm quen bài hát: Lái ô tô  - Chơi tự chọn  - Vệ sinh trả trẻ. | - Vệ sinh nhóm lớp  - VS tay mặt  - Nêu gương cuối tuần  - Trả trẻ. |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (1 tuần)**

**Thực hiện từ ngày 31/3/ đến ngày 4 /4/2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 bài “Lái ô tô”. Thứ 3,5 tập theo nhịp hô | | | | | |
| **Chơi tập có chủ định** | **PTNT**  **NBTN:**  **Đề tài:**  PTGT đường sắt (Tàu hỏa, tàu điện) | **PTTC**  **PTVĐ:**  **Đề tài:**  VĐCB: Đi bước vào các ô  TCVĐ: Lái ô tô | **PTNN**  **Thơ:**  **Đề tài:**  Con tàu | **PTTCKNXHvà TM**  **HĐVĐV**  **Đề tài:**  Xếp tàu hỏa | PTTCKNXH và TM  Âm nhạc:  Đề tài:  VĐTN:  Đoàn tàu nhỏ xíu (TT)  NH:Em đi qua  ngã tư đường  phố (KH) |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát xe đạp, xe máy, cây rau mồng ơi, Cây hoa giấy, thời tiết  - TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, mèo và chim sẽ, dung dăng dung dẻ, gieo hạt..  - Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi an toàn | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Bán hàng. Bế em, cho em ăn.  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng bánh xe, xếp ô tô, xếp đoàn tàu...  - Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, tô màu đoàn tàu, nặn bánh tàu. | | | | |
| **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 đúng hình”  - Chơi tự chọn ở các góc  - Vệ sinh trả trẻ | - LQ bài mới: thơ: Con tàu  - Chơi tự chọn ở các góc  - Vệ sinh trả trẻ | Sinh hoạt chuyên môn | -LQBM:  VĐTN “Đoàn tàu nhỏ xíu”  - Chơi tự chọn ở các góc  - Vệ sinh trả trẻ | - Vệ sinh nhóm lớp  - VS tay mặt  - Nêu gương cuối tuần  - Trả trẻ. |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY ( 1 tuần)**

**(1 tuần)Thực hiện từ ngày 7/4 đến ngày 11/4/2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 bài “ Lái ô tô ”. Thứ 3,5 tập theo nhịp hô | | | | | |
| **Chơi tập có chủ định** | **Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương** | **PTNT**  **NBTN:**  **Đề tài:**  PTGT đường thủy (Tàu thủy, Thuyền buồm) | **PT TC**  **PTV Đ:**  Đề tài:  VĐCB: Tung bóng lên cao  TCVĐ: Bóng tròn to | **PTNN**  **Thơ:**  **Đề tài:**  Thuyền ngủ bãi | **PTTCKNXH và TM**  **Âm nhạc:**  Đề tài: **VĐTN**:  Đèn xanh đèn đỏ(TT)  **NH**:Em đi chơi thuyền (KH) |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát xe đạp điện, cây nhãn, Cây Xoài, thời tiết  - TCVĐ: ô tô và chim sẽ, trời nắng trời mưa, lộn vầu vồng..  - Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi an toàn | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Bán hàng. Bế em cho em ăn, nấu ăn  - Góc HĐVĐV: xếp đoàn tàu, lắp hình các phương tiện giao thông  - Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, tô màu thuyền buồm.... | | | | |
| **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 trò chơi: “Xếp nhanh hình”  - Chơi tự chọn các góc  - Vệ sinh trả trẻ | - LQ bài mới: thơ:Thuyền ngủ bãi  - Chơi tự chọn các góc  - Vệ sinh trả trẻ | - LQBM:  VĐTN “Đèn xanh đèn đỏ”  - Chơi tự chọn ở các góc  - Vệ sinh trả trẻ. | - Vệ sinh nhóm lớp  - VS tay mặt  - Nêu gương cuối tuần  - Trả trẻ. |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG KHÔNG ( 1 Tuần)**

**Thời gian thực hiện từ ngày 14/4 / đến ngày 18 /4 /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 theo nhạc bài “Lái ô tô ”  - Thứ 3,5 tập theo nhịp hô | | | | | | |
| **Chơi tập có chủ định** | **PTTC**  **Phát triển vận động**  **Đề tài:** VĐCB: Bò thẳng hướng  TCVĐ: Trời nắng trời mưa | **PTNT**  **NBTN:**  **Đề tài:**  PTGT đường không  ( Máy bay, máy bay trực thăng ) | | **PTNT**  **NBPB:**  **Đề tài:**  Phía trước phía sau bản thân trẻ | **PTNN**  **Truyện:**  **Đề tài**:  Chuyến du lịch của chú gà trống choai | **PTTCKNXH và TM**  **Âm nhạc:**  **Đề tài:**  BDCCĐ: Em tập lái ô tô, Đoàn tàu nhỏ xíu,lái ôtô,...  NH : Em đi qua ngã tư đường phố  - TC: Nhảy theo điệu nhạc |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát xe đạp, cây Nhãn, vườn rau , hoa sống đời, thời tiết.  - TCVĐ: ô tô và chim sẽ, trời nắng trời mưa, lộn vầu vồng..  - Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi an toàn. | | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Bán hàng. Bế em cho em ăn, nấu ăn  - Góc HĐVĐV: Xếp đoàn tàu, lắp hình các phương tiện giao thông  - Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, tô màu máy bay... | | | | | |
| **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: Xem ai thổi được lâu  - Chơi tự do  - Vệ sinh,trả trẻ | | - LQBM: Truyện:  Chuyến du lịch của chú gà trống choai.  - Chơi tự chọn các góc  - Vệ sinh trả trẻ | Sinh hoạt chuyên môn. | - Làm quen bài mới: BDCCĐ:  Em tập lái ô tô, Đoàn tàu nhỏ xíu, lái ôtô,...  - Chơi tự do  - Vệ sinh,trả trẻ | - Vệ sinh nhóm lớp  - VS tay mặt  - Nêu gương cuối tuần  - Trả trẻ. |