**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KIẾN HƯNG**

**TRƯỜNG MẦM NON HÀNG ĐÀO**

****

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 1: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ**

**LỨA TUỔI 24-36 THÁNG TUỔI**

**Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 3/9/2025 đến ngày 26/9/2025)**

**NĂM HỌC 2025 – 2026**

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 1: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ**

**LỨA TUỔI 24-36 THÁNG TUỔI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | ***Tuần 1***  ***(Từ 3/9 đến 5/9)***  ***Khai giảng*** | | ***Tuần 2***  ***(Từ 8/9 đến 12/9)***  ***Đu quay*** | | ***Tuần 3***  ***(Từ 15 đến 19/9 )***  ***Búp bê*** | | ***Tuần 4***  ***(Từ 22/9 đến 26/9 )***  ***Balo của bé*** | | **Mục tiêu** |
| **Đón trẻ** | **\* Cô đón trẻ:**  - Cô vui vẻ trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ để: (Nắm bắt được tính cách, sức khỏe , về tâm lý, thói quen của trẻ .  - Trao đổi với phụ huynh về ý thích của trẻ: Thường thích những đồ chơi nào.  - Tập cho trẻ cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định, tập cho trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp, tập sử dụng đồ dùng đồ chơi.  - Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.  - Chơi các trò chơi vận động nhẹ. | | | | | | | |  |
| **Thể dục sáng** | + Hô hấp: Trẻ làm động tác gà gáy.  - Tập theo bài chim sẻ  + Tay: Hai tay lên cao, hạ xuống.  + Bụng, lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên .  + Chân: Tay chống hông chân trước, chân sau.  + Bật: bật tại chỗ.  - Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. “Chim mẹ chim con” | | | | | | | |
| **Trò truyện** | - Trò chuyện với trẻ về một số loại đồ chơi  - Xem tranh ảnh về đồ chơi, quan sát đồ chơi trên giá.  - Chơi đồ chơi với búp bê, bóng và một số đồ chơi trong gia đình.  - Trò chuyện một số đồ chơi có ở lớp. Ví dụ “ Bé đang cầm đồ chơi gì? Bé đang xem đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào? (chỉ vào đồ chơi trên giá của lớp) đồ chơi có màu gì?....  - Trẻ hoạt động theo ý thích... | | | | | | | |  |
| **Hoạt động học** | **T2** | ***Khai giảng và rèn nếp trẻ*** | | **Âm nhạc**  NDTT: VĐTN “ Nu na nu nống”  NDKH: NH “Cô giáo” | | **Văn học**  Thơ “Chia đồ chơi”  (Trẻ chưa biết) | | **Âm nhạc**  NDTT: VĐTN “ Lời chào buổi sáng”  NDKH: NH “Cháu đi mẫu giáo” |  |
| **T3** | **Nhận biết**  Đu quay | | **Nhận biết**  Búp bê | | **Nhận biết**  Balo của bé |  |
| **T4** | **Vận động**  VĐCB: Đi trong đường hẹp  TCVĐ: Lộn cầu vồng | | **Âm nhạc**  NDTT: DH “ Lời chào buổi sáng”  NDKH: TC ai nhanh nhất | | **Vận động**  VĐCB: Bò trong đường hẹp  TCVĐ: Bóng tròn to |  |
| **T5** | **Văn học**  Thơ“Bạn mới”  (Trẻ chưa biết) | | **Vận động**  VĐCB: Bò theo hướng thẳng  TCVĐ: Nu na nu nống | | **Văn học**  Truyện bé mai đi nhà trẻ  (Trẻ chưa biết) |  |
| **T6** | **Tạo hình**  Di màu tự do | | **Tạo hình**  Tô màu đu quay  (Mẫu) | | **Bài tập Montessori: lĩnh vực kỹ năng thực hành cuộc sống**  Bê một cái ghế |  |
| **HĐNT** | \* Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh: Gió thổi( bằng phễu giấy) vò lá khô, xúc sỏi…  - Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời.  - Trò chuyện cháu thích đồ chơi. Câu hỏi ai thích đồ chơi? Chơi búp bê với bạn.  \* Quan sát đồ chơi ở xung quanh sân trường.  \* Nhặt lá rụng: Trẻ nhặt lá rụng và biết giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên trường.  - TCVĐ: Nu na nu nống, bong bóng xà phòng, bóng tròn to…  \* Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo | | | | | | | |  |
| **Hoạt động chơi góc** | \* Góc sách, truyện: Làm sách tranh : Làm sách về đồ dùng, đồ chơi .  - Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng lật mở sách, phết hồ, dán đúng cách.  - Chuẩn bị: Hồ dán, sách các tranh ảnh: quả bóng, đu quay, hộp bút sáp màu...  \* Góc bé với búp bê: Trẻ chơi “Ru em ngủ”, “Cho em ăn”, bế em.  - Kỹ năng : Trẻ bế em đúng cách, biết ru em ngủ, xúc cho em ăn.  - Chuẩn bị: búp bê, bát, xoong, thìa, giường cho búp bê, khăn lau miêng.  \* Góc hoạt động với đồ vật: Xoa tay chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, xâu vòng, xếp các hình khối.  \* Góc âm nhạc: Hát những bài hát về : “ Lời chào buổi sáng, quả bóng, đu quay”... Cô giáo cho trẻ chơi một số nhạc cụ ở góc.  *\** Góc tạo hình: Di màu tự do, tô màu quả bóng, tô màu đu quay, nặn cây bút sáp màu... | | | | | | | |  |
| **HĐ ăn, ngủ, VS** | - Luyện thói quen vứt rác đúng nơi quy định  - Tập đi vệ sinh hoặc biết gọi cô khi có nhu cầu.  - Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau, trẻ biết tự xúc cơm, thực hiện theo hướng dẫn của cô một số nền nếp trong sinh hoạt.  - Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.  - Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: Ăn chín, uống chín, uống nước sau khi ăn. | | | | | | | |  |
| **HĐ chiều** | - Trẻ tự mang gối đến đưa cho cô giáo cất.  - Tập trẻ một số kỹ năng, trẻ ngồi ghế ngay ngắn, biết bê ghế bằng 2 tay...  - Vận động nhẹ nhàng hoặc chơi những ngón tay khéo léo, chơi thả bóng với nước.  - Xếp đồ theo hướng dẫn của cô: Nhặt đồ chơi để vào rổ, đặt búp bê về chỗ cũ ở trên giá đồ chơi, làm một số đọng tác quét nhà, tưới rau, múc nước..  - Chơi trò chơi dân gian: Chi chi chành cành, nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ, dung dăng dung dẻ.  - Chơi trò chơi vận động: Nu na nu nống, lôn cồng vồng, chi chi chành chành  - Chơi ở các góc, xem phim hoạt hình, xem tranh: Tập xếp chồng 6-8 khối, tập cầm bút tô màu, tập mở sách.  \* Chơi theo ý thích  - Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan. | | | | | | | |
| **Đánh giá kết quả thực hiện** | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |

Kiến Hưng, ngày tháng Năm 2025

**HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN**