**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG**

**( Thực hiện 5 tuần (từ ngày 24/03 - - 2/5/2025 )**

**GV thực hiện: Phan Thị Thành Vinh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MỤC TIÊU**  **GIÁO DỤC** | **NỘI DUNG GIÁO DỤC** | **HOẠT ĐỘNG**  **GIÁO DỤC** |
| **I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT** | | |
| **MT7**. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân. | - Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.  - Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.   * Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.   - Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân. | **\*** Hoạt động thể dục sáng: Hàng ngày : Trẻ tập các động tác “Hô hấp, tay, (lưng, bụng, lườn), chân. kết hợp với “ Em làm công an tí hon”  - Tập với các bài tập phát triển chung:  - Lái ô tô  - Máy bay  - Đèn xanh đèn đỏ |
| **MT8**. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay. | Đi theo đường ngoăn ngèo  + TCVĐ:Máy bay  -Bước lên xuống cầu thang 15 cm  +TCVĐ :Đá bóng vào gôn | \* Chơi-tập có chủ định:  - Đi theo đường ngoăn ngèo .  + TCVĐ:Máy bay  \*Hoạt động mọi lúc mọi nơi  -Bước lên xuống cầu thang 15 cm  +TCVĐ :Đá bóng vào gôn |
| **MT9**. Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: Tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1 - 1,2m. | Tập tung, ném, bắt:  - Ném bóng vào đích  + TCVĐ: Đuổi nhặt bóng  VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô  TCVĐ: Bác lái tàu | \* Chơi -tập có chủ định:  - Ném bóng vào đích  + VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô  TCVĐ: Bác lái tàu  TCVĐ: Đuổi nhặt bóng |
| **MT10**. Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng | Tập bò, trườn:  - Bò thẳng hướng và có vật trên lưng.  + TCVĐ: Bóng tròn to | \* Chơi -tập có chủ định:  - Bò thẳng hướng và có vật trên lưng.  + TCVĐ: Bóng tròn to |
| **MT11**. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng: Ném xa lên phía trước bằng một tay (Tối thiểu 1,5m). | Tập ném xa, nhún bật:  - Bật qua vạch kẻ  +TCVĐ:Lăn bóng | \* Chơi -tập có chủ định:  - Bật qua vạch kẻ  +TCVĐ:Lăn bóng |
| **MT12**. Trẻ thực hiện vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay, thực hiện “múa khéo”. | Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò, xé… | \*Dạo chơi ngoài trời  \*Chơi hoạt động ở các góc  \*Chơi tập buổi chiều  \*Hoạt động mọi lúc ,mọi nơi |
| **MT13**. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ. | - Đóng cọc bàn gỗ   * Nhón nhặt đồ vật * Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây * Chắp ghép hình * Chồng, xếp 6 - 8 khối... * Tập cầm bút tô, vẽ   - Lật mở trang sách... | Chơi- tập có chủ định:  **-**Nặn bánh xe  \*Chơi hoạt động ở các góc  \*Chơi tập buổi chiều |
| **II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC** | | |
| **MT14**. Trẻ sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng. | * Tìm đồ vật vừa mới cất giấu. * Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.   - 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). | \*Chơi- tập có chủ định:  \* Hoạt động đón,trả trẻ  \*Chơi hoạt động ở các góc  \*Dạo chơi ngoài trời  \*Chơi tập buổi chiều |
| **MT17**. Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu. | Màu đỏ, vàng, xanh  **NBPB**  - Đèn xanh , đèn đỏ, đèn vàng.  **\* HĐVĐV**: Xâu vòng màu đỏ; Xâu vòng màu xanh; Xâu vòng màu vàng; Xâu vòng lá; Xâu vòng hoa; Xâu vòng màu xanh, màu đỏ; Xâu vòng màu xanh, đỏ xen kẽ; Xâu vàng màu xanh, vàng xen kẽ; Xâu vòng 3 màu xanh, đỏ, vàng… | \* Giờ đón,trả trẻ: Cô trò chuyện với trẻ phương tiện và quy định giao thông đường bộ  \* Chơi-tập có chủ định:  NBPB: Đèn xanh,đèn đỏ  \*Chơi hoạt động ở các góc :Xâu vòng màu đỏ; Xâu vòng màu xanh  \* Hoạt động mọi lúc,mọi nơi. |
| **MT18**. Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu. | - Kích thước (To - nhỏ)  **\* NBPB**  + Hình tròn, hình vuông | \* Chơi-tập có chủ định:  NBPB: Hình tròn –Hình vuông  \* Hoạt động mọi lúc,mọi nơi. |
| **MT23**.Trẻ nhận biết một số phương tiện giao thông quen thuộc | Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của phương tiện giao thông gần gũi  \* **NBTN**:  - Phương tiện giao thông đường bộ: Xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe xích lô…  - Phương tiện giao thông đường hàng không, đường sắt: Máy bay, tàu hỏa…  - Phương tiện giao thông đường thủy: Thuyền buồm, tàu thủy, ca nô…  \* **NBPB**:  - Xe 2 bánh, xe 4 bánh  - Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng…  \* **GDKNS**: Tập ngồi xe đạp, xe máy; Tập đội mũ bảo hiểm... | \* Hoạt động đón,trả trẻ: Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi về phương tiện giao thông  \* Chơi –tập có chủ định  \*NBTN:  +Tàu hỏa  + Tàu thủy- thuyền buồm **+**Tàu thủy .ca nô .thuyền**’**  + Máy bay  \* **NBPB**:  - Xe 2 bánh, xe 4 bánh  - Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng…  \*Chơi hoạt động ở các góc  \*Chơi tập buổi chiều  - Xem tranh ,vi deo, thực hành tín hiệu giao thông  \*Hoạt động mọi lúc ,mọi nơi  \*NBTN:  + Xe đạp, xe máy, |
| **MT22**. Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu. | **\* NBPB**  + Hình tròn, hình vuông | \* Chơi-tập có chủ định:  NBPB: Hình tròn –Hình vuông  \* Hoạt động mọi lúc,mọi nơi. |
| **MT23**.Trẻ nhận biết một số phương tiện giao thông quen thuộc | Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của phương tiện giao thông gần gũi  \* **NBTN**:  - Phương tiện giao thông đường bộ: Xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe xích lô…  - Phương tiện giao thông đường hàng không, đường sắt: Máy bay, tàu hỏa…  - Phương tiện giao thông đường thủy: Thuyền buồm, tàu thủy, ca nô…  \* **NBPB**:  - Xe 2 bánh, xe 4 bánh  - Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng…  \* **GDKNS**: Tập ngồi xe đạp, xe máy; Tập đội mũ bảo hiểm... | \* Hoạt động đón,trả trẻ: Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi về phương tiện giao thông  \* Chơi –tập có chủ định  \*NBTN:  + Xe đạp, xe máy,  +Tàu hỏa  + Tàu thủy- thuyền buồm  + Máy bay  \* **NBPB**:  - Xe 2 bánh, xe 4 bánh  - Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng…  \*Chơi hoạt động ở các góc  \*Chơi tập buổi chiều  - Xem tranh ,vi deo, thực hành tín hiệu giao thông |
| **III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ** | | |
| **MT24**. Trẻ trả lời được các câu hỏi: “Ai đây?”, “Cái gì đây?”, “…làm gì?”, “….thế nào?” (Ví dụ: Con gà gáy thế nào?” ...) | - Nghe các câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Để làm gì? Ở đâu? Như thế nào?  - Trả lời và đặt câu hỏi: Cái gì?, Làm gì?, Ở đâu? Thế nào?, Để làm gì?, Tại sao?... | \* Hoạt động đón trả trẻ  \* Hoạt động chơi tập có chủ định  \*Chơi hoạt động ở các góc  \* Hoạt động mọi lúc,mọi nơi |
| **MT25**. 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 | Câu chuyện chuyến xe ủi (Lương Thị Bình). Chuyến du lịch của chú gà trống choai (Lương Thị Bình). Vì sao thỏ cụt đuôi. Tàu thủy ti hon. Bé Mai đi chơi công viên. Ô tô con học bài… | \* Chơi –tập có chủ định  **\*Truyện**  +Xe lu và xe ca  +Vì sao thỏ cụt đuôi  \* Các giờ đón, trả trẻ: Làm quen với bài thơ, câu chuyện...  **\***Hoạt động chơi tập chiều  Làm quen với bài thơ, câu chuyện...  \*Hoạt động mọi lúc mọi nơi |
| **MT27**. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. | Xe đạp (Phương Nam). Con tàu. Đèn xanh, đèn đỏ (Định Hải). Đi chơi phố. Thuyền ngủ bãi (Triệu Thị Lê). Chiếc máy bay. Tiếng còi tàu. Bé nằm mơ. Xe chữa cháy… | \* Chơi –tập có chủ định  **\*Thơ**  +Xe chữa cháy  +Con tàu  **\***Hoạt động chơi tập chiều  Làm quen với bài thơ, câu chuyện...  \* Các giờ đón, trả trẻ: Làm quen với bài thơ, câu chuyện...  \*Hoạt động mọi lúc mọi nơi |
| **MT28**. Trẻ nói được câu đơn, câu có 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc. | Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1 - 2 câu đơn giản và câu dài. | \*Chơi- tập có chủ định:  \* Hoạt động đón,trả trẻ  \*Chơi hoạt động ở các góc  \*Dạo chơi ngoài trời  \*Chơi tập buổi chiều |
| **VI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI** | | |
| **MT32**. Trẻ biết biểu lộ sựthích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói. | Giao tiếp với những người xung quanh. | \*Chơi- tập có chủ định:  \* Hoạt động đón,trả trẻ  \*Chơi hoạt động ở các góc  \*Dạo chơi ngoài trời  \*Chơi tập buổi chiều |
| **MT36**. Trẻ thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (Trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...) | Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi | \*Hoạt động đón,trả trẻ : Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp học  \*Chơi hoạt động ở các góc : Cô cô cho chơi với búp bê,trò chuyện cùng trẻ  \*Dạo chơi ngoài trời |
| **MT39**. Trẻ hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc. | - Nghe hát:  + Em đi chơi thuyền  - Dạy hát:  + Đường em đi  + Đoàn tàu nhỏ xíu  VĐTN:  + Lái ô tô  - Biểu diễn cuối chủ đề.  - Trò chơi :  + Ai nhanh nhất  + Giọng hát to, giọng hát nhỏ  + Nghe tiếng kêu đoán tên phương tiện giao thông | \* Hoạt động đón trẻ, trả trẻ: Trẻ nghe các hát bài qua băng đĩa.  \*Chơi- tập có chủ định:  - NDTT: DH “ Đường em đi ”  NDKH: TCAN : “Ai nhanh nhất ”  - NDTT:VĐTN: “Lái ô tô ”  NDKH: NH: “Bạn ơi có  biết ”  - NDTT: DH: “ Đoàn tàu nhỏ xúi ”  NDKH: TCÂN: “Giọng hát to ,giọng hát nhỏ  - NDTT: NH: “ Em đi chơi thuyền ”  NDKH: TCÂN : Nghe tiếng kêu đoán tên phương tiện giao thông  -Biểu diễn cuối chủ đề  \*Chơi tập buổi chiều :  Làm quen với các bài hát |
| **MT40**. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc). | \* **HĐVĐV**:  - Xếp đường đi  - Xếp tàu hỏa  - Xếp ô tô  - Xếp thuyền  \* **Tạo hình**:  - Tô màu ô tô  - Tô màu đèn tín hiệu giao thông  - Tô màu máy bay  - Nặn bánh xe  - Dán đèn tín hiệu giao thông | \* Chơi tập có chủ định:  - Tô màu ô tô  - Tô màu đèn tín hiệu giao thông  - Xếp thuyền  - Tô màu máy bay  + HĐVĐV: Xếp ô tô,xâu vòng màu vàng,xếp hình máy bay,xếp hình thuyền.  **\*** Chơi**,**hoạt động ở các góc : Cho trẻ chơixếp hình, xem tranh (cầm bút di màu).Tập vẽ bằng tay  \*Hoạt động mọi lúc mọi nơi |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ PTGT ĐƯỜNG BỘ**

**(Thời gian thực hiện 1 tuần 24/03 - 28/3/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ - chơi - Thể dục sáng** | **\* Đón trẻ:**  Trẻ đến cô ra đón với thái độ ân cần với trẻ, vỗ về trẻ , trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông  **\*Chơi tự chọn:** Cô hướng trẻ vào các góc chơi  **\* Thể dục sáng:** Phát triển cơ và hô hấp , tập bài “Em làm công an tý hon” | | | | | | | |
| **Chơi - tập có chủ định** | **LVPTNT**  **NBTN:**  + Xe đạp , Xe máy | | **LVPTNT**  **HĐVĐV**  + Nặn bánh xe | | **PTTM**  **Âm nhạc:**  DH: Đường em đi  TCÂN;Ai nhanh nhất | | **PTNN**  **Truyện**  Xe lu và xe ca | **PTTM**  **Tạo hình**  Tô màu ô tô |
| **Dạo**  **Chơi ngoài trời** | **HĐCMĐ:** Trò chuyện với trẻ về chủ đề, quan sát xe máy,Quan sát xe đạp, lắng nghe và đoán tên các tiếng còi PTGT, Hướng dẫn trẻ cách đội mũ bảo hiểm.  **- TCVĐ**: Ô tô về bến, ô tô và chim sẻ, ô tô qua cầu, ô tô chạy đua, đèn xanh đèn đỏ  **- Chơi tự do**: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích  cô bao quát trẻ chơi an toàn | | | | | | | |
| **Chơi hoat động ở các góc** | ***\* Góc thao tác vai*:** Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  ***\* Góc hoạt động với đồ vật*:** Xâu vòng, xếp hình tháp chóp  ***\* Góc vận động:*** Chơi với bóng, hát múa theo chủ đề, bật vòng | | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | -Trẻ ăn ngon miệng, hết suất ăn của mình  -Trẻ biết uống nước khi khát  -Biết đi vệ sinh đúng nơi quy đinh.Biết rủa tay trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh.  -Trẻ ngủ ngon giấc | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi: Ô tô về bến  -Thực hiện vở chủ đề :PTGT  -Làm quen với truyện :Xe lu ,xe ca  -Làm quen bài hát :Đường em đi  - Nghe hát dân ca  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh nhóm lớp, nêu gương cuối tuần | | | | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NHÁNH: ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG**

**(Thời gian thực hiện 1 tuần 31/3 - 04/4/2025)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ - chơi - Thể dục sáng** | **\* Đón trẻ:**  Trẻ đến cô ra đón với thái độ ân cần với trẻ, vỗ về trẻ , trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông  **\*Chơi tự chọn:** Cô hướng trẻ vào các góc chơi  **\* Thể dục sáng:** Phát triển cơ và hô hấp , tập bài “Em đi qua ngã tư đường phố ” | | | | | | | |
| **Chơi - tập có chủ định** | **PTTC**  **Thể dục:**  Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng  TCVĐ:Bóng tròn to | | **PTNN**  **Thơ**  + Xe chữa cháy (Hồng Trang) | | **PTTM**  **Âm nhạc:**  + NDTT: VĐTN:  Lái ô tô (Đoàn Phi)  + NDKH: NH  Bạn ơi có biết (Hoàng Văn Yến) | | **PTTC-XH**  **Tạo hình**  “Tô màu đèn tín hiệu giao thông” | **PTNT**  **NBTN**  Đèn xanh –Đèn đỏ |
| **Dạo Chơi ngoài trời** | **-HĐCMĐ:** Trò chuyện với trẻ về chủ đề,, quan sát xe máy,Quan sát xe đạp, lắng nghe và đoán tên các tiếng còi PTGT, Hướng dẫn trẻ cách đội mũ bảo hiểm.  **- TCVĐ**: Ô tô về bến, ô tô và chim sẻ, ô tô qua cầu, ô tô chạy đua, đèn xanh đèn đỏ  **- Chơi tự do**: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích  cô bao quát trẻ chơi an toàn | | | | | | | |
| **Chơi hoat động ở các góc** | ***\* Góc thao tác vai*:** Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  ***\* Góc hoạt động với đồ vật*:** Xâu vòng, xếp hình tháp chóp  ***\* Góc vận động:*** Chơi với bóng, hát múa theo chủ đề, bật vòng | | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | -Mời cô mời bạn khi ăn  - Vệ sinh trước khi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh  - Giờ ngủ nhắc trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc, trong khi ngủ không nói chuyện | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | -Làm quen với bài thơ :Xe chữa cháy  -Làm quen bài hát :Lái ô tô  - Nghe hát dân ca  - Chơi theo ý thích  - Vệ sinh nhóm lớp, nêu gương cuối tuần | | | | | | | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :**

**PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT**

**( Thời gian thực hiện từ 07/4 - 11/4/2025)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | **Thứ 5** | | **Thứ 6** | |
| **Đón trẻ-Chơi –Thể dục sáng** | \* **Đón trẻ:** Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần  - Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ , trẻ chơi tự chọn và cất đồ dùng , đồ chơi đúng quy định  \***Chơi tự chọn** :Cô hướng trẻ vào các góc chơi  **\*Thể dục sáng**: Tập bài : “ Mời anh lên tàu lửa ” | | | | | | | | |
| **Chơi tập có chủ định** | **Nghỉ giỗ tổ hùng vương** | **PTNT**  **NBTN**  Tàu hỏa  ( Xe lửa) | | **PTTM**  **Âm nhạc**  Dạy hát : Đoàn tàu nhỏ xíu  TCÂN : Giọng hát to, giọng hát nhỏ | | | **PTNT**  **NBPB**  Hình vuông- hình tròn | | **PTTCXH**  **Tạo hình**  Nặn bánh xe |
| **Dạo chơi ngoài trời** | *\****Hoạt động có mục đích**: Quan sát cây xoài, cây phượng cây vú sữa, thời tiết ,dạo chơi sân trường trò chuyện về PTGT Đường sắt ,  \***Trò chơi vận động:** Lộn cầu vồng, ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, Kéo cưa lừa xẻ,một đoàn tàu  **\* *Chơi tự do***: : Chơi với đồ chơi ngoài trời như cầu trượt, bập bênh, đu quay.... | | | | | | | | |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | ***\*Góc thao tác vai***: Chơi nấu ăn- cho em ăn, ru em ngủ:  ***\*Góc vận động*** : Tô màu tranh, chơi với đất nặn Chơi với ô tô, chơi với bóng, chi chi chành chành, nu na nu nống  ***\*Góc hoạt động với đồ vật*** : Xếp ô tô , tàu hỏa , xếp đường đi , xếp theo ý thích | | | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh  - Trẻ sử dụng biết mời cô, mời bạn trước khi ăn.  - Trẻ ngủ được 1 giấc 120 phút đến 150 phút | | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Làm quen với bài hát :Đoàn tàu nhỏ xíu  - Sinh hoạt chuyên môn  **\***- Nghe dân ca  - Vệ sinh trả trẻ ,nêu gương cuối tuần | | | | | | | | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :**

**“PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY”**

**(Thực hiện trong 1 tuần 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:**  Trẻ đến cô ra đón với thái độ ân cần với trẻ, vỗ về trẻ , trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thủy  **\*Chơi tự chọn:** cô hướng trẻ vào các góc chơi  **\* Thể dục sáng:** Phát triển cơ và hô hấp , tập bài “Em đi chơi thuyền” | | | | | | | |
| **Chơi - tập có chủ định** | **PTTC**  VĐCB:  Bật qua vạch kẻ  - TCV Đ: chèo thuyền | **PTNT**  NBTN:  Tàu thủy- thuyền buồm | **PTTC-XH**  NDTT: NH  Em đi chơi thuyền( Trần Kiết Tường)  + NDKH: TCÂN  Nghe tiếng kêu đoán tên phương tiện giao thông | | **PTNN**  Thơ: “ con thuyền”(Sưu tầm) | | | **PTNT**  HĐVĐV:  “Xếp hình thuyền” |
| **Dạo chơi ngoài trời** | **1. Hoạt động có mục đích:** Nghe đọc thơ phương tiện giao thông, quan sát các phương tiện trên sân trường, dạo chơi sân trường, quan sát bầu trời  **2. Trò chơi vận động *:*** bánh xe quay, dung dăng dung dẻ, chim sẻ và ô tô; máy bay, chèo thuyền  **3. Chơi tự do:** Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn trẻ chơi, bao quát trẻ | | | | | | | |
| **Chơi,**  **Hoạt động ở các góc** | **\* Góc thao tác vai:** Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  **\* Góc hoạt động với đồ vật:** Xếp hình thuyền, xem tranh phương tiện giao thông đường thủy, xếp ô tô  **\* Góc vận động:** Chơi lăn bóng, hát múa theo chủ đề , bật vòng, cầu trượt, đu xít | | | | | | | |
| **Hoạt động ăn - ngủ** | -Mời cô mời bạn khi ăn  - Vệ sinh trước khi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh  - Giờ ngủ nhắc trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc, trong khi ngủ không nói chuyện | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Giải câu đố về các PTGT đường thủy.  - Làm quen bài hát: Em đi chơi thuyền  - Hướng dẫn trò chơi VĐ: “ Chèo thuyền”.  - Lao động tập thể  - Nêu gương cuối tuần., | | | | | | | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :**

**PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY**

*(***Thực hiện tuần 2, từ ngày 21/04 đến ngày 26/ 04/ 2025)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** | **Thứ 7** |
| **§ãntrẻ;**  **Chơi ;TDS** | - Đón trẻ:cô trò chuyện với trẻ về phương tiện và quy định giao thông đường thuỷ, chơi với đồ chơi trong lớp  - Tập kết hợp với bài bát: “Em đi chơi thuyền".” | | | | | |
| **Chơi – tập có chủ định** | **PTTC**  “VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô  TCVĐ: Bác lái tàu | **PTNT**  NBPB: “ chọn đồ dùng to – nhỏ” | **PTTCXH**  Nặn bánh xe | **PTNN**  Truyện  Chuyến du lịch của chú gà trống choai | **PTNT**  **NBTN: ‘**Tàu thủy .ca nô .thuyền**’** | **PTTCXH**  **Âm nhạc:**  NDTT: Nghe hát: “ Em đi chơi thuyền” Trần Kiết Tường)  NDKH:TCÂN “Nghe tiếng kêu đoán tên phương tiện giao thông**”** |
| **Chơi ;hoạt động ở các góc** | \* **Góc thao tác vai:**Trò chơi: Nấu ăn**,**Trò chơi: Bế em**,** Trò chơi: Cho em ăn**,**Trò chơi: Ru em ngủ  **\* Góc HĐVĐV:** Trò chơi: Xếp tàu thủy**,** Xem tranh **,**Tô màu tranh về phương tiện giao thông đường thủy**,** Trò chơi: Xếp tháp chóp  **\*Góc vận động:**Trò chơi: Chèo thuyền**,**Bác lái tàu**,** Chơi với bóng to- nhỏ màu xanh, đỏ, vàng**,** Chơi với vòng**,** Kéo cưa lừa xẻ**,** Nu na nu nống | | | | | |
| **Dạo Chơi ngoài trời** | - **HĐCMĐ**:. + Quan sát mô hình xưởng đóng tàu ,;Nhặt lá vàng rơi, vệ sinh môi trường xung quanh nhóm lớp,qs ca nô  - **Trò chơi vận động *:*** Chèo thuyền,Bóng bay,Tập tầm vông, bóng tròn to**,**ô tô và chim sẻ , tìm đồ vật khác  **- Chơi tự do:** Cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn trẻ chơi, bao quát trẻ | | | | | |
| **Ăn ;ngủ** | - Sắp xếp bàn ăn và chỗ ngồi cho trẻ  - Cho trẻ gọi tên các món ăn trong bữa ăn.  - Động viên trẻ ăn hết suất.  - Giáo viên sắp xếp chỗ ngủ cho trẻ  - Giúp trẻ ngủ sâu, ngủ đủ giấc | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫnTrò chơi dân gian: Nu na nu nống  1-Thực hiện vở toán  – Trẻ làm quen với các phương tiện giao thông đường thủy  -Nghe băng đĩa bài hát về ptgt đường thuỷ  -Thực hiện vở tạo hình  - Vệ sinh nhóm lớp , nêu gương cuối tuần | | | | | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :**

**“PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG”**

( Thực hiện trong 1 tuần 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:**  Trẻ đến cô ra đón với thái độ ân cần với trẻ, vỗ về trẻ , trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường hàng không  **\*Chơi tự chọn:** cô hướng trẻ vào các góc chơi  **\* Thể dục sáng:** Cho trẻ tập với bài tập thể dục: *“Bé làm phi công”.* | | | | | | | |
| **Chơi- tập có chủ định** | **PTNT**  NBTN: Máy bay | **PTTC**  VĐCB:  Đi theo đường ngoằn ngoèo  - TCV Đ: Máy bay | **Nghỉ lễ 30/4** | | ***Nghỉ lễ 1/5*** | | | **Nghỉ lễ bù 30/4** |
| **Dạo chơi ngoài trời** | ***\* Hoạt động có mục đích***: Quan sát trò chuyện tranh máy bay, quan sát bầu trời, quan sát thời tiết, quan sát hoa hồng.chơi tập thể: kéo co  *\** ***Trò chơi vận động***: Máy bay, ai nhanh hơn, ô tô và chim sẻ....  *\** ***Chơi tự do***: Chơi theo ý thích; Chơi với là cây; Chơi với đồ chơi ngoài trời. | | | | | | | |
| **Chơi,**  **Hoạt động ở các góc** | **\**Góc chơi thao tác vai*:** Bán hàng, nấu ăn.  *\*****Góc hoạt động với đồ vật*:** Xếp hình máy bay.xếp theo ý thích,chơi thả hình  + Bài tập mở: Tô màu, lắp ghép máy bay,gắn bánh xe...  ***\* Góc vận động***: Chơi với vòng ,đọc thơ, múa hát nghe nhạc một số bài hát về chủ đề. | | | | | | | |
| **Ăn,ngủ** | **-** Tập cho trẻ sử dụng từ “ Mời cô”, “ mời bạn” khi vào bữa ăn, trẻ cầm thìa bằng tay phải xúc cơm ăn gọn gàng không để cơm rơi vãi.  - Tập cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa, nhạc trẻ trước khi ngủ đi vệ sinh… | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi “ máy bay”  **-**Truyện: “Vì sao thỏ cụt đuôi”  Nghỉ lễ 30/4*,1/5* | | | | | | | |