**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ**

**PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG**

**Thực hiện trong 4 tuần từ ngày 10/03 đến ngày 04 /04/2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mục tiêu** | **Nội dung** | **Hoạt động giáo dục** |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT** | | |
| 1.Trẻ thực hiện được đầy đủ, đúng, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. | - Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp  - Hô hấp: Hít vào, thở ra.  - Tay:   + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, nắm mở bàn tay).  + Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).  - Lưng, bụng, lườn:    + Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.  + Quay sang trái, sang phải.  + Nghiêng người sang trái, sang phải.  - Chân:  + Nhún chân.  + Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.  + Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. | - **TDS**:tập các động tác kết hợp nhạc bài hát (Những lá thuyền ước mơ)  - **HĐ học**: bài tập phát triển chung  - **HĐ thay thế:** Nhảy erobic ” Chúng em với an toàn giao thông” |
| 3. Trẻ biết kiểm soát được vận động chạy.thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu | - Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây. | **-HĐ học**  + Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây  **-HĐ ngoài trời mọi lúc mọi nơi** |
| **4**. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động:Tung, bắt. Chuyền. | + Tung bóng lên cao và bắt bóng | - **HĐ học:**  + Tung bóng lên cao và bắt bóng  - **Hoạt động ngoài trời** : Chơi tung, chuyền bắt bong |
| **5.**Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Bò, trườn, trèo*,* bật nhảy | + Bật xa 35- 40 m  +Trèo lên xuống 5 gióng thang | - **HĐ học:**  + Bật xa 35- 40 m  +Trèo lên xuống 5 gióng thang  -HĐ chơi ý thích |
| ***Giáo dục Dinh dưỡng - sức khoẻ:*** | | |
| **8.** Trẻ khoẻ mạnh, cơ thể phát triển cân đối, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.  + Trẻ trai: Cân nặng đạt 14,4 – 23,5 kg.   Chiều cao đạt 100,7 – 119,1 cm.  + Trẻ gái: Cân nặng đạt 13,8 – 23,2 kg.   Chiều cao đạt 99,5 – 117,2 cm | - Trẻ ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.  - Cân đo trẻ vào ngày 15 tháng 3.  - Biết tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh phát triển cân đối  - Cân đo theo dõi trẻ duy dinh dưỡng hàng tháng, phòng chống bệnh béo phì cho trẻ | - Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ qua biểu đồ |
| **11**. Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất DD. | - Nhận biết ăn uống không đảm bảo VS ảnh hưởng đến SK và bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…) | - Giờ ăn : Cô giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ chất , ăn nhiều loại thức ăn |
| **17**. Trẻ nhận biết được một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng, biết các vật sắc nhọn không nên nghịch. | - Cách phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng  - Dạy trẻ kỹ năng biết đồ dùng không an toàn: bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích | - Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC** | | |
| **22**. Phối hợp các giác quan để xem xét SVHT như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm ... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng. | - Một số PTGT đường bộ- đường săt: Ô Tô ,xe máy, xe đạp, xe lu,tàu hỏa…  - Một số PTGT đường hàng không: Máy bay, kinh khí cầu….  - Một số PTGT đường thủy: Tàu thủy, thuyền buồm,ca nô…..  - Thực hành một số quy định giao thông đường bộ | **+ Hoạt động học** :  - Một số PTGT đường hàng không: Máy bay, kinh khí cầu….  - Một số PTGT đường thủy: Tàu thủy, thuyền buồm,ca nô…..  - Thực hành một số quy định giao thông đường bộ  **+ Hoạt động trò chuyện sáng theo phương pháp units**: Một số PTGT đường bộ- đường sắt |
| **28**. Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau,giống nhau của các đối tượng quan sát. | + Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 1 - 2 dấu hiệu | **- Hoạt động học** :  + Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 1 - 2 dấu hiệu  **- Hoạt động ngoài trời**  Quan sát các phương tiện giao thông , so sánh các phương tiện giao thông với nhau |
| **Làm** | **quen một số khái niệm sơ** | **đẳng về toán** |
| **35**. Trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. | - Nhận biết ý nghĩa con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày( số nhà, biển số xe.. số điện thoại GĐ, số ĐT khẩn cấp như 113, 114,115...). | - Lồng ghép dạy trẻ trong mọi hoạt động. |
| 36. Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại. | + So sánh chiều cao của 3 đối tượng | **-HĐ học**  + So sánh chiều cao của 2 đối tượng  + So sánh chiều cao của 3 đối tượng  **-HĐ chơi góc học tập**  + So sánh chiều cao của 2 đối tượng  + So sánh chiều cao của 3 đối tượng  -**HĐ mọi lúc mọi nơi** |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ** | | |
| **55**. Trẻ biết Sự dụng các loại câu đơn, câu ghép, câu khản định, câu phủ định. | Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu ghép, câu khảng định, câu phụ định trong giao tiếp hàng ngày.  - Bày tỏ nhu cầu, tình cảm và hiểu biết của bản thân bằng các loại câu khác nhau | **-** Dạy trẻ trong mọi hoạt động |
| **57**. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao... | - Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ... phù hợp với độ tuổi  +Giúp bà (Hoàng Thị Phỏng).  +Đèn giao thông (Mỹ Trang ) | **- Hoạt động học :**  +Giúp bà (Hoàng Thị Phỏng).  - **Hoạt động chiều** :  Cho trẻ đọc thơ cùng cô.  - Hoạt động mọi lúc mọi nơi. |
| **58**. Trẻ chú ý nghe kể chuyện biết kể lại chuyện có mở đầu, kết thúc. | - Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.  Trẻ tham gia có sáng tạo trong các hoạt động ngôn ngữ: Kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch...  + Chuyện : Xe lu và xe ca | - **Hoạt động học** :  **+**Chuyện : Kiến con đi xe ô tô  - **Hoạt động chiều** **và mọi lúc mọi nơi**: Kể cho trẻ nghe các câu chuyện trong chủ đề  . |
| **63**. Trẻ biết cách cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “ Đọc” sách theo tranh minh họa.( đọc vẹt) | - Làm quen với cách sử dụng sách, cách đọc sách.  + Hướng đọc: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.  - Giữ gìn, bảo vệ sách. | - Hướng dẫn trẻ trong hoạt động học, hoạt động góc học tập và hoat động chiều khil àm các vở bài tập  . |
| **64**. Trẻ nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống: (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, giao thông: đường dành cho người đi bộ, ngã tư đường...) | - Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (giao thông: đường dành cho người đi bộ, ngã tư đường...) | - Dạy trẻ mọi lúc mọi nơi |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI** | | |
| **73**. Trẻ biết thực hiện được một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở nơi công cộng: | - Một số quy định nơi công cộng( đi nhẹ, nói khẽ, đi bên phải lề đường)  Dạy trẻ kỹ năng lấy cất ĐDĐC đúng quy định | \* Tổ chức ở mọi hoạt động |
| **76.** Trẻ biết trao đổi thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung ( Chơi, trực nhật…) | - Biết hợp tác trao đổi với bạn trong nhóm, lớp để cùng nhau thực hiện các hoạt động (HĐ học, vui chơi, trực nhật, lao động…)  Dạy trẻ kỹ năng giao tiếp chơi ở các góc | - Dạy trẻ trong mọi hoạt động : Hoạt động học , hoạt động chơi ,trực nhật , lao động |
| **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ** | | |
| **81**. Trẻ thích nghe hát, nghe nhạc, chú ý lắng nghe, nhận ra giai điệu quen thuộc, hát đúng, hát diễn cảm bài hát mà trẻ yêu thích. (NDCT) | - Nghe hát :  + Em đi qua ngã tư đường phố  + Những lá thuyền ước mơ  + Anh phi công ơi(Xuân Giao) | - **Hoạt động học** :  - Nghe hát :  + Em đi qua ngã tư đường phố  + Những lá thuyền ước mơ  + Anh phi công ơi(Xuân Giao)  **-Nghe hát vào hoạt động chiều và mọi lúc mợi nơi** |
| **83**.Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ... | - Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.  -Dạy hát :  + Em đi chơi thuyền (Trần Kiết Tường)  + Em tập lái ô tô (Nguyễn Văn Tý)  + Bạn ơi có biết không. | **Hoạt động học**  -Dạy hát :  + em tập lái ô tô (Nguyễn Thị Thanh)  **Hoạt động chiều**  + Em tập lái ô tô (Nguyễn Văn Tý).  + Em đi chơi thuyền (Trần Kiết Tường)  + Bạn ơi có biết không.  - **Hoạt động mọi lúc mọi nơi.** |
| **84**.Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa) | - Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)  - Dạy vận động:  + Em đi chơi thuyền (Trần Kiết Tường)  + Bạn ơi có biết không... | - **Hoạt động học** :  - Dạy vận động :  + Em đi chơi thuyền (Trần Kiết Thường )  + Bạn ơi có biết không.  - **Hoạt động góc** : góc âm nhạc  - **Hoạt động chiều .**  - **Hoạt động mọi lúc mọi nơi.** |
| **85**. Trẻ biết phối hợp các nguyên liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng | - Tìm kiếm, lựa chọn phối hợp các nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích  + Làm các PTGT từ các nguyên liệu | - **Hoạt động học** :  + Làm các PTGT từ các nguyên liệu  **- Hoạt động góc nghệ thuật:** làm các phương tiện giao thông từ hộp sữa... |
| **86**. trẻ biết vẽ, tô màu, trang trí phối hợp các nét thẳng, nét xiên, nét ngang, đường cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng | - Sử dụng các kỹ năng vẽ, tô để tạo ra các sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét.  + Vẽ, tô màu ô tô.  + Vẽ, tô màu tàu hỏa | **- Hoạt động học** :  + Vẽ, tô màu ô tô.  + Vẽ, tô màu tàu hỏa.  - **Hoạt động ngoài trời:** Vẽ phương tiện giao thông theo ý thích  - **Hoạt động góc**.Góc nghệ thuật: Vẽ các loại phương tiện giao thông  - **Hoạt động mọi lúc mọi nơi** :  - **HĐ chiều**: Vẽ các phương tiện giao thông trong vở chủ đề |
| **87**.Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng. | - Phối hợp các kỹ năng Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.  + Cắt dán tín hiệu giao thông. + Cắt dán thuyền trên biển.  + Dán hình ô tô tải  + Xé dán máy bay trực thăng | **- Hoạt động học :**  + Xé dán máy bay trực thăng.  - **Hoạt động góc**.  + Góc nghệ thuật: Cắt dán đèn và các phương tiện giao thông  - **Hoạt động chiều**.  + Cắt dán tín hiệu giao thông.  + Dán hình ô tô tải. |
| **88**. Trẻ biết cách Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng. | - Trẻ biết cách Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.  + Nặn bánh xe. | - **Hoạt động góc**.  + Góc nghệ thuật: Trẻ nặn bánh xe  - **Hoạt động chiều**.  + Nặn bánh xe. |
| **91**. Trẻ biết cách Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp, tiết tấu bài hát | - Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo phách, nhịp điệu bài hát | - Dạy trẻ trong các giờ học âm nhạc , mọi lúc mọi nơi |
| **92**. Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình của bạn. | - Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động tạo hình  Nói lên ý tượng tạo hình của mình.  Đặt tên cho sản phẩm của mìn, của bạn theo ý thích của mình.  + Vẽ theo ý thích về chủ đề | -Tích hợp trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tạo hình |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ**

**“ Phương tiện và quy định giao thông đường bộ , đường sắt”**

**(Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 10/ 03 đến 14/ 03 / 2025)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ / ngày**  **Hoạt động** | **Thứ 2/10** | **Thứ 3/11** | **Thứ 4/12** | **Thứ 5/13** | **Thứ 6/14** |
| **- Đón trẻ**  **- Chơi**  **- TDS** | - Cô đón trẻ nhẹ nhàng, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định  - Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề “Phương tiện và qui định đường bộ, đường sắt”  - Tập với bài “ **Những lá thuyền ước mơ”** | | | | |
| **Hoạt động học** | **LVPTTC**  **PTVĐ**  Chạy liên tục trong đường dích dắc 3-4 điểm  TCVĐ : Ô tô và chim sẽ | Trò chuyện sáng theo phương pháp units “ Một số phương tiện giao thông đường sắt và đừng bộ” | **LVPTTM**  **Tạo hình**  Vẽ,tô màu ô tô  ( ĐT ) | **LVPTNN**  **Thơ**  Giúp bà  **(** Hoàng Thị Phỏng ) | **LVPTTM**  **Âm nhạc**  DH: Em tập lái ô tô (TT)  NH:Em đi qua ngã tư đường phố(KH)  TC: Vũ điệu vui nhộn (KH) |
| **Chơi ngoài trời** | **1.Hoạt động có mục đích**: Q/s xe đạp, xe máy,xe ô tô, quan sát thời tiết , làm phương tiện giao thông từ nguyên liệu thiên nhiên ,thí nghiệm vật chìm nổi ….  **2.Trò chơi vận động** : Bánh xe quay, ô tô về bến, Đèn xanh đèn đỏ, chim sẻ và ô tô, kéo co…  **3. Chơi tự do:** Cô chuẩn bị nguyên liệu có sẵn cho trẻ hoạt động | | | | |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | **\*Góc phân vai**: Nấu ăn, bác sỹ, cửa hàng bán các phương tiện giao thông  **\*Góc xây dựng**: Xây ngã tư đường phố, lắp ghép ô tô  **\*Góc học tập – sách**: **X**em tranh,vòng quay kỳ diệu, xếp lô tô, xem tranh ảnh, đọc thơ về giao thông, trò chơi dân gian,ghép hình,xếp số lượng tương ứng , bàn tính học đếm, gắn số lượng, bảng chun học toán  **\*Góc nghệ thuật**: Vẽ,tô màu , nặn, cắt, dán.Làm các phương tiện giao thông bằng các nguyên vật liệu, làm các biển báo giao thông.  **\*Góc thiên nhiên**: Chơi Chăm sóc cây cảnh, đóng cát làm bánh xe  **\*Hoạt động thay thế :Làm đèn giao thông** | | | | |
| **Ăn- ngủ - vệ sinh** | - Rèn kỹ năng rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh , sau khi ăn  - Nhắc trẻ sử dụng các từ mời cô mời bạn khi vào ăn  - Trẻ biết kê giường ngủ và ngủ đủ giấc | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Chơi trò chơi mới học tập “: Đi ở đâu” ( T42)  -Thực hiện vở chủ đề.  - Làm quen bài mới: Thơ “Giúp bà”  -Thực hiện vở chủ đề: Gấp ô tô buýt  - Vệ sinh nhóm lớp – nêu gương cuối tuần | | | | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ**

**“Phương tiện và quy định giao thông đường thủy”**

**(Thực hiện 1 tuần từ ngày 17 / 03 đến 21/ 03 / 2025)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Thứ 2/17** | **Thứ 3/18** | **Thứ 4/19** | **Thứ 5/20** | **Thứ 6/21** |
| **- Đón trẻ**  **- Chơi**  **- TDS** | - Cô đón trẻ nhẹ nhàng, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định  - Cô trò chuyện với trẻ về “ chủ đề phương tiện và qui định “GTĐT”  - Tập với bài “Những lá thuyền ước mơ” | | | | |
| **Hoạt động học** | **LVPTTC**  **PTVĐ**  Bật xa 35- 40 cm  TCVĐ: Làm theo tín hiệu đèn giao thông | **LVPTNT**  **KPKH:**  Tìm hiểu Một số phương tiện giao thông đường thủy | **LVPTNT**  **Toán**  So sánh chiều cao của 2 đối tượng | **LVPTTM**  **Tạo hình:** Vẽ tô màu tàu hỏa  ( ĐT) | **LVPTTM**  **Âm nhạc**  DVĐ: Em đi chơi thuyền (TT)  NH:Những lá thuyền ước mơ (KH)  TC :Vũ điệu hóa đá (KH) |
| **Chơi ngoài trời** | **1.Quan sát có mục đích**: Q/S biển giao thông, thuyền buồm, ca nô, thí nghiệm vật chìm nổi , chất tan , Xếp hột hạt thành PTGT …  **2.TCVĐ** : Bánh xe quay, chèo thuyền, kéo co, rồng rắn lên mây  **3. Chơi tự do:** Cô bao quát trẻ chơi các đồ chơi, trò chơi trên sân mà trẻ thích | | | | |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | **\*Góc phân vai**: Nấu ăn, bác sỹ, cửa hàng bán các phương tiện giao thông  **\*Góc xây dựng**: Xây bến cảng, lắp ghép theo ý thích.  **\*Góc học tập – sách**: xếp lô tô, ghép tranh phương tiện giao thông đường thủy , bàn tính học đếm, xem tranh ảnh, đọc thơ về giao thông đường thủy.  **\*Góc nghệ thuật**:Vẽ, nặn, cắt, dán.Làm các loại PTGT từ nguyên liệu thiên nhiên. Làm am bun về chủ đề.  **\*Góc thiên nhiên**: Đong nước vào chai, làm thí nghiệm chìm nổi  **HĐTT: Nhảy erobic: Chúng em với an toàn giao thông** | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Nhắc trẻ sử dụng các từ mời cô mời bạn khi vào ăn  - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh ,lau miệng sau khi ăn | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - HDTCM: TCVĐ:Chèo thuyền ( sưu tầm)  - Dạy trẻ kỷ năng “Phóng chống đuối nước”  - Nghĩ sinh hoạt chuyên môn  - Thực hiện vở chủ đề  - Lao động vệ sinh – nêu gương cuối tuấn | | | | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ**

**“Phương tiện và quy định giao thông đường hàng không”**

**(Thực hiện 1 tuần, từ ngày 24 / 03 đến 28/ 03 / 2025)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Thứ 2/24** | **Thứ 3/25** | **Thứ 4/26** | **Thứ 5/27** | **Thứ 6/28** |
| **- Đón trẻ**  **- Chơi**  **- TDS** | - Cô đón trẻ nhẹ nhàng, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định  - Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề  - Tập với bài “ **Những lá thuyền ước mơ*”*** | | | | |
| **Hoạt động học** | **LVPTTC**  **PTVĐ**  Trèo lên xuống 5 gióng thang  TCVĐ: Ô tô và chim sẽ | **LVPTNT**  **KPKH:**  Một số phương tiện giao thông đường không | **LVPNN**  **Chuyện**  Kiến con đi xe ô tô | **LVPTTM**  **Tạo hình**  Xé dán máy  bay trực  thăng  ( Mẫu | **LVPTTM**  **Âm nhạc:**  DVĐ: Bạn ơi có biết ( TT)  NH: Anh phi công ơi (KH)  TC: Vòng tròn tiết tấu (KH) |
| **Chơi ngoài trời** | **1.Hoạt động có mục đích**: Vẽ ptgt trên sân, nhặt lá xé PTGT ,Quan sát cây xoài ,Trải nghiệm nước đổi màu, chất tan không tan, quan sát thời tiết  **2.Trò chơi vận động** :Bánh xe quay, chèo thuyền, máy bay….  **3.Chơi tự do:** Cô bao quát trẻ chơi với đồ chơi mà trẻ thích  **HĐTT: Gấp các loại máy bay bằng giấy** | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | **\*Góc phân vai**: Nấu ăn, bác sỹ, cửa hàng bán các loại PTGT.  **\*Góc xây dựng**: Xây sân bay, lắp ghép theo ý thích  **\*Góc học tập – sách**: xếp lô tô, ghép tranh phương tiện giao thông đường hàng không , bàn tính học đếm, xem tranh ảnh, đọc thơ .  **\*Góc nghệ thuật**:Vẽ, nặn, cắt, dán.Làm các loại PTGT từ nguyên liệu thiên nhiên , gấp máy bay. Làm am bun về chủ đề  **\*Góc thiên nhiên**:Đong nước vào chai, thả thuyền | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Nhắc trẻ sử dụng các từ mời cô mời bạn khi vào ăn  - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Giải câu đố về các phương tiện giao thông  - Làm quen bài mới: Chuyện: Kiến con đi xe ô tô  - Thực hiện vở chủ đề.  - Thực hiện vở thủ công : Xé dán máy bay  - Lao động vệ sinh nhóm lớp – nêu gương cuối tuần | | | | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ**

**“ Thực hành một số phương tiện giao thông”**

**(Thực hiện 1 tuần, từ ngày 31 / 03 đến 04/ 04 / 2025)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Thứ 2/31** | **Thứ 3/01** | **Thứ 4/02** | **Thứ 5/03** | **Thứ 6/04** |
| **- Đón trẻ**  **- Chơi**  **- TDS** | - Cô đón trẻ nhẹ nhàng, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định  - Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề  - Tập với bài “  **Lá thuyền ước mơ** ***”*** | | | | |
| **Hoạt động học** | **LVPTTC**  **PTVĐ**  Tung bóng lên cao và bắt bong  TC: Bánh xe quay | **LVPTNT**  **KPKH:**  Thực hành cho trẻ đi xe đạp | **LVPTNT**  **Toán**  So sánh chiều cao của 3 đối tượng | **LVPTTM**  **Tạo hình**  Làm các phương tiện giao thông từ các nguyên liệu | **LVPTTM**  **Âm nhạc:**  Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề |
| **Chơi ngoài trời** | **1.Hoạt động có mục đích**: Thực hành đi xe đạp,quan sát xe máy , xe đạp , xe ô tô ,quan sát thời tiết  **2.Trò chơi vận động** : Rồng rắn lên mây , ô tô vào bến , máy bay ….  **3. Chơi ý thích**: vẽ nguệch ngoạc trên sân trên cát , phối hợp với các vật liệu | | | | |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | **\*.Góc phân vai**: Nấu ăn, bác sỹ, cửa hàng bán các phương tiện giao thông  **\*.Góc xây dựng**: Xây ngã tư đường phố , lắp ghép theo ý thích  **\*Góc học tập – sách**: Ghép tranh các phương tiện giao thông , bàn tính học đếm, xem tranh ảnh, bảng chun học toán , một số bài tập mở , đọc thơ .  **\*Góc nghệ thuật**:Vẽ,tô màu , nặn, cắt, dán.Làm các phương tiện giao thông , làm đèn giao thông từ các nguyên liệu khác nhau  **\*Góc thiên nhiên**:Đong nước vào chai, thả thuyền , chăm sóc cây xanh . | | | | |
| **Ăn ngủ** | -Nhắc trẻ sử dụng các từ mời cô mời bạn khi vào ăn  - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - HDTCM “Hãy bắt chước”.  - Thực hiện vở chủ đề  - Nghĩ sinh hoạt chuyên môn  - Dạy trẻ kỷ năng phòng tránh ổ điện.  - Lao động cuối tuần, nêu gương cuối tuần | | | | |