**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 6 NĂM HỌC 2024 - 2025**

**LỚP MẪU GIÁO LỚN A2**

**Giáo viên: Nguyễn Thị Linh**

**Nguyễn Thị Thoa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Tuần 1**  **(Từ 2/6 đến 6/6)** | | **Tuần 2**  **( Từ 9/6 đến 13/6)** | | **Tuần 3**  **(Từ 16/6 đến 20/6)** | | **Tuần 4**  **(Từ 23/6 đến 27/6)** | |
| **Đón trẻ**  **Thể dục sáng** | - Cô vui vẻ, niềm nở đón trẻ và trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ, tình hình học tập, ăn ngủ của trẻ ở tại nhóm lớp.  - Cô quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống. Thực hiện đúng các nề nếp đồ dùng đúng nơi quy định.  - Cho trẻ nghe các bài hát về mùa hè, về mái trường...  - Cô tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian như: Lộn cầu vồng, chi chi chành chành. Chơi ở các góc và chơi theo ý thích.  + Tập các động tác thể dục nhịp điệu theo băng nhạc của trường  - Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc  - Trọng động:  + Hô hấp: Tay đưa lên cao – xuống thấp.  + Tay: Ra trước- lên cao  **+** Chân: Chống mũi chân ra sau, tay đưa ra trước đồng thời đưa chân ra phía trước  + Bụng: 1 tay chống eo, nghiêng người sang 2 bên.  + Bật: Chụm- tách.  - Hồi tĩnh: Theo nhạc không lời | | | | | | | |
| **Trò chuyện** | - Trò chuyện về trường tiểu học: Các hoạt động ở trường tiểu học  - Trò chuyện về các trang phục khi đi học tiểu học, các kĩ năng cần thiết khi học ở trường tiểu học  - Trò chuyện về các kỹ năng mà trẻ cần có trước khi vào lớp một.  - Trò chuyện với trẻ về các chữ cái đã học: Tên gọi cấu tạo của chữ.  - Trò chuyện về các bạn trong lớp, làm quen bạn và cô giáo. | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **Thứ 2** | **LQVH**  Ôn: Truyện: Món quà của cô giáo( đa số trẻ đã biết) | | **LQCC**  Ôn chữ cái l, m, n | | **Âm nhạc**  **NDTT: Ôn** Vận động theo nhịp BH:  Yêu Hà Nội  NDKH -NH : Xin chào Việt Nam\  TC: Nhảy cùng bibi | | **Vận động**  Ôn vận động: Ném xa bằng 2 tay  Trò chơi: Nhảy bao bố |
| **Thứ 3** | **LQVT**  Ôn số lượng trong phạm vi 10 | | **HĐKP**  Ôn khám phá về điều kì diệu của nước | | **Ôn kỹ năng**  Nói lời yêu thương, không làm tổn thương người khác | | **HĐKP**  Ôn Các hoạt động ở trường tiểu học |
| **Thứ 4** | **Tạo hình**  Ôn vẽ về biển  ( Đề tài) | | **Tạo hình**  Ôn vẽ đồ dùng học tập bé yêu thích  ( Đề tài) | | **Tạo hình**  Ôn vẽ trang phục mùa hè  ( Đề tài) | | **Tạo hình**  Ôn vẽ về trường tiểu học  ( Đề tài) |
| **Thứ 5** | **LQCC**  Ôn chữ cái b, d, đ | | **LQVH**  Ôn thơ: Bé vào lớp 1 (Trẻ đã biết) | | **LQCV**  Ôn chữ cái h k | | **LQVH**  Ôn thơ: Mùa hè của em (Trẻ đã biết) |
| **Thứ 6** | **LQVT**  Ôn số lượng trong phạm vi 10. | | **Rèn kỹ năng**  **Dạy trẻ kĩ năng giao tiếp với mọi người.** | | **LQVT**  Ôn tách gộp trong phạm vi 10 | | **Rèn kĩ năng**  **Nhận biết những điều an toàn khi đến trường tiểu học** |

|  |  |
| --- | --- |
| **HĐNT:** | \* Quan sát thời tiết, bầu trời; Quan sát tranh các hoạt động trong ngày của bé; Chăm sóc cây xanh trong vườn trường**.**  \* TCVĐ: Ném bóng, ép bóng, kéo co  \* Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài sân, chơi với các đồ chơi trẻ mang theo, vẽ phấn…  \* Giao lưu các trò chơi vận động giữa các lớp trong khối.  \* HĐ lao động: Nhặt lá cây, quét sân trường, lau đồ dùng đồ chơi ngoài trời. |
| **Hoạt động góc** | \* Góc trọng tâm: Góc văn học, góc chữ cái  \* Góc gia đình: Bé làm nội chợ, bán hàng những đồ dùng gia đình, thực hành một số kỹ năng sống buộc nơ, tết tóc, gắp hạt, hót rác, mặc quần áo, chế biến các món ăn  \* Góc khám phá: Chai nhựa nhiều kích cỡ khác nhau, ca đong nước nhiều kích cỡ, thẻ số,bút màu, giấy.  \* Góc học tập: Làm bài tập về số 9, 10. In đồ các chữ cái đã học domino, xếp chữ bằng các nguyên vật liệu, ghép từ bằng kẹp gỗ.  \* Góc sách, truyện: Xem tranh, truyện, ảnh: Đọc thơ, kể chuyện…..Vẽ lại nội dung những câu chuyện đã học, kể chuyện bằng rối tay….  \* Góc tạo hình: Bẽ tô màu, làm tranh cát... |
| **Hoạt động ăn, ngủ, Vệ sinh** | - Luyện tập kỹ năng tự phục vụ, kê bàn - ghế; gấp chiếu, kê phản ; giữ gìn đồ dùng học tập.  - Kỹ năng rửa tay- rửa mặt; sử dụng đồ vệ sinh đúng cách.  - Thực hiện các thói quen nề nếp ăn - ngủ - vệ sinh văn minh, lịch sự.  - Hát hoặc đọc thơ về giờ ăn, giờ ngủ: Mời bạn ăn, Lời cảm ơn, giờ ăn, giờ ngủ  - Tập thói quen giữ vệ sinh khi ăn, không cười đùa, không làm rơi vãi thức ăn, biết nhặt thức ăn rơi vãi vào khay.  - Tập thói quen xúc miệng nước muối sau khi ăn. |
| **HĐ chiều** | \* Hoạt động trò chơi: Ai nhanh nhất, làm các hành động theo hiệu lệnh, cá ngựa, ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ...  \* Tư thế ngồi học và cách cầm bút, rèn nếp ăn, ngủ và cất dọn đồ cùng cô, tự phục vụ vệ sinh cá nhân  \* Hát: Ôn lại bài hát tạm biệt búp bê, tạm biệt trường mầm non  \* Tạo hình: Vẽ trường tiểu học, vẽ các đồ dùng học tập...  \* Bé an toàn khi ở nhà và đến lớp, phòng tránh tai nạn thương tích bảo vệ bản thân.\* Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích ở các góc.  \* Thứ 6: Nêu gương bé ngoan cuối tuần. |
| **Chủ đề, sự kiện có các nội dung liên quan** |  |
| **Đánh giá kết quả thực hiện** | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU**  **Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |