KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:

“ Bé thích đi bằng phương tiện giao thông gì”


Thời gian thực hiện: 6 tuần (Từ ngày 17/3 - 25/4/ 2025)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hoa - Nhóm trẻ A

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu | | | Nội dung | | | Hoạt động |
| Lĩnh vực phát triển thể chất | | | | | | |
| MT2. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi chạy  - Đứng co 1 chân  - Bước qua vật kê cao | | | | + Đứng co 1 chân  + Bước qua vật kê cao | | \*Hoạt động chơi tập có chủ định  - Thể dục:+ “Đứng co 1 chân”  + “Bước qua vật kê cao” |
| MT3. Trẻ thực hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném , đá bóng.thực hiện phối hợp vận động tay mắt trong tung bắt ,ném ,bóng  - Tung và bắt bóng cùng cô | | | | + Tung bắt bóng cùng cô | | \* HĐ chơi tập có chủ định:  - Thể dục:  + “Tung bắt bóng cùng cô”  \*Dạo chơi ngoài trời. Trẻ chơi tung bóng cho cô |
| MT5. Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay – chân khi nhún bật.  - Bật xa bằng 2 chân | | | | + Bật xa bằng 2 chân | | \* HĐ chơi tập có chủ định:  - Thể dục: “Bật xa bằng 2 chân”  \*Dạo chơi ngoài trời: Bật trên sân |
| MT7: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động, Nhào đất, xâu vòng. | | | | + Xếp đoàn tàu  + Nặn bánh xe, bánh tàu  + Xếp đường đi, xếp ô tô | | \* HĐ chơi tập có chủ định.  - HĐ ĐV: “Xếp đường đi”, “xếp đoàn tàu”  \* chơi, hoạt động ở cácgóc:  Nặn bánh xe, bánh tàu , xếp ô tô, tàu hỏa, đường đi |
| MT13.Trẻ biết một số thao tác rửa tay, lau mặt đơn giản | | | | - Tập 1 số thao tác rửa tay, lau mặt | | \*Hoạt động vệ sinh:  - Hướng dẫn trẻ thực hành rửa tay, lau mặt |
| MT16. Biết và tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở ( Như leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn | | | | - Hướng dẫn trẻ . Không chơi với dao, kéo.  - Không được leo trèo, chạy nhảy | | \* Các hoạt động trong ngày |
| Lĩnh vực phát triển nhận thức | | | | | | |
| MT23.Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của một số phương tiện giao thông quen thuộc | | | + Xe đạp, xe máy, ô tô, tàu hỏa  + Tín hiệu đèn giao thông ( Đèn xanh, đèn đỏ , đèn vàng)  + Ca nô, tàu thủy, thuyền buồm  + Máy bay trực thăng, khinh khí cầu | | | \*Hoạt động chơi tập có chủ định  - Nhận biết tập nói  “Xe đạp, xe máy, ô tô, tàu hỏa”  + Tín hiệu đèn giao thông ( “Đèn xanh, đèn đỏ , đèn vàng”  + “Ca nô, tàu thủy, thuyền buồm”  + “Máy bay trực thăng, khinh khí cầu”  \* Chơi, hoạt động ở các góc. Xem tranh, xếp các bộ phận còn thiếu phương tiện giao thông  \* Chơi tập buổi chiều  + Xem tranh ảnh một số phương tiện giao thông |
| MT25. Chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi Hình vuông, hình tròn theo yêu cầu. | | | - Nhận biết phân biệt được đồ chơi có hình tròn, hình vuông | | | \* Hoạt động chơi tập có chủ định  - Nhận biết phân biệt  + “Hình tròn – hình vuông”  \*Chơi, hoạt động ở các góc  - Trẻ chơi xếp hình |
| MT27. Trẻ nhận biết được một số vị trí trong không gian.Xác định phía trên, dưới của bản thân | | | Nhận biết được phía trên – phía dưới so với bản thân | | | \* Hoạt động chơi tập có chủ định  + “Xác định trên dưới so với bản thân” |
| Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ | | | | | | |
| MT31. Nghe kể chuyện, đọc thơ, ca dao, đồng dao có nội dung phù hợp với độ tuổi | + Câu chuyện chú xe ủi  + xe lu và xe ca  + Chuyến du lịch của chú gà trống choai  + xe đạp  + Đi qua đường tàu  + Con tàu | | | | \*Hoạt động chơi tập có chủ định  - Truyện:  + “Câu chuyện chú xe ủi”  + “Xe lu và xe ca”  + “Chuyến du lịch của chú gà trống choai”  Thơ: + “Xe đạp”  + “Đi qua đường tàu”  + “Con tàu”  \*Chơi tập buổi chiều | |
| MT33: Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản. Trả lời được các câu hỏi về truyện, tên và hành động của các nhân vật. | - Truyện: “Chuyến du lịch của chú gà trống choai ”, Xe lu và xe ca” , “ Câu chuyện vầ chú xe ủi” | | | | \* HĐchơi tập có chủ định:  Văn học:  - Truyện : +“Chuyến du lịch của chú gà trống choai ”  + “ Xe lu và xe ca”  +“ Câu chuyện về chú xe ủi” | |
| MT36: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao. | -Thơ: + “Đi qua đường tàu”  + “Con tàu”  + “Xe đạp”  . | | | | \* HĐ chơi tập có chủ định.  Văn học:  - Thơ:  + “Đi qua đường tàu”  + “Con tàu”  + “Xe đạp”  \*Chơi tập buổi chiều | |
| MT38. Nói to, đủ nghe, lễ phép | - Trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, lễ phép với mọi người. Biết đặt câu hỏi để thỏa mản nhu cầu của bản thân | | | | - Đón – trả trẻ  - Các hoạt động trong ngày | |
| Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội – Thẫm mỹ | | | | | | |
| MT43.Trẻ nhận biết được trạng thái, cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, biểu lỗ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ | | -Giao tiếp với người xung quanh  -Biết biểu lộ cử chỉ, hành động thân thiện khi giao tiếp với người đối diện | | | \* Các hoạt động trong ngày  \* Mọi lúc,  mọi nơi | |
| MT46.Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ | | - Trẻ tập làm một số thao tác của người lớn trong trò chơi ở góc thao tác vai. | | | \*chơi, hoạt động ở các góc  - Góc thao tác vai:-Trẻ chơi bế em, nấu cho em ăn, ru em ngủ | |
| MT48. Thực hiện một số yêu cầu của người lớn | | - Thực hiện một số quy định trong sinh hoạt ở nhóm lớp : Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định | | | \* Các hoạt động trong ngày | |
| MT49: Biết hát và vận động đơn giản theo bài hát, bản nhạc quen thuộc.. | | +Dạy hát . Đèn xanh đèn đỏ, em tập lái ô tô  + Vận động. Lái ô tô, đèn xanh đèn đổ  + Nghe hát: “Bác đưa thư vui tính, Em đi chơi thuyền, Em đi qua ngã tư đường phố  + TC: - Ai nhanh nhất  - Hát theo hình vẽ | | | \* HĐ chơi tập có chủ định:  +Dạy hát . “Đèn xanh đèn đỏ”; “Em tập lái ô tô”  + Vận động. “Lái ô tô”  “Đèn xanh đèn đỏ”  + Nghe hát: “Bác đưa thư vui tính”, “Em đi chơi thuyền”, “Em đi qua ngã tư đường phố”  +TC: “Ai nhanh nhất”  - “Hát theo hình vẽ” | |
| MT50: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình,xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc) | | - Tô màu mũ bảo hiểm  - Tô màu ô tô  - Tô màu máy bay  - Xếp đường đi  - Xếp đoàn tàu  - Nặn bánh xe | | | \* HĐ chơi tập có chủ định.  Tạo hình.  -“Tô màu mũ bảo hiểm”  - “Tô màu ô tô”  “Tô màu máy bay”  - “Xếp đường đi”  - “Xếp đoàn tàu”  - “Nặn bánh xe”  \* Chơi,hoạt động ở các góc: -Xem tranh, tô màu các loại phương tiện giao thông . Nặn, các bộ phận còn thiếu các phương tiện giao thông | |

DUYỆT KẾ HOẠCH

P. HT



Nguyễn Thị Khuyên

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH 1:

Phương tiện và quy định giao thông đường bộ

2 tuần (Thực hiện Từ ngày 17/3 – 28/3/2025)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND | Thứ 2 | | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | |
| ĐÓN  TRỂ | Đón trẻ - Chơi tự chọn.  -Thể dục sang: Tập các động tác hô hấp 2, tay 2, bụng 2, chân 1.Tập  kết hợp bài hát “Em tập lái ô tô” | | | | | | |
| HOẠT  ĐỘNG  CHƠI  TẬP  CÓ  CHỦ  ĐỊNH | LVPTNT  -NBTN:  “Xe đạp,  xe máy”. | LVPTTC  -Thể dục‘Tung,  bắt bóng cùng cô  -TC: “Ô tô và chim sẻ” | | LVPTTC-KNXH-TM: Âm nhạc:- DH(TT)  “Em tập lái ô tô”  T/C(KH): “ai nhanh nhất | LVPTNN  -Văn học:  Thơ:“Xe  đạp” | | LVPTTC-KNXH-TM:  -Tạo hình.  “Tômàu mũ  bảo hiểm”. |
| LVPTNT  NBTN  “Ô tô,  tàu hỏa | LVPTTC-KNXH-TM:  “Tô màu ô tô’ | | LVPTTC-KNXH-TM: Âmnhạc:VĐ(TT): ‘Em tập Lái ô tô”.  -NH(KH): “Bác đưa thư vui tính” | LVPTNT  HĐĐV.  -“Xếp đường  Đi”. | | LVPTNN  Truyện: “Câu chuyện chú xe ủi” |
| DẠO  CHƠI NGOÀI  TRỜI | - Quan sát có mục đích: Cây, hoa trong trường, các phương tiện giao thông  - Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ, thuyền vào bến, trời nắng,trời  Mưa, tung bắt bóng cùng cô …  - Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cài khuy, xếp hình | | | | | | |
| CHƠI,HOẠT ĐỘNG ỞCÁC GÓC | -Góc thao tác vai: Bế em, nấu cho em ăn, ru em ngủ…  -Góc hoạt động với đồ vật: Tô màu mũ bảo hiểm, tô màu ô tô, tàu hỏa,  Nặn bánh xe, bánh tàu,xếp hình ô tô, tàu hỏa, xếp đường đi, dán bánh xe, đèn…  -Góc vận động: Chơi đồ chơi vận động, hát về chủ đề, chơi trò chơi DG | | | | | | |
| HOẠT ĐỘNG ĂN ,  NGỦ | - Rèn cho trẻ thói quen tốt trong ăn uống, động viên trẻ tự xúc cơm ăn, ăn ngon miệng, ăn hết suất.  - Rèn cho trẻ một số nề nếp thói quen trước và sau khi ngủ.Hướng dẫn trẻ tư thế nằm khi ngủ | | | | | | |
| CHƠI  TẬP  BUỔI CHIỀU | - HDTC: Ô tô và chim sẻ,Ô tô vàobến  - LQBM :DH: “Em tập lái ô tô”,Câu chuyện về chú xe ủi. Thơ “ Xe đạp”  - Cho trẻ xem tranh các PTGT đường bộ  -Tổng vệ sinh.Nêu gương cuối tuần. | | | | | | |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: Tín hiệu đèn giao thông

1 tuần (Thực hiện Từ ngày 31/3 - 04/4-2025)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | | Thứ 6 |
| ĐÓN  TRỂ | Đón trẻ - Chơi tự chọn.  -Thể dục sang: Tập các động tác hô hấp 2, tay 2, bụng 2, chân 1.Tập  kết hợp bài hát “Lái ô tô” | | | | | |
| HOẠT  ĐỘNG  CHƠI  TẬP  CÓ  CHỦ  ĐỊNH | LVPTNT  - TCSTPP  UNIS  Chủ đề:  “Các loại đèn hiệu GT” | LVPTTC  - Thể dục : “Bậtxabằng2 chân”  - TC: “tung bóng” | LVPTTC- KNXH -TM  -Âm nhạc  -NH(TT)“Emđi quangã tư đường phố”  - VĐ(KH): “lái ô tô” | | LVPTNN  -Văn học  Thơ “ Đi qua đường tàu” | LVPTNT :  - NBPB: “Xác định phía trên, phía dưới so với bản thân” |
| DẠO  CHƠI NGOÀI  TRỜI | - Quan sát có mục đích: cây hoa sam, hoa ngũ sắc, xe máy , cây huyết dụ. \*Hoạt động tập thể: trò chơi máy bay  - Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ, thổi bong bóng  - Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi ngoài trời.Chơi bước qua gậy kê cao | | | | | |
| CHƠI,  HOẠT  ĐỘNG  Ở CÁC  GÓC | -Góc thao tác vai: Bế em, nấu cho em ăn, rue m ngủ…  -Góc hoạt động với đồ vật: Tô màu mũ bảo hiểm, tô màu ô tô, tàu hỏa,  Nặn bánh xe, bánh tàu,xếp hình ô tô, tàu hỏa, xếp đường đi, dán bánh xe, đèn…  -Góc vận động: Chơi đồ chơi vận động, hát về chủ đề, chơi trò chơi dân  gian. | | | | | |
| HOẠT  ĐỘNG ĂN, ĂN  NGỦ | - Rèn cho trẻ thói quen tốt trong ăn uống, động viên trẻ tự xúc cơm ăn, ăn ngon miệng, ăn hết suất.  - Rèn cho trẻ một số nề nếp thói quen trước và sau khi ngủ.Hướng dẫn trẻ tư thế nằm khi ngủ | | | | | |
| CHƠI  TẬP  BUỔI  CHIỀU | HDTC: Ô tô vàobến  - LQBM :Bài hát : “Lái ô tô”  - LQBM:Thơ “ Đi qua đường tàu”  - Chơi tự do ở các góc  -Tổng vệ sinh.Nêu gương cuối tuần. | | | | | |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH 3:

Phương tiện giao thông đường thủy .

2 tuần (Thực hiện từ ngày 07/4 đến 18/4/ 2025)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND | Thứ 2 | | Thứ 3 | Thứ 4 | | Thứ 5 | | Thứ 6 | |
| ĐÓN TRẺ | - Đón trẻ - Chơi tự chọn  - Thể dục sáng: Tập các động tác. Hô hấp, tay, bụng ,chân. Tập với bài :“Em tập lái ô tô”. | | | | | | | | |
| HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP  CÓ CHỦ ĐỊNH | Nghỉ (Giỗ tổ Hùng Vương)  - NBPB:  “Hình tròn, hình vuông” | LVPTNT  TCSTPPUNIS:  Chủ đề “PTGT đường thủy”  - Thể dục  “Đứng co 1 chân”  TC:“chuyền bóng’ | | | LVPTTC- KNXH-TM: ÂN:- DH(TT): ‘Đèn xanh đèn đỏ”  NH(KH): “Em đi chơi thuyền”  - Âm nhạc:  NH(TT): “Em đi chơi thuyền”  - T/C:(KH): hát theo hình vẽ | | LVPTTC-KNXH-TM:  “Nặn bánh xe”  LVPTTC-KNXH-TM  HDĐV  “Xếp đoàn tàu” | | LVPTNN  Văn học  Thơ “Con tàu”  - Văn học  Truyện : “Xe lu và xe ca” |
| DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI | - Quan sát có mục đích: Quan sát cây hoa trong sân trường, quan sát đồ chơi phương tiện giao thông, thời tiết...  - Trò chơi vận động: Làm đoàn tàu.Thuyền vào bến, trời nắng trời mưa,ô tô và chim sẻ, Kéo cưa lừa xẻ, chèo thuyền  - Chơi tự do, chơi đồ chơi ngoài trời cầu trượt, đu xít, bập bênh, ... | | | | | | | | |
| CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC | - Góc phân vai: Bế em, nấu ăn, ru em ngủ.  - Góc hoạt động đồ vật: xem tranh ảnh các loại PTGT đường thủy, xếp tàu thủy, thuyền buồm, xếp bến cho tàu thuyền về đậu , dán buồm.  - Góc vận động: Chơi với đồ chơi phương tiện giao thông, chơi với các đồ chơi vận động, tập làm chèo thuyền. | | | | | | | | |
| HĐ  ĂN – NGỦ | - Rèn cho trẻ thói quen tốt trong ăn uống, động viên trẻ tự xúc cơm ăn, ăn ngon miệng, ăn hết suất.  - Rèn cho trẻ một số nề nếp thói quen trước và sau khi ngủ. | | | | | | | | |
| CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU | - Hướng dấn TC . Thuyền vào bến.Chèo thuyền  - Xem tranh 1 số PTGT đường thủy, Làm vở toán, đọc thơ “xe cứu hỏa”  - LQBM: . bài hát “ Đèn xanh đèn đỏ”: Thơ: “Con tàu” chuyện “Xe lu và xe ca”  - Chơi tự do ở các góc;- Tổng vệ sinh- nêu gương cuối tuần | | | | | | | | |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH 4:

Phương tiện giao thông đường hàng không

1 Tuần ( Thực hiện từ ngày 21/4 đến 25/4/2025)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | | Thứ 5 | Thứ 6 | |
| ĐÓN TRẺ | - Đón trẻ - Chơi tự chọn  - Thể dục sáng: Tập các động tác . Hô hấp, tay, bụng ,chân. Tập với bài : “Đèn xanh, đèn đỏ”. | | | | | | |
| HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP  CÓ CHỦ ĐỊNH | LVPTNT  - NBTN  “Máy bay trực thăng, khinh khí  cầu” | LVPTTC  Thểdục:  “Bước qua vật kê cao”  TC:“máy bay ù ù” | | LVPTTC- KNXH -TM  ÂN: Biểu diễn cuối chủ đề | LVPTTC- KNXH -TM  - Tạo hình:  “ Tô màu máy bay” | | LVPTNN  -Văn học  Truyện. “Chuyến du lịch của chú gà trống  choai” |
| DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI | - Quan sát có mục đích: Quan sát cây hoa trong sân trường, quan sát máy bay đồ chơi, thời tiết...  - Trò chơi vận động. Làm đoàn tàu, ô tô vào bến, ô tô và chim sẻ, máy bay, trời nắng trời mưa…  - Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời cầu trượt, đu xít, bập bênh, ...Bước qua vật kệ cao | | | | | | |
| CHƠI,  HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC | - Góc phân vai: Bế em, nấu ăn, ru em ngủ.  - Góc hoạt động đồ vật: Xem tranh ảnh các phương tiện giao thông. Xếp đường đi,xếp hình các phương tiện giao thông, dán cánh buồm cho các PTGT, nặn bánh xe, tô màu PTGT, xếp các bộ phận còn thiếu của các phương tiện giao thông , xếp đường đi...  - Góc vận động: Chơi với đồ chơi vận động PTGT, làm tiếng còi động cơ PTGT, hát múa về chủ đề. | | | | | | |
| HOẠT ĐỘNG ĂN - NGỦ | - Rèn cho trẻ thói quen tốt trong ăn uống, động viên trẻ tự xúc cơm ăn, ăn ngon miệng, ăn hết suất.  - Rèn cho trẻ một số nề nếp thói quen trước và sau khi ngủ.Hướng dẫn trẻ tư thế nằm khi ngủ | | | | | | |
| CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU | -Hướng dẫn trò chơi:.Đi theo đèn tín hiệu giao thông  - Xem tranh một số PTGT đường hàng không.  - LQBM: Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai.  - Ôn: Hình tròn,hình vuông  - Tổng vệ sinh.Nêu gương cuối tuần. | | | | | | |