**DỰ KIẾN THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ KHỐI MẦM CHỒI**

**NĂM HỌC: 2022– 2023**

(Thực hiện từ ngày 05/9/2022- 19/5/2023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỦ ĐỀ** | | **NGÀY THÁNG** | **CHỦ ĐỀ NHÁNH** | | | **SỰ KIỆN** |
| **Học kì I ( Từ ngày 05/9/2022 đến 06/01/2023) 18 tuần thực học** | | | | | | | |
| 01 | **Trường Mầm non của bé!**  ( 4 tuần)  Chuyên đề: KNS, GD BVMT, SD NLTKHQ, | Tuần 1 ( 05/9-9/9/2022) | | | | **Bé vui đón trung thu** | **Ngày hội đến trường của bé**  **Vui trung thu** |
| Tuần 2 (12/9 - 16/9/2022) | | | | Trường mầm non thân yêu! |
| Tuần 3 (19/9 - 23/9/2022) | | | | Lớp học của bé! |
| Tuần 4 (26/9 – 30/9/2022) | | | | Đồ dùng, đồ chơi của lớp |
| 02 | **Giao thông**  (4 tuần)  Chuyên đề: ATGT, KNS, BVMT, TKNL | Tuần 5 ( 3/10 - 7/10/2022) | | | | Giao thông đường bộ | **Tháng an toàn giao thông** |
| Tuần 6 (10/10- 14/10/2022) | | | | Giao thông đường sắt |
| Tuần 7 (17/10 –21/10/2022) | | | | Giao thông đường thủy |
| Tuần 8 (24/10 – 28/10/2022) | | | | Giao thông đường hàng không |
| 03 | **Bản thân**  (4 tuần)  Lồng ghép  Chuyên đề NCKAT, KNS, GDBVMT, Giáo dục giới tính | Tuần 9 (31/10 – 04/11/2022) | | | | Ngày sinh của bé! | **20/11** |
| Tuần 10 (7/11- 11/11/2022) | | | | Các giác quan của bé! |
| **Tuần 11 (14/11 – 18/11/2022)** | | | | **Ngày tết thầy cô** |
| Tuần 12 (21/11 - 25/11/2022) | | | | Bé lớn lên như thế nào? |
| 04 | **Gia đình thân yêu của bé!**  (3 tuần)  Chuyên đề : GD KNS, NCKAT, TKNL, BVMT, Giáo dục giới tính | Tuần 13 ( 28/11 - 02/12/2022) | | | | Tổ ấm gia đình! |  |
| Tuần 14 (05/12 - 9/12/2022) | | | | Những người thân yêu của bé! |
| Tuần 15 (12/12 - 16/12/2022) | | | | Đồ dùng trong gia đình |
| 05 | **Thực vật xung quanh bé!**  (4 tuần)  Chuyên đề: BVMT, PNUPGNTTHTT, BHĐ, ƯPBĐKH-PCTT | Tuần 16 ( 19/12 – 23/12/2022) | | | | **Chú bộ đội kính yêu!** | **Ngày TLQĐ**  **NDVN**  22/12  **Tết dương lịch** |
| Tuần 17 ( 26/12 – 30/12/2022) | | | | Một số loại cây, hoa |
| **Tuần 18 (02/01 - 06/01/2023)** | | | | Một số loại rau, quả |
| **Học kì II ( Từ 09/01/2023 đến 19/5/2023) 17 tuần thực học** | | | | | | | |
|  |  | | **Tuần 19 ( 09/01- 13/01/2023)** | **Ngày tết quê em** | | | **Tết âm lịch** |
|  |  | | **Nghỉ tết nguyên đán từ ngày( 16/01 – 29/01/2023)** | | | |  |
| 06 | **Động vật xung quanh bé!**    (4 Tuần)  Chuyên đề: BVMT,  BHĐ, giảm nhẹ thiên tai | | Tuần 20 (30/01 – 03/02/2023) | | Những con vật gần gũi | |  |
| Tuần 21 (06/02 – 10/02/2023) | | Những con vật sống dưới nước | |
| Tuần 22 ( 13/02 – 17/02/2023) | | Những con vật sống trong rừng | |
| Tuần 23 (20/02 – 24/02/2023) | | Côn trùng - chim | |
| 07 | **Nghề nghiệp**  (4 tuần)  Chuyên đề:  PTTNTT, KNS, PTVĐ | | Tuần 24 (27/02 – 03/3/2023) | | Cô chú công nhân | | **Ngày hội 8/3** |
| Tuần 25 (06/3- **10/3/2023**) | | **Ngày hội 8/3** | |
| Tuần 26 ( 13/3 – 17/3/2023) | | Nghề nông quê em | |
| Tuần 27 (20/3 – 24/3/2023) | | Bé thích nghề gì? | |
| 08 | **Hiện tượng thiên nhiên**  (4 tuần)  Chuyên đề:  BVMT, SDNLTKHQ, PNUPGNTT, BHĐ, ƯPBĐKH-PCTT | | Tuần 28 (27/03 – 31/03/2023) | | Các mùa trong năm | |  |
| Tuần 29 (03/4 – 7/4/2023) | | Thời tiết mùa hè | |
| Tuần 30 (10/04 – 14/04/2023) | | Ngày và đêm | |
| Tuần 31 ( 17/04 - 21/04/2023) | | Sự diệu kì của nước | |
| 9 | **Quê hương, đất nước, Bác Hồ**  (4 tuần)  Chuyên đề: GDLG, TGĐ ĐHCM, BHĐ | | Tuần 32 (24/4 – 28/4/2023) | | Mỹ Tú quê hương em | | **Giổ tổ Hùng Vương**  **Ngày 30/4, 1/5**  **SN Bác Hồ**  **19/5** |
| Tuần 33 (04/5 - 05/5/2023) | | Sóc Trăng Tươi đẹp | |
| Tuần 34 (8/5 – 12/5/2023) | | Đất nước Việt Nam | |
| **Tuần 35 (15/5 – 19/5/2023)** | | **Bác Hồ Kính yêu** | |
|  |  | | 35 | |  | |  |