**TÊN HOẠT ĐỘNG:** Truyện “ Quả trứng”

**Hoạt động bổ trợ :** Hát

**I.MỤC TIÊU – KIẾN THỨC**

***1/Kiến thức***

-Trẻ nhớ tên truyện “ Quả trứng”

-Trẻ nhớ tên nhân vật trong truyện.

- Trẻ hiểu nội dung truyện

***2/Kĩ năng***

-Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

-Rèn khả năng ghi nhớ có chủ đích.

***3/Thái độ***

-Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện.

-Trẻ yêu quý con vật nuôi trong gia đình.

**II.CHUẨN BỊ**

***1.Đồ dùng của cô***

-Tranh minh hoạ truyện

-Máy tính, que chỉ, mũ vịt

***2.Địa điểm:*** Trong lớp.

**III.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG**

|  |  |
| --- | --- |
| **HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ** | **HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ** |
| ***1.Ổn định tổ chức***- Cô cho trẻ giả làm gà đi ngủ.- Trời sáng rồi . +Trên bàn cô có gì đây? À cô có một món quà muốn tặng lớp mình đấy, các con hãy quan sát xem món quà gì nhé?- Cô đưa quả trứng ra và hỏi : + Quả gì đây? +Cô cho trẻ đọc từ “quả trứng”.***2. Giới thiệu bài.***Hôm nay cô có một câu truyện rất hay nói về quả trứng muốn kể cho lớp mình nghe đấy. Câu truyện có tên là Quả trứng.***3. Tổ chức hoạt động.*****a. Hoạt động 1:** Kể truyện cho trẻ nghe - Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe.+ Cô giới thiệu lại tên truyện. - Cô kể lần 2: Kết hợp tranh chuyện minh hoạ.-> Giảng giải nội dung: Câu chuyện nói về có một quả trứng ai đánh rơi, Bác Gà Trống đi qua nhìn thấy quả trứng bác kêu lên “ quả trứng gì to to”, Bác Lợn éc đi qua hỏi “ trứng gà hay trứng vịt”. Chú Chó Đốm chạy lại hít hít rồi nói “ trứng ngỗng trứng ngan , trứng ngỗng trứng ngan”. Sau đó quả trứng lúc lắc một lúc và nở ra một con vịt con. Mọi người vui vẻ đưa chú trở về với mẹ chú.- Lần 3 cô cho trẻ xem video.**b. Hoạt động 2 .** Đàm thoại . - Các con vừa được nghe truyện gì? - Câu truyện có nhắc tới con gì? - Quả trứng nở ra con gì? - Con vịt kêu như thế nào? -> Giáo dục trẻ: Các động vật nuôi trong gia đình đều rất có ích và đáng yêu, vậy nên các con phải biết chăm sóc và bảo vệ nhưng con vật nuôi trong gia đình nhé.***4. Củng cố.*** Các con vừa được nghe truyện có tên là gì?***5. Kết thúc tiết học:***  Cho trẻ vận động theo cô bài hát “ Một con vịt”. | - Trẻ thực hiện.- Ò ó o.- Hộp quà ạ.- Vâng ạ.- Quả trứng.- Trẻ đọc.- Trẻ lắng nghe-Trẻ lắng nghe- Trẻ lắng nghe, quan sát.- Trẻ xem- Truyện quả trứng- Con gà, con lợn, con chó, con vịt.-Con vịt-Quác quác- Trẻ lắng nghe- Quả trứng.- Vận động theo cô |