|  |  |
| --- | --- |
| Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy | Anh chị có thể giúp con như thế nào trước khi vào Trường phổ thông cơ sở |
|  |  |
| **Věnujte dítěti soustředěnou pozornost**, **při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností. Dejte mu najevo zájem a trpělivě ho vyslechněte.** | **Anh chị hãy tập trung quan tâm tới con, khi nói chuyện với con không nên làm việc gì khác. Hãy biểu hiện cho con biết là anh chị rất quan tâm và hãy kiên nhẫn nghe con nói gì.** |
| Posilujete jeho sebedůvěru a emoční stabilitu. | Như vậy nâng cao được sự tự tin và ổn định mối cảm xúc của con. |
|  |  |
| **Povídejte si s dítětem a čtěte mu. Technologie nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.** | **Anh chị nên hay nói chuyện với con và đọc cho con nghe. Công nghệ không thay thế được lời nói con người và gắn nối cá nhân.** |
| Rozvíjíte řeč, slovní zásobu, pozornost, naslouchání, fantazii dítěte. | Như vậy mở rộng được cho con cách nói, vốn từ, sự tập trung, nghe ngóng và trí tưởng tượng. |
|  |  |
| **Vytvářejte takové situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi.** | **Anh chị hãy tạo cho con những tình thế để con học cách cư xử đối với những người khác.** |
| Učí se uplatňovat základní společenská pravidla, nebát se komunikace v různém prostředí. | Như vậy con học được các quy tắc xã hội cơ bản, không sợ nói tại những hoàn cảnh khác nhau. |
|  |  |
| **Podporujte dítě v poznávání okolního světa**. | **Hãy ủng hộ con tìm hiểu thế giới xung quanh.** |
| Získává nové zkušenosti a poznatky, rozvíjí paměť, učí se nová slova. | Như vậy con dành được những kinh nghiệm và nhận thức mới, phát triển trí nhớ, học được từ mói. |
|  |  |
| **Nabízejte dítěti různorodé hry a činnosti, sami se do nich zapojujte.** | **Hãy tạo cho con những trò chơi nhiều kiểu và những hoạt động khác nhau, bản thân anh chị cũng hãy cùng tham gia.** |
| Vaše účast posiluje jeho citovou zralost, dítě si osvojuje pravidla, učí se činnost dokončit. | Sự tham gia của anh chị tạo cho con sự chín chắn nhạy cảm, con nhận được các quy tắc, học ý muốn làm việc đến nơi đến chốn. |
|  |  |
| **Dbejte na dostatek přirozeného pohybu**. | **Anh chị hãy chú ý là sao cho con có đủ sự cử động tự nhiên**. |
| Dítě si rozvíjí nejen pohybové dovednosti, ale i myšlení, koordinaci oka a ruky, grafomotoriku. | Như vậy con phát triển không những về cử động khéo léo mà còn cả cách suy nghĩ, phối hợp mắt và tay, kỹ năng vận động đồ thị. |
|  |  |
| **Zapojujte dítě do domácích prací a pověřujte ho drobnými úkoly.** | **Anh chị hãy bảo con tham gia công việc nội trợ và hãy ra những nhiệm vụ nhỏ cho con.** |
| Podporujete jeho sebeobsluhu, samostatnost a zodpovědnost. Dítě se učí řešit problémy. | Như vậy là ủng hộ con biết tự phục vụ, tự lập và trách nhiệm. Con học được cách giải quyết những vấn đề xẩy ra. |
|  |  |
| **Upevňujte prostorovou orientaci dítěte**. | **Anh chị hãy tăng cường cho con sự định hướng về không gian.** |
| Porozumění pojmům nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za usnadní dítěti počátky čtení, psaní a počítání. | Để hiểu được những khái niệm bên trên, dưới, trái, phải, ở giữa, đằng sau, như vậy làm cho con được dễ hơn khi bắt đầu học đọc, viết và tính. |
|  |  |
| **Trénujte s dítětem ranní vstávání a pravidelné ukládání k večernímu spánku.** | **Anh chị hãy luyện tập cho con thói quen dậy buổi sáng và đi ngủ buổi tối.** |
| Usnadníte sobě i dítěti přechod na nový denní režim a plnění povinností. | Như vậy anh chị tạo được cho bản thân và cả con bước vào ngày mới và thực hiện nghĩa vụ một cách dễ dàng hơn. |
|  |  |
| **Těšte se společně na školu.** | **Mọi người hãy cùng nhau mong đến trường.** |
| Pokud se dítě bude do školy těšit, adaptace na školní prostředí bude probíhat snadněji. | Một khi con mong đến trường thì sẽ dễ thích nghi hơn với môi trường học. |