**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU- Ngày hội của cô giáo**

***Thời gian thực hiện 6 tuần từ ngày 14/10/2024 – 22 /11/2024.***

**Gv : Trần Thị Huyền - Nhà trẻ A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mục tiêu** | **Nội dung** | **Hoạt động** |
| **1.Phát triển thể chất** | | |
| 6. Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần. | - Biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng, ao, hồ …) khi được nhắc nhở.  + Không được đến bên cạnh bếp đang đun, phích nước nóng vừa đổ, các xô chậu đựng nhiều nước.  KNS: Những nơi nguy hiểm, vật dụng nguy hiểm, ổ căm điện, nước nóng… | - Các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc mọi nơi |
|  | | |
| 13.Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động: đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô. | - Đi trong đường hẹp  - Đi bước vào các ô | **\* Chơi tập có chủ định:**  - Đi trong đường hẹp  - Đi bước vào các ô  TCVĐ: Lộn cầu vòng, bắt bóng  \*Hoạt động chiều :Ôn qua trò chơi |
| 14.Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò, trương, trèo để giữ được vật đặt trên lưng. | - Bò thẳng hướng và có vật trên lưng.  - Bò chui qua cổng | **\* Chơi tập có chủ định:**  **VĐCB:**  - Bò thẳng hướng và có vật trên lưng  - Bò chui qua cổng  **TCVĐ :** trời nắng trời mưa ,kéo co  **\* Hoạt động chiều:** Ôn luyện qua trò chơi |
| 15. 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, | - Tập tung bóng:  Tung bóng cùng cô.  + Ném bóng vào đích | **\* Chơi tập có chủ định:**  **VĐCB:**  Tung bóng cùng cô.  Ném bóng vào đích  +TCVĐ: bóng tròn to  **\* Hoạt động chiều:** Ôn luyện qua trò chơi |
| **2.Phát triển nhận thức** | | |
| 19. Nói được tên,đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. | - Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.  - Đồ dùng đổ chơi của bản thân, của nhóm lớp.  - Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.   * Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc. | Hoạt động góc: phân vai,bế em, nấu ăn, cho em ăn, tắm cho em |
| 20. Nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi. Nói được tên và chức năng của một số bộ phận cơ thể khi được hỏi. | - Tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.  - Tên và công việc của những người gần gũi trong gia đình.  - Tên, chức năng chính một số bộ phận của cơ thể: mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân. Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.  - Tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân   * Tên của cô giáo, các bạn, nhóm/lớp. | **\* Chơi tập có chủ định:**  - NBTN: Bố - mẹ, anh chị  - NBTN: khuôn mặt của bé  \*Hoạt động đón trả trẻ:  - Trò chuyện về những người thân |
| 21. Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật quen thuộc. Nói được tên 1 vài đặc điểm nổi bật ngày hội, ngày lễ, sự kiện của trường của địa phương. | + Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm lớp.  + Có một số hiểu biết ban đầu vê một số ngày lễ hội như: ngày hội của cô giáo  NBTN.trò chuyện với trẻ về ngày hội 20/11. | \* Chơi tập có chủ định:  + NBTN: Cái bát,cái thìa  + Cái ấm- cái phích, giường - tủ .  \*Hoạt động góc:Chơi nấu ăn  **\* Chơi tập có chủ định:**  - NBTN: trò chuyện vui ngày hội cô giáo 20/11  \* Hoạt động góc : nặn ,tô màu ,xem tranh  \* Hoạt động chiều :Tô màu tranh cô giáo |
| 22. Trẻ biết chỉ/nói tên, lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.. | + Màu đỏ, vàng, xanh | \* Chơi tập có chủ định:  - HĐVĐV: Xâu vòng màu xanh,màu đỏ  - HĐVĐV: Xâu vòng màu đỏ  hoạt động tự chọn. |
| 23. Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu. Một và nhiều. Vị trí trong không gian. | + Kích thước to/nhỏ  Vị trí không gian: ( trên - dưới, trước - sau) so với bản thân trẻ. | \* Chơi tập có chủ định:  - NBPB: Bát to, bát nhỏ  \*Chơi ở các góc  \*Hoạt động chiều |
| **3.Phát triển ngôn ngữ** | | |
| **Nghe hiểu lời nói** | | |
| 28. Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.  - Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện | * Lắng nghe khi người lớn đọc sách.   - Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.  + Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.  + Đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao, các đoạn thơ ngắn có câu 3-4 tiếng. | **\* Chơi tập có chủ định:**  **Truyện:** “Cháu chào ông ạ” (Nguyễn Thị Thảo)  - “Thỏ con không vâng lời” (Nguyễn Thị Thảo) bé mai ở nhà  **Thơ:**  - Mẹ và con (Nguyễn Bá Đan)  - Yêu mẹ (Nguyễn Bao)  - Đi dép (Phạm Hổ)  \* Hoạt động chiều :  Làm quen truyện, thơ |
| **4.Phát triển TCXH-Thẩm Mỹ** | | |
| 41.Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.  - Trẻ nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc | \* Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.  **- DH:**  + Cây gia đình.  + Cả nhà thương nhau**. VĐMH :**  + Cháu yêu bà (Xuân Giao);  + Chiếc khăn tay ,  + Cô và mẹ (Phạm Tuyên);  + Đôi Dép  - Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.  + Biết vâng lời mẹ  +vòng tay ba mẹ  + cô giáo miền xuôi  + cho con  + bàn tay mẹ  + Ba là cây nến vàng  -TCAN:  +Ai nhanh nhất  +Ai đoán giỏi | **\* Chơi tập có chủ định:**  - DH:  + Cây gia đình.  + Cả nhà thương nhau**. VĐMH :**  + Cháu yêu bà (Xuân Giao);  + Chiếc khăn tay ,  + Cô và mẹ (Phạm Tuyên);  **- Nghe hát:**  + Biết vâng lời mẹ  +vòng tay ba mẹ  + cô giáo miền xuôi  + cho con  + bàn tay mẹ  + Ba là cây nến vàng  Biểu diễn cuối chủ đề:  **-TCAN :** Ai nhanh nhất ,Ai đoán giỏi  Hoạt động góc  Hoạt động chiều :Nghe cô hát dân ca, làm quen bài hát |
| 42.Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc). | + Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình.  + Xem tranh. | **\* Chơi tập có chủ định:**  Tạo hình:  - Tô màu chiếc áo của mẹ  - Tô màu đường về nhà  - Nặn đôi đũa  - HĐVĐV: Xếp nhà cho gia đình bé |

**CHỦ ĐỀ NHÁNH: MẸ VÀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÉ ( 2 tuần)**

***Tuần 1: thực hiện từ ngày 14/10 đến 18/10/2024.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | **Thứ 2** | | | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| - Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi.nhắc phụ huynh cất mũ nón vào tủ cá nhân  + Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ  - Thể dục sáng: Tập với bài “Bé tập thể dục”  - Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ đứng dậy “dạ”. | | | | | | | | | | |
| **Hoạt độngchơi tập có chủ định** | | **PT NT**  NBTN:  Bố - mẹ  Anh, chị | **PT TC**  -VĐCB:  Đi bước vào các ô  -TCVĐ: Lộn cầu vồng | | **PT-TCXH**  HĐVĐV.  Xâu vòng màu xanh ,đỏ tặng mẹ | | **PTNN**  Chuyện: Cháu chào ông ạ. | | **PT-TCXH**  HĐ âm nhạc  - DH: cây gia đình  - NH: bàn tay mẹ | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | | - Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xêp nhà, đường về nhà bé  Xếp tháp chóp.  -Góc vận động: Nu na nu nống; chơi với vòng, gậy. | | | | | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | | + HĐCMĐ: Dạo chơi sân trường quan sát cây hoa ban, thời tiết trong ngày, cây hoa lan , vườn rau, bồn hoa.  + TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ,Về đúng nhà, dung dăng dung dẻ, bóng tròn to.  + Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.  \*Hoạt động thay thế: Giao lưu trò chơi vận động | | | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | | - Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.  - Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.  - Tập cho trẻ ngủ ngon giấc, đúng giờ... | | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | | - Đọc đồng giao : Đi cầu đi quán  - Xem tranh ảnh về những người thân trong gia đình.  - Hát các bài hát trong chủ đề  - Tập kỹ năng tự đi dép có quai cho trẻ  - Vệ sinh nhóm lớp  - Vui văn nghệ cuối tuần  - Chơi tự chọn. | | | | | | | | |

**CHỦ ĐỀ NHÁNH: MẸ VÀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÉ ( 2 tuần)**

***Tuần 2: Thực hiện từ ngày 21/10 đến 25/10/2024.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | | **Thứ 2** | | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| - Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi  + Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học tập của trẻ  - Thể dục sáng: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc”.  - Điểm danh: | | | | | | | | | | |
| **Hoạt động chơi tập chơi tập có chủ định** | **PTNT**  **NBTN :**  Khuôn mặt của bé “mắt ,mũi miệng | | **PTTC**  **VĐCB:** Bò thẳng hướng và có vật trên lưng  TCVĐ: Trời nắng trời mưa | | **PT-TCXH**  **Tạo hình:**  - Tô màu đường về nhà | | **PTNN**  Thơ: yêu mẹ | | **PTTCXH**  **MÚA MH:** Chiếc khăn tay TT.  TCAN : Ai nhanh nhất | |
| **Chơi , hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ  - Góc HĐVĐV: Xâu vòng, xêp nhà, đường về nhà bé  Xếp tháp chóp.  -Góc vận động: Nu na nu nống; chơi với vòng, gậy. | | | | | | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | + HĐCMĐ: Quan sát bộ ấm trà, quan sát và trò chuyện về cây và màu của lá: lá vàng, lá đỏ, lá xanh. Nhặt lá xếp hình theo ý thích.  + TCVĐ: Về đúng nhà, dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng,gieo hạt  + Chơi tự do: Cô quản trẻ.  Hoạt động thay thế: Giao lưu trò chơi giữa các tổ trong lớp, tập nhảy erobic | | | | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.  - Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.  - Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giác khoảng 150 phút, trẻ ngủ ngon giấc, đúng giờ... | | | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Xem tranh ảnh về những đồ dùng ăn uống  - Tô màu tranh chủ đề.  - Đọc đồng dao đi cầu đi quán.  - Làm quen thơ : Yêu mẹ  - Vệ sinh nhóm lớp - Vui văn nghệ cuối tuần.  - Chơi tự chọn. | | | | | | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: ĐỒ DÙNG ĐỂ ĂN**

***Thực hiện 1 tuần, từ ngày 28/ 10 đến 01/11/2024***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| - Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.Chơi tự chọn.  - Thể dục sáng: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc”.  - Điểm danh: | | | | | | | | |
| **Hoạt động chơi tập có chủ định** | **PTTC**  NBPB:  Bát to - bát nhỏ | | **PTTC**  **Vận động:**  VĐCB: đi trong đường hẹp  TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ | **PT-TCXH**  **Tạo hình:**  - Tô màu chiếc áo của mẹ | | | **PT-NN**  **Kể chuyện:** “Thỏ con không vâng lời” | **PTTC-XH**  Vận động: Nhún theo nhạc: Mẹ yêu không nào(TT)  TC: Ai đoán giỏi |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | **-** **Góc thao tác vai:**: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ  **- Góc HĐVĐV:** Xâu vòng, xêp nhà, đường về nhà bé  Xếp tháp chóp. Nặn đôi đũa, cái bánh...  -**Góc vận động:** Nu na nu nống; chơi với vòng, gậy | | | | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | + HĐCMĐ: Quan sát cây hoa giấy, cây xoài, quan sát đồ chơi trên sân trường, quan sát thời tiết, quan sát vườn cổ tích.  + TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, về đúng nhà, dung dăng dung dẻ.  + Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.  Hoạt động thay thế: Giao lưu trò chơi giữa các tổ trong lớp, tập nhảy erobic | | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.  - Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.  - Tập trẻ ngủ ngon,đẫy giấc. | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Xem tranh ảnh về những đồ dùng ăn uống  - Hướng dẫn trò chơi” Tay đẹp”.  - Đọc đồng dao: Đi cầu đi quán  - Làm quen truyện : thỏ con không vâng lời  - Vệ sinh nhóm lớp  - Vui văn nghệ cuối tuần.  - Chơi tự chọn. | | | | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỒ DÙNG ĐỂ UỐNG**

***Thực hiện 1 tuần, từ ngày 04/ 11 đến 08/11/2024.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | | **Thứ 2** | | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | **Thứ 6** | |
| - Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi.  + Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học tập của trẻ.  - Thể dục sáng: Tập với bài “Bé tập thể dục”.  - Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ đứng dậy “dạ”, trẻ vắng cô đánh dấu vào sổ. | | | | | | | | | | |
| **Hoạt động chơi tập có chủ định** | **PTNT**  **NBTN:**  Cái ấm - cái cốc. | | **PTTC**  **VĐCB:** Bò chui qua cổng  TCVĐ: Dung dăng dung dẻ | | **PT-TCXH**  **HĐVĐV:**  Xếp nhà cho gia đình bé | | **PTTX-XH**  **Âm nhạc:**  NH : Em biết vâng lời mẹ (TT)  TCAN: Đoán tên bạn hát | | | **PTNN**  Thơ :  Đôi dép |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | **-** **Góc thao tác vai:**: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ  **- Góc HĐVĐV:** Xâu vòng, xêp nhà, đường về nhà bé  Xếp tháp chóp. Nặn đôi đũa, cái bánh...  -**Góc vận động:** Nu na nu nống; chơi với vòng, gậy | | | | | | | | | |
| Dạo chơi ngoài trời | + HĐCMĐ: Dạo chơi nhặt lá xếp hình theo ý thích, quan sát thời tiết trong ngày, dạo chơi tham quan vườn rau, rau mồng tơi, dạo chơi đọc thơ về chủ đề.  + TCVĐ: Về đúng nhà, dung dăng dung dẻ, trời nắng trời mưa....  + Chơi tự do:  \*Hoạt động thay thế: Giao lưu trò chơi vận động | | | | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch.tập cho trẻ giới thiệu món ăn .  - Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.  - Tập cho trẻ ngon giấc, đúng giờ... | | | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Xem tranh ảnh trò chuyện về đồ dùng để uống  - Tô màu tranh chủ đề.  - Đọc đồng dao ,ca dao trong chủ đề  - Làm quen bài thơ “đôi dép ”  - Vệ sinh nhóm lớp - Vui văn nghệ cuối tuần.  - Chơi tự chọn. | | | | | | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY VUI CỦA CÔ GIÁO**

***Thực hiện 1 tuần, từ ngày 11/11 đến 15/11/2023.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi.  + Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học tập của trẻ.  - Thể dục sáng: Tập với bài “Bé tập thể dục  - Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ đứng dậy “dạ”, trẻ vắng cô đánh dấu vào sổ. | | | | | | | | |
| **Hoạt động chơi tập có chủ định** | **PTTC**  VĐCB: Tung và bắt bóng cùng cô  TCVĐ: Dung dăng dung dẻ | | | **PTNT**  Trò chuyện về ngày 20/11 | **PT-TCXH**  HĐVĐV:  Xâu vòng màu đỏ tặng cô. | **PTNN**  Thơ:  Mẹ và cô | | **PT-TCXH**  Âm nhạc:  VĐMH: Cô và mẹ.  NH: Chim mẹ chim con |
| **Chơi ở các góc** | **-** **Góc thao tác vai:** Bế em, cho em ăn, ru em ngủ  **- Góc HĐVĐV:** Xâu vòng, xêp nhà, đường về nhà bé  Xếp tháp chóp. Nặn đôi đũa, cái bánh...  -**Góc vận động:** Nu na nu nống; chơi với vòng, gậy | | | | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | + HĐCMĐ: Dạo chơi nhặt lá xung quanh trường, xếp hình theo ý thích, quan sát thời tiết trong ngày, dạo chơi tham quan vườn rau, quan sát cây hoa  + TCVĐ: Về đúng nhà, dung dăng dung dẻ, trời nắng trời mưa....  + Chơi tự do:  Hoạt động thay thế: Giao lưu trò chơi giữa các tổ trong lớp, tập nhảy erobic | | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.  - Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.  - Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giác khoảng 150 phút, trẻ ngủ ngon giấc, đúng giờ... | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Xem tranh ảnh trò chuyện về ngày 20/11 của cô giáo.  - Tô màu tranh chủ đề.  - Làm quen bài thơ “Mẹ và cô”  - Tô màu thiệp hoa tặng cô giáo  - Vệ sinh nhóm lớp  - Chơi tự chọn. | | | | | | | |

**CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỒ DÙNG SINH HOẠT**

***Thực hiện 1 tuần, từ ngày 18/11 đến 22/11/2024.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HĐ**  **Thứ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| - Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi  + Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học tập của trẻ  - Thể dục sáng: Tập với bài “Bé tập thể dục”  - Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ đứng dậy “dạ”, trẻ vắng cô đánh dấu vào sổ và báo ăn. | | | | | | | |
| **Hoạt động chơi tập có chủ định** | **PTNT**  NBTN: Cái ấm -cái phích | **PTTC**  VĐCB:  Ném bóng vào đích  TCVĐ: Lăn bóng. | PT-TCXH  Tạo hình:  Nặn đôi đũa | | | **PT-NN**  Truyện:  Bé mai ở nhà | **PT-TCXH**  Âm nhạc :  BDCCĐ: Đôi dép và một số bài trong chủ đề.  TCAN : ai đoán giỏi |
| **Chơi , hoạt độngở các góc** | **-** **Góc thao tác vai:** Bế em, cho em ăn, tắm cho em, ru em ngủ  ***-* Góc hoạt động :** xếp nhà ,xâu vòng ,nặn đôi đũa  **- Góc vận động:** Nu na nu nèng, dung dăng dung dẻ  chơi với vòng, chơi với bóng. | | | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | + HĐCMĐ: Quan sát cây xoài, vườn cổ tích, quan sát thời tiết trong ngày, dạo chơi tham quan vườn rau.  + TCVĐ: Tập tầm vông, gieo hạt, bóng tròn to,gà trong vườn rau  + Chơi tự do: Cô quản trẻ.  \*Hoạt động thay thế: Giao lưu trò chơi vận động | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.  - Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.  - Tập cho trẻ thói quen ngủ đúng giờ đúng giấc . | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Xem tranh ảnh về đồ dùng để sinh hoạt.  - Làm quen chuyện: Bé Mai ở nhà.  - Hướng dẫn trò chơi con muỗi  - Hát các bài hát về chủ đề  - Vệ sinh nhóm lớp  - Chơi tự chọn. | | | | | | |