**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT -**

**THẾ GIỚI THỰC VẬT**

**Thực hiện trong 5 tuần từ ngày 06/01 đến ngày 21/02/2025**

**GV thực hiện: Trần Thị Vân An- Lớp Bé C**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục tiêu** | **Nội dung** | **Hoạt động** | |
| **Lĩnh vực phát triển thể chất** | | | |
| ***\**GD dinh dưỡng và sức khỏe :** | | | |
| 10.Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở | - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt...  - Không tự lấy thuốc uống. Không leo trèo bàn ghế, lan can.  - Không nghịch các vật sắc nhọn.Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp.  KNS: thực hiện và ghi nhớ những việc không nên làm ảnh hưởng bản thân và mọi người.  Kỹ năng ăn uống không bị hóc sặc. Kỹ năng uống thuốc theo hướng dẫn người lớn | | **- Hoạt động tổ chức bữa ăn:** giữ trật tự trong khi ăn, không chạy nhảy, cười đùa trong giờ ăn.  **- Hoạt động đón, trả trẻ:** Trò chuyện với trẻ về các nơi nguy hiểm, các hành động nguy hiểm mà trẻ cần tránh, không được thực hiện.  **- Lồng ghép vào các hoạt động trong ngày.** |
| ***\** Phát triển vận động:** | | | |
| 12. Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản đi, chạy. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: | * + Chạy liên tục trong đường zíc zắc | | **Hoạt động học**   * + Chạy liên tục trong đường zíc zắc * **- Tổ chức lồng ghép trong hoạt động chơi ngoài trời** |
| 13. Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản tung, ném, bắt, bật kiểm soát được vận động. | * + Ném xa bằng 2 tay * + Bật sâu 20-25cm | | **Hoạt động học**   * + Ném xa bằng 2 tay * + Bật xa 20-25cm   **- Tổ chức lồng ghép trong**  **hoạt động chơi ngoài trời** |
| 14. Phối hợp tay- mắt trong vận động: vận động cơ bản bò, trườn, trèo. | - Bò trong đường dích dắc.  - Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm). | | **- Hoạt động học:**  - Bò trong đường dích dắc.  - Bước lên, xuống bục cao 30cm.  - **Tổ chức lồng ghép trong**  **hoạt động chơi ngoài trời** |
| **Lĩnh vực phát triển nhận thức** | | | |
| 21. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật. | + Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa quả quen thuộc.  + Em yêu cây xanh.  + Những bông hoa đẹp.  + Một số loại quả.  + Một sô loại rau. | | **Hoạt động học:**  **+** Bé yêu cây xanh  + Một số loại rau  + Những bông hoa đẹp.  + Bé thích nhiều loại quả gì?  **- Chơi, hoạt động ở các**  **góc:** Phân loại: Cây, hoa, quả quả theo 1 dấu hiệu nổi bật.  - **Hoạt động chiều**: thực hiện vở chủ đề.  **Chơi ngoài trời:** Quan sát cây xanh, cây hoa, cây rau, ... |
| 23. Trẻ mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo. | - Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc. | | **- Chơi ngoài trời:** Quan sát cây xanh, cây hoa, cây rau, ...  **- Chơi, hoạt động các góc**  Góc thiên nhiên: chăm sóc cây. |
| 24. Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng. | - Đếm đến 4 và nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 | | **Hoạt động học:**  LQVT: Đếm đến 4 và nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4.  **- Chơi ở các góc**: góc học tập: đếm và nhận biết nhóm có 4 đối tượng.  - **Hoạt động chiều**: thực hiện vở toán |
| 25. Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5 |
| 26.So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. | - So sánh thêm bớt trong phạm vi 4 | | **- Hoạt động học:**  LQVT: Dạy trẻ so sánh thêm bớt trong phạm vi 4.  **- Chơi ở các góc:** góc học tập, so sánh, thêm bớt trong phạm vi 4. |
| 27. Trẻ biết gộp, Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm. | - Tách, gộp một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn. | | **- Chơi ở các góc**: góc học tập, tách gộp trong phạm vi 4. |
| 30.Trẻ kể được tên một số lễ hội | Lễ hội: Tết Nguyên Đán | | **- Hoạt động học:**  + Ngày tết quê em  - Chơi ngoài trời: tham quan gian hàng chợ Tết.  **- Chơi ở các góc:** góc phân vai, gia đình chuẩn bị đón Tết.  **Chơi ngoài trời**: quan sát không khí chuẩn bị đón Tết.  Lồng ghép vào các hoạt động trong ngày. |
| **Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ** | | | |
| 40.Trẻ biết Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim,.. | - Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. | | **- Hoạt động MLMN:**  Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân. |
| 41.Trẻ thuộc một số bài thơ, câu chuyện đồng dao phù hợp với lứa tuổi. | - Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.  - Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.  + Cây dây leo (Xuân Tiến);  + Tết đang vào nhà (Nguyễn Hồng Kiên)  + Hoa kết trái (Lê Bình)  + Sự tích mùa xuân.  + Sự tích các loại hoa (Hạ Huyền.  **\* Ca dao, đồng dao**:  - Lúa ngô là cô đậu nành. | | **- Hoạt động học:**  + Cây dây leo (Xuân Tiến);  + Tết đang vào nhà (Nguyễn Hồng Kiên)  + Hoa kết trái (Lê Bình)  + Sự tích các loại hoa (Hạ Huyền.  + Sự tích mùa xuân.  **- Hoạt động chiều**  + Đọc đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành.  + Làm quen với câu chuyện, bài thơ mới. |
| **Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội** | | | |
| 52. Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ. | - Chơi hoà thuận với bạn.  - Chơi trong nhóm nhỏ.  - Chờ đến lượt | | - Các hoạt động trong ngày.  Chơi ngoài trời, trò chơi vận động, chơi ở các góc.s |
| **Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ** | | | |
| 55. Trẻ có một số kỹ năng hát. hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc trẻ em. Trẻ thích nghe nhạc, nghe hát, chú ý lắng nghe giai điệu các bài hát, bản nhạc, và biết hưởng ứng với bài hát mà trẻ yêu thích. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện. | - Nghe các bài hát, bản nhạc (Nhạc thiếu nhi, dân ca)  - Bộc lộ cảm xúc khi nghe các bài hát, bản nhạc  - Vận động theo ý thích khi nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc  + Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn (Dân ca quan họ Bắc Ninh); Hoa trong vườn (Dân ca Thanh Hóa); Em thêm một tuổi (Trương Quang Lục);  + Em yêu cây xanh, Sắp đến Tết rồi (Hoàng Vân), Màu hoa (Hồng Đăng), Mùa xuân đến rồi (Phạm Thị Sửu), Bắp cải xanh | | **- Hoạt động học:**  + Dạy hát: Bài quả, Em yêu cây xanh.  + VTTTTC: Sắp đến Tết rồi (Hoàng Vân)  + VĐMMH: Bắp cải xanh  + Vận động múa minh họa: Màu hoa (Hồng Đăng)  + Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề:  + Nghe hát: Hoa trong vườn (Dân ca Thanh Hóa); Em thêm một tuổi (Trương Quang Lục); Lý cây bông (Dân ca Nam bộ). |
| 56.Trẻ có kỹ năng biểu diễn hát vận động cá nhân, tập thể.. | - Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.  - Vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.  - Thể hiện tự tin khi biểu diễn cuối chủ đề, tự tin khi biểu diễn trên sân khấu. | | **- Chơi ở các góc**: góc nghệ thuật, biểu diễn văn nghệ.  **- Hoạt động chiều:** vui văn nghệ |
| 57. Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý | - Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm. | | - Chơi ở các góc: Góc nghệ thuật, làm hoa, quả từ các nguyên vật liệu như giấy, vải, vỏ sò, .. |
| 58. Trẻ biết vẽ các nét thẳng xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản | - Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản  + Vẽ, tô màu cây ăn quả.  + Vẽ, tô màu quả cà chua, quả bí xanh.  + Vẽ những bông hoa bằng vân tay.  + Tô, vẽ tranh theo chủ đề. | | **- Hoạt động học:**  + Vẽ, tô màu cây xanh  - **Chơi hoạt động ở các góc:** góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, dán các loại hoa quả.  **- Hoạt động chiều:**  + Vẽ những bông hoa bằng vân tay.  + Vẽ, tô màu quả cà chua, quả bí xanh.  + Tô, vẽ tranh theo chủ đề |
| 59. Trẻ biết cách xé, cắt dán theo giải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình. | + Xé, dán quả chuối.  + Xé, dán tán lá cây.  + Xé, dán bánh chưng. | | **- Hoạt động học:**  + Xé, dán bánh chưng.  **Chơi hoạt động ở các góc:** góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, dán các loại hoa quả.  **- Hoạt động MLMN:**  + Xé, dán quả chuối.  + Xé, dán tán lá cây. |
| 60. Trẻ biết sử dụng kỷ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình. | Sử dụng một số kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản có 1 khối hoặc 2 khối  + Nặn những quả tròn.  + Nặn chùm quả. | | **- Hoạt động học:**  + Nặn các loại quả tròn.  - **Chơi hoạt động ở các góc:** góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, dán các loại hoa quả. |

**TUẦN 18: KẾ HOẠCH CH**Ủ **ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU CÂY XANH**

**Thực hiện 1 tuần: từ ngày 06/1 - 10/01/2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **ND** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** | |
| **Đón trẻ - Chơi - TDS** | - **Đón trẻ:** Cô đến sớm vệ sinh phòng học sạch sẽ, đón trẻ.  Trò chuyện với trẻ về cây có trong sân trường hoặc cây mà trẻ biết: Cây cố những bộ phận nào? Cây cần gì để lớn lên.  - Cho trẻ chơi các đồ chơi theo ý thích ở các góc trong lớp.  **- TDS** : Tập kết hợp với bài hát: Em yêu cây xanh  **- Điểm danh:** Cô gọi tên trẻ theo sổ điểm danh | | | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **PTNT**  **KPKH**  Bé yêu cây xanh | **PTTC**  - VĐCB: Bò trong đường zích zắc.  - TCVĐ: Kéo co | | **PTNN**  Thơ: Cây dây leo | | | **PTTM**  DH: Em yêu cây xanh  TCÂN: Đoán tên bạn hát | | | **PTTM**  Vẽ, tô màu cây ăn quả (Mẫu) |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | **Góc phân vai**: Gia đình đi chơi công viên, cửa hàng bán cây xanh, bán các loại hạt giống, cây giống,… chơi nấu ăn.  **Góc xây dựng**: xây dựng công viên cây xanh, lắp gép cây xanh, hàng rào.  **Gúc học tập – sách**: Chơi lô tô, xếp hột hạt, làm anbum về chủ đề cây xanh, xem tranh ảnh, sách về các loại cây.  **Góc nghệ thuật:** Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, hát, múa, các bài hát có trong chủ điểm. vẽ, nặn, xé dán, làm cây xanh, cây hoa từ nguyên vật liệu mở | | | | | | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát cây xoài, quan sát cây hoa ban, bé sáng tạo từ lá cây; tổ chức TCTT Gà vào vườn rau.  - TCVĐ: Chồng nụ, chồng hoa; Hái quả; Gieo hạt, mèo đuổi chuột  - Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường hoặc đồ chơi do cô chuẩn bị  **Hoạt động thay thế: nhảy erobic** | | | | | | | | | |
| **Hoạt động ăn ngủ** | - Ăn: giới thiệu các món ăn và động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất  Nhắc trẻ “Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.  - Vệ sinh: vệ sinh cá nhân trước ăn và sau khi ăn.  - Trẻ tự lấy, cất gối | | | | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Giới thiệu trò chơi mới: Trò chơi "Gieo hạt"  - Chơi tự chọn | | - Làm quen với bài thơ: Cây dây leo  - Chơi tự chọn | **SINH HOẠT CHUYÊN MÔN** | | - Làm quen bài đồng dao “Trồng đậu, trồng cà”.  - Chơi tự chọn | | - Vệ sinh nhóm lớp, vui văn nghệ.  - Chơi tự chọn | | |

**TUẦN 19: KẾ HOẠCH CH**Ủ **ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOẠI RAU**

**Thực hiện 1 tuần: Từ ngày từ 13/01 đến 17/01/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **ND** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ - Chơi - TDS** | - **Đón trẻ:** Cô đến sớm vệ sinh phòng học sạch sẽ, đón trẻ.  - Cho trẻ chơi các đồ chơi theo ý thích ở các góc trong lớp.  - **TDS:** Tập kết hợp với bài hát: Bắp cải xanh  - **Điểm danh:** Cô gọi tên trẻ theo sổ điểm danh | | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **PTNT**  **KPXH**  Một số loại rau | **PTTC**  VĐCB: Bật xa 20-25cm  TCVĐ: chuyền bóng | | **PTNT**  **LQVT**  Dạy trẻ đếm đến 4, nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 4 | | | **PTNN**  Truyện: Gói hạt kỳ diệu (Nguyễn Thị Mai)  . | | **PTTM:**  VĐMMH: Bắp cải xanh  TC: Vũ điệu sôi động |
| **Chơi ở các góc** | **Góc phân vai**: mẹ con, cô giáo, cửa hàng bán hoa, bán quà lưu niệm, chơi nấu ăn.  **Góc xây dựng**: Xây vườn rau của bé  **Góc học tập – sách**: Chơi lô tô, ghép đôminô về thực vật, xếp hột hạt, làm album về cây ăn quả, xem tranh ảnh, sách về chủ đề, chơi với số, đếm trong phạm vi 4, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4.  **Góc nghệ thuật:** Tô màu, vẽ tranh, nặn về rau. Làm một số loại rau từ  nguyên vật liệu thiên nhiên, Múa hát các bài hát trong chủ đề, đọc thơ, kể  chuyện về chủ đề... | | | | | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát cây sấu, quan sát cây hoa ban; Nhặt lá vàng làm đồ chơi, chơi trò chơi tập thể Chạy cướp cờ  - TCVĐ: trời nắng trời mưa, nhảy lò cò, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột  - Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường hoặc đồ chơi do cô chuẩn bị  **Hoạt động thay thế: Giao lưu thể thao với lớp bé A** | | | | | | | | |
| **Hoạt động ăn ngủ** | - Ăn: giới thiệu các món ăn và động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất  Nhắc trẻ “Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.  - Vệ sinh: vệ sinh cá nhân trước ăn và sau khi ăn.  - Trẻ tự lấy, cất gối | | | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Hướng dẫn trò chơi mới: Bịt mắt bắt dê  - Chơi tự do | | - Thực hiện vở Toán (Số 4)  - Chơi tự do | | - Làm quen với câu chuyện: Gói hạt kỳ diệu  - Chơi tự do | Đọc các bài đồng dao, ca dao về ngày Tết, mùa xuân | | - Vệ sinh nhóm lớp, vui văn nghệ.  - Chơi tự do | |

**TUẦN 20: KẾ HOẠCH CH**Ủ **ĐỀ NHÁNH: BÉ ĐI CHỢ TẾT**

**Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 20/01 - 24/01/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **ND** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** | |
| **Đón trẻ - Chơi - TDS** | - **Đón trẻ:** Cô đến sớm vệ sinh phòng học sạch sẽ, đón trẻ.  Trò chuyện với trẻ về ngày Tết, các hoạt động của gia đình trẻ trong ngày tết, …  - Cho trẻ chơi các đồ chơi theo ý thích ở các góc trong lớp.  **- TDS** : Tập kết hợp với bài hát: Sắp đến Tết rồi  **- Điểm danh:** Cô gọi tên trẻ theo sổ điểm danh | | | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **PTNT**  **KPXH**  Ngày Tết quê em. | **PTTC**  VĐCB: Ném xa bằng 2 tay  TC: Nhảy bao bố | | | **PTTM**  Xé dán bánh chưng. | | **PTNN**  Thơ: Tết đang vào nhà | | **PTTM**  **VTTTTC:** Sắp đến Tết rồi  **- NH:** Em thêm một tuổi | |
| **Chơi ở các góc** | **Góc phân vai**: Gia đình chuẩn bị đón tết, quầy hàng phục vụ tết, nấu ăn  **Góc xây dựng**: Xây công viên mùa xuân, lắp ghép hàng rào  **Góc học tập – sách**: Chơi gắn số, xếp hột hạt, làm album về chủ đề tết, xem tranh ảnh về các hoạt động trong ngày tết, sách về chủ điểm.  **Góc nghệ thuật:** Hát, múa, các bài hát về ngày Tết, mùa xuân. Cắm hoa, làm bánh chưng, làm thiệp chúc tết, làm dây hoa để trang trí nhà cửa.  **Góc thiên nhiên**: Chăm sóc vườn hoa.  **Hoạt động thay thế: Trải nghiệm trang trí cây đào, cây mai.** | | | | | | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát không khí chuẩn bị đón Tết, Quan sát vườn hoa, Quan sát cây hoa đào; quan sát cây hoa mai, TCTCTT Bịt mắt bắt dê.  - TCVĐ: ném còn, kéo co, nhảy bao bố, lộn cầu vồng  - Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường hoặc đồ chơi do cô chuẩn bị | | | | | | | | | |
| **Hoạt động ăn ngủ** | - Ăn: giới thiệu các món ăn và động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất  Nhắc trẻ “Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.  - Vệ sinh: vệ sinh cá nhân trước ăn và sau khi ăn.  - Trẻ tự lấy, cất gối | | | | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Hướng dẫn trò chơi mới: Ném vòng cổ chai.  - Chơi tự chọn | | Làm quen với bài thơ: Tết đang vào nhà.  - Chơi tự chọn | | | **SINH HOẠT CHUYÊN MÔN** | | Làm quen với bài hát: Sắp tết đến rồi.  - Chơi tự chọn | | Vệ sinh nhóm lớp, văn nghệ cuối tuần.  - Chơi tự chọn |

**TUẦN 21: KHCĐN: MÙA XUÂN VÀ CÁC LOẠI HOA**

**Thực hiện 1 tuần: từ ngày 10/02 - 14/02/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **ND** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | | **Thứ 5** | **Thứ 6** | |
| **Đón trẻ - Chơi - TDS** | - **Đón trẻ:** Cô đến sớm vệ sinh phòng học sạch sẽ, đón trẻ.  Trò chuyện với trẻ về các loại hoa mà trẻ biết về màu sắc, mùi hương. Trẻ thích loại hoa nào, vì sao?  - Cho trẻ chơi các đồ chơi theo ý thích ở các góc trong lớp.  **- TDS** : Tập kết hợp với bài hát: Màu hoa  **- Điểm danh:** Cô gọi tên trẻ theo sổ điểm danh | | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **PTNT**  **KPKH**  Những bông hoa đẹp | **PTTC**  **VĐCB:** Chạy liên tục trong đường zíc zắc.  TCVĐ: Lá và gió. | | **PTNT**  **LQVT**  So sánh, thêm bớt trong phạm vi 4 | | | **PTNN**  **Truyện:**  Sự tích các loài hoa | **PTTM**  VĐMH: Màu hoa  TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật. | |
| **Chơi ở các góc** | **Góc phân vai**: Gia đình đi chơi công viên, cửa hàng bán hoa, cửa hàng bán rau quả, chơi nấu ăn.  **Góc xây dựng**: Xây vườn hoa, hàng rào.  **Góc học tập – sách**: Chơi lô tô, xếp hột hạt, làm anbum về chủ đề hoa, xem tranh ảnh, sách về chủ điểm, đếm và so sánh, thêm bớt trong phạm vi 4.  **Góc nghệ thuật:** Tô màu, vẽ, nặn, xé dán chùm hoa, sưu tầm ép lá cây, hoa khô làm bộ sưu tập, cắm hoa, làm hoa giấy, Hát múa các bài hát có trong chủ đề.  **Góc thiên nhiên**: Chăm sóc cây hoa | | | | | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát cây xoài, cây hoa dâm bụt, cây hoa chiều tím, Thả vật chìm nổi , Quan sát cây hoa hồng.  - TC: lá và gió, hái quả; kéo co, gà trong vườn rau, Bịt mắt bắt dê.  - Chơi tự do với hột hạt, phấn, đồ chơi có trên sân….  **Hoạt động thay thế, giao lưu thể thao với lớp bé A** | | | | | | | | |
| **Hoạt động ăn ngủ** | - Ăn: giới thiệu các món ăn và động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất  Nhắc trẻ “Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.  - Vệ sinh: vệ sinh cá nhân trước ăn và sau khi ăn.  - Trẻ tự lấy, cất gối | | | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Giải các câu đố về các loài hoa.  - Chơi tự chọn | | Thực hiện vở Tạo hình: vẽ những bông hoa bằng dấu vân tay | | Làm quen với câu chuyện: Sự tích các loài hoa | - Làm quen với bài hát Màu hoa  - Chơi tự chọn | | | - Vệ sinh nhóm lớp, vui văn nghệ.  - Chơi tự chọn |

**TUẦN 22: KẾ HOẠCH CH**Ủ **ĐỀ NHÁNH: BÉ THÍCH QUẢ GÌ?**

**Thực hiện 1 tuần: từ ngày từ 20/01 đến 24/01/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | **Thứ 6** | |
| **Đón trẻ - Chơi - TDS** | - **Đón trẻ:** Cô đến sớm vệ sinh phòng học sạch sẽ, đón trẻ.  Trò chuyện với trẻ về các loại quả mà trẻ biết hoặc đã được ăn hình dạng, về màu sắc, mùi vị. Trẻ thích loại quả nào, vì sao?  - Cho trẻ chơi các đồ chơi theo ý thích ở các góc trong lớp.  **- TDS** : Tập kết hợp với bài hát: Quả  **- Điểm danh:** Cô gọi tên trẻ theo sổ điểm danh | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **PTNT**  **KPKH**  Bé thích nhiều loại quả | **PTTC**  Bước lên xuống bục cao 30cm  TCVĐ: Kéo co | | **PTTM:**  Nặn các loại quả tròn | | **PTNN:**  Thơ: Hoa kết trái | **PTTM:**  bàihát: Quả  NH: Lý cây bông. | |
| **Chơi ở các góc** | **Góc phân vai**: Trạm thực vật bán các loại giống cây ăn quả, phân bón, thuốc trừ sâu, cửa hàng bán hoa quả, chơi nấu ăn.  **Góc xây dựng**: xây vườn cây ăn quả, lắp ghép hàng rào.  **Góc học tập – sách**: Chơi lô tô, ghép đôminô về thực vật, xếp hột hạt, làm anbum về cây ăn quả, xem tranh ảnh, sách về chủ đề.  **Góc nghệ thuật:** Hát, múa, các bài hát có trong chủ điểm: vẽ, xé dán, làm quả.  **Góc thiên nhiên**: Chăm sóc cây cối | | | | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Nhặt lá vàng rơi, QSthời tiết, QS hoa mười giờ, QS cay xoài, QS vườn rau.  - TCVĐ: Hái quả, lộn cầu vồng, Chồng nụ chồng hoa, gieo hạt, Kéo co.  - Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường hoặc đồ chơi do cô chuẩn bị  **Hoạt động thay thế, nhảy hiện đại thiếu nhi.** | | | | | | | |
| **Hoạt động ăn ngủ** | - Ăn: giới thiệu các món ăn và động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất  Nhắc trẻ “Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.  - Vệ sinh: vệ sinh cá nhân trước ăn và sau khi ăn.  - Trẻ tự lấy, cất gối | | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Giải câu đố về các loại quả  - Chơi tự chọn | - Làm quen với bài thơ: Hoa kết trái  - Chơi tự chọn | **SINH HOẠT CHUYÊN MÔN** | | - Làm quen với bài hát Quả  - Chơi tự chọn | | | - Vệ sinh nhóm lớp, vui văn nghệ. |