**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU**

**TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG**

**KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC**

**CHỦ ĐỀ:**

**BÉ VÀ GIA ĐÌNH**

**NHÓM TRẺ: 24 – 36 T (B)**

**GIÁO VIÊN: Trương Thị Thanh Thúy**

**Năm học: 2024 – 2025**

**CHỦ ĐIỂM II**

**BÉ VÀ GIA ĐÌNH**

**( Ngày hội của cô giáo 20 - 11)**

**Thực hiện 5 tuần: Từ tuần 7 đến tuần 11: (Từ ngày 21/10 – 22/11/ 2024)**

 **- Những người thân yêu trong gia đình của bé (1 tuần):(Từ ngày 21 -25/10/2024)**

 **- Đồ dùng để ăn(1 tuần) : (Từ ngày 28/10 - 01/11/2024)**

 **- Đồ dùng để uống(1 tuần): (Từ ngày 04 - 08/11/2024)**

 **- Đồ dùng sinh hoạt(1 tuần): (Từ ngày 11 - 15/11/2024)**

 **- Ngày hội của cô giáo 20/11(1 tuần): (Từ ngày 18 - 22/11/2024)**

 **( CôTrương Thị Thanh Thúysoạn và dạy Nhóm trẻ B)**

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:**

 **BÉ VÀ GIA ĐÌNH**

**(Ngày hội của cô giáo 20/11)**

**Thực hiện trong 5 tuần: Từ tuần 7 đến tuần 11 ( Từ ngày 21/10/2024- 22/ 11/ 2024)**

**Cô Trương Thị Thanh Thúy soạn và dạy nhóm trẻ B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MỤC TIÊU CÁC LVPT** | **NỘI DUNG**  | **HOẠT ĐỘNG**  |
|  **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT** |
| **6**. Trẻ chấp nhận: Đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh | - Trẻ biết mặc quần áo, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt; mặc quần áo ấm khi trời lạnh...- **GDKNS** :Tập mặc; cởi quần, áo... | **Hoạt động mọi lúc mọi nơi**Tập cho trẻ 1 số thói quen:Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt; mặc quần áo ấm khi trời lạnh...**HĐ chơi tập buổi chiều**- **GDKNS**: Tập mặc; cởi quần, áo... |
| **7**. Trẻ tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (Bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở. | - Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần. | **HĐ hằng ngày** : Cô luôn theo dõi nhắc nhở trẻ tránh xa một số vật dụng nguy hiểm,những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần**.** |
| 10. Trẻ có khả năng giữ được thăng bằng trong vận động đi có mang vật trên tay | - Trẻ đi có mang vật trên tay. | **\* CTCCĐ**: - Đi có mang vật trên tay**\* HĐ chơi:**- Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động. - Chơi các trò chơi vận động ngoài trời như: Đưa gạch về nhà |
| 11.Trẻ có thể thực hiện phối hợp vận động tay - mắt trong vận động ném bóng về phía trước. | - Trẻ biết ném bóng về phía trước | **\* CTCCĐ:****-** Ném bóng về phía trước**\* HĐ chơi:**- Chơi hoạt động ở các góc: Trẻ thực hiện ở góc chơi vận động cho trẻ ném bóng |
| 12. Trẻ có thể phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để chui qua cổng ,bò thẳng hướng theo đường hẹp, biết bò qua vật cản, | - Trẻ bò chui qua cổng- Trẻ bò qua vật cản. - Trẻ bò thẳng hướng theo đường hẹp | **\* CTCCĐ**: - Bò chui qua cổng- Bò qua vật cản. - Bò thẳng hướng theo đường hẹp**\* HĐ chơi** - Chơi, hoạt động ở các góc: Góc chơi vận động cho trẻ bò .- Trẻ thực hiện mọi lúc mọi nơi. |
| 15. Trẻ có thể phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động:xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ. ...  | - Trẻ đóng cọc bàn gỗ-Trẻ nhón nhặt đồ vật- Trẻ tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây - Trẻ chắp ghép hình - Trẻ chồng, xếp 6 - 8 khối... - Trẻ tập cầm bút tô, vẽ - Lật mở trang sách... | **\* HĐ mọi lúc mọi nơi**Tập cho trẻ 1 số kỹ năng cơ bản:- Chơi góc HĐ với đồ vật: Tập xâu, luồn dây, buộc dây...Góc vận động: thực hiện tô vở chủ đề...- HĐ trong sinh hoạt hằng ngày. |
|  **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC** |
| 17.Trẻ biết 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 và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình- Đồ dùng để ăn ( Bát,thìa)- Đồ dùng để uống (Chiếc ấm, chiếc cốc)- Đồ dùng sinh hoạt (cái bàn, cái ghế) | **\* CTCCĐ:** **NBTN :**- Đồ dùng để ăn( Bát,thìa)- Đồ dùng để uống(Chiếc ấm, chiếc cốc)- Đồ dùng sinh hoạt ( cái bàn, cái ghế)**\*Đón trả trẻ hàng ngày** cô cho trẻ xem những vật thật hãy xem tranh ảnh các đồ dùng và trò chuyện với trẻ về những đồ dùng hàng ngày trong gia đình**\*Hoạt động chơi** :- Trò chơi: Chọn đồ chơi theo yêu cầu của cô...- Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai : chơi với đồ chơi bán hàng, nấu ăn, cho em ăn, ....- Dạo chơi ngoài trời: Quan sát đồ chơi dùng như cái bát, cái thìa, cái cốc , cái ấm , cái bàn , cái ghế... cho trẻ nói tên gọi, đặc điểm công dụng cách sử dụng một số đồ dùng đồ chơi trong gia đình |
| **18**. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi. | - Tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân- Tên và công việc của những thân gần gũi trong gia đình- Tên cô giáo, các bạn, nhóm/lớp + Những người thân trong gia đình: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em... | **\* CTCCĐ:** **- NBTN:**+ Những người thân trong gia đình: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em.**\*Đón trả trẻ hàng ngày** cô cho trẻ xem những tranh ảnh về những người thân trong gia đình,và trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình.**\* Hoạt động chơi** :- Trò chơi: Chọn đồ chơi theo yêu cầu của cô...- Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai : chơi với đồ chơi bán hàng, nấu ăn, cho em ăn, ....- Dạo chơi ngoài trời: Quan sát đồ chơi dùng như cái bàn , cái ghế... cho trẻ nói tên gọi, đặc điểm công dụng cách sử dụng một số đồ dùng đồ chơi trong gia đình |
| **21**. Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu. | Trẻ biết lấy cái bát màu đỏ,cái đĩa màu xanh | **\* CTCCĐ:** **NBPB:**Cái bát màu đỏ,cái đĩa màu xanh**\*Đón trả trẻ hàng ngày** cô cho trẻ xem những vật thật hãy xem tranh ảnh các đồ dùng và trò chuyện với trẻ về những đồ dùng hàng ngày trong gia đình**\*Hoạt động chơi** :- Trò chơi: Chọn đồ chơi theo yêu cầu của cô...- Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai : chơi với đồ chơi bán hàng, nấu ăn, cho em ăn, ....- Dạo chơi ngoài trời: Quan sát đồ chơi dùng như cái bát, cái thìa, cái cốc , cái ấm , cái bàn , cái ghế... cho trẻ nói tên gọi, đặc điểm công dụng cách sử dụng một số đồ dùng đồ chơi trong gia đình |
| **23**. Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.  | Kích thước (To - nhỏ)-Trẻ biết bát to - bát nhỏ | **\* CTCCĐ:** **NBPB:**- Bát to - bát nhỏ**\*Đón trả trẻ hàng ngày** cô cho trẻ xem những vật thật hay xem tranh ảnh các đồ dùng và trò chuyện với trẻ về những đồ dùng hàng ngày trong gia đình**\*Hoạt động chơi** :- Trò chơi: Chọn đồ chơi theo yêu cầu của cô...- Chơi, hoạt động ở các góc: Góc phân vai : chơi với đồ chơi bán hàng, nấu ăn, cho em ăn, ....- Dạo chơi ngoài trời: Quan sát đồ chơi dùng như cái bát, cái thìa, cái cốc , cái ấm , cái bàn , cái ghế... cho trẻ nói tên gọi, đặc điểm công dụng cách sử dụng một số đồ dùng đồ chơi trong gia đình |
| 27. Trẻ biết được tên ngày lễ, hội của cô giáo 20/11. | + Ngày hội của cô 20/11 | **\* CTCCĐ:** **- NBTN:**+ Ngày hội của cô 20/11**\*Đón trả trẻ hàng ngày** cô cho trẻ xem những tranh ảnh về cô giáo và trò chuyện với trẻ về cô giáo. |
|  **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ** |
| **30**. Trẻ trả lời các câu hỏi: “Ai đây?”, “Cái gì đây?”, “…làm gì?”, “….thế nào?”  | - Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói | \* **HĐ mọi lúc mọi nơi: đón trả trẻ, trò chuyện hàng ngày...** |
| **31**. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật | -Nghe truyện ngắn; kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý+ Cả nhà ăn dưa hấu + Anh em nhà Thỏ - Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh. | **\*CTCCĐ**: + Truyện - Cả nhà ăn dưa hấu - Anh em nhà Thỏ **\* HĐ đón , trả trẻ\*HĐ chơi**: Nghe truyện nói về gia đình, cô giáo, đồ dùng sưu tầm- Chơi, HĐ ở các góc: Góc vận động cho trẻ xem tranh ảnh đọc thơ về gia đình, cô giáo  |
| **33**. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.  | - Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng+ Yêu mẹ + Giờ ăn | **\*CTCCĐ**: + Thơ: - Yêu mẹ - Giờ ăn**\*HĐ chơi**: Nghe các bài thơ nói về gia đình, cô giáo, đồ dùng sưu tầm- Chơi, HĐ ở các góc: Góc vận động cho trẻ xem tranh ảnh đọc thơ về gia đình, cô giáo **\* HĐ đón , trả trẻ** |
| **36**. Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép. | Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn. | **HĐ mọi lúc mọi nơi** |
|  **LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ** |
| 38. Trẻ có khả năng nói được một vài thông tin về mình( tên, tuổi) | - Nhận biết tên gọi , một số đặc điểm bên ngoài bản thân | **\*HĐ đón, trả trẻ**Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình như tên bố mẹ , ông bà , anh chị và một số bộ phận trên cơ thể , trang phục ...**\* HĐ chơi**: Dạo chơi ngoài trời : Xem tranh trò chuyện với trẻ về thành viên trong gia đình  |
| **40**. Trẻ biết biểu lộ sựthích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói. | Trẻ biết giao tiếp với những người xung quanh.  | **HĐ mọi lúc mọi nơi** |
| **41**. Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.  | Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi. | **HĐ mọi lúc mọi nơi** |
| **44**. Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ. | Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không đánh bạn… |  **HĐ giao tiếp hàng ngày** |
| **48.** Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc. | - Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc+ Mẹ yêu không nào+ Biết vâng lời mẹ+ Cháu yêu Bà+ Chiếc khăn tay- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.+Cho con +Ba ngọn nến lung linh | **\* CTCCĐ**: **- Dạy hát:**+ Mẹ yêu không nào+ Biết vâng lời mẹ- **VĐTN:**+ Cháu yêu Bà+ Chiếc khăn tay**Nghe hát**: Cho con, Ba ngọn nến**- BD:** Mẹ yêu không nào, cháu yêu bà, cô và mẹ , bài thơ “Yêu mẹ “..**\*HĐ Chơi :** - Trò chơi: Nhảy theo điệu nhạc, Đoán xem ai hát, Ai nhanh nào...**-** Chơi tập buổi chiều**:** Làm quen bài hát trong chủ đề**\* HĐ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi** |
| **49.** Trẻ thích tô màu , vẽ, nặn, xé, xếp hình ( Cầm bút di màu , vẽ nguệch ngoạc) | - Trẻ cầm bút di màu cái xô , cái cốc - **Tạo hình:**+ Tô màu cái xô cho cô cấp dưỡng+ Tô màu chiếc cốc - và xếp nhà của bé, bàn ghế dưới sự hướng dẫn của cô giáo- **HĐVĐV:**+ Xếp nhà bé+ Xếp cái bàn, cái ghế | **\* CTCCĐ**: - **HĐVĐV:**+ Xếp nhà bé**- HĐC:**+ Xếp cái bàn, cái ghế- **Tạo hình:**+ Tô màu cái xô cho cô cấp dưỡng+ Tô màu chiếc cốc **\* HĐ chơi**: + Chơi, HĐ ở các góc- Vẽ hoa tặng cô giáo.  |

 **KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

 **NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU TRONG GIA ĐÌNH BÉ (1 tuần)**

**Thực hiện từ ngày 21 - 25/10/2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ ,chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động,nhắc nhở trẻ biết chào cô,tạm biệt bố mẹ,hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân- **Chơi tự chọn:** Trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp- **Thể dục sáng:** Tay em . Thứ 2,4,6 tập theo băng đĩa Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô |
| **Chơi tập có chủ định** | **PT nhận thức****NBTN:****Đề tài:**Những người thân trong gia đình( Bố, mẹ, bé) | **PT thể chất****PTVĐ****Đề tài VĐCB:**: Bò chui qua cổngTCVĐ: Trời nắng trời mưa | **PT ngôn ngữ Thơ:****Đề tài**Yêu Mẹ (Nguyễn Bảo) | **PTTC, KNXH và TM****HĐVĐV:****Đề tài**Xếp nhà bé | **PTTC, KNXH và TM:** **Âm nhạc:****Đề tài:** **DH:** Biết vâng lời mẹ (TT)TC: Nhảy theo điệu nhạc |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - Quan sát có mục đích: Trò chuyện về thời tiết, QS vườn hoa,cây xoài, ngôi trường, trò chuyện về các thành viên trong gia đình...- Trò chơi vận động: Nu na nu nống , trời nắng trời mưa, kéo cưa lừa xẻ, Lộn cầu vồng- Chơi tự do: Trẻ chơi tự do theo ý thích.  |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Bế em, tắm cho em, ru em ngủ, khám bệnh cho em- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp đường đi, Xếp tháp chóp, xếp nhà- Góc vận động: Chơi với bóng, Kéo cưa lừa xẻ Xem tranh ảnh về gia đình nghe kể chuyện đọc thơ về gia đình. |
| **Ăn , ngủ** | - Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn- Cô kê sạp trải chiếc lấy gối cho trẻ nằm ngủ. Khi có trẻ ngủ dậy cô cho trẻ đi tiểu và cho trẻ nằm ngủ lại  |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi mới: Tắm cho em- Chơi theo ý thích- Vệ sinh trả trẻ | - **GDKNS** : Tập mặc; cởi quần, áo...- Chơi theo ý thích.-Vệ sinh, trả trẻ. | **-** Cho trẻ nghe hát dân ca- Chơi theo ý thích.-Vệ sinh, trả trẻ | - LQBM: DH:Biết vâng lời mẹ- Chơi theo ý thích- Vệ sinh, trả trẻ | - Vệ sinh nhóm lớp- Vệ sinh tay, mặt- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ |

 **KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**ĐỒ DÙNG ĐỂ ĂN (1 TUẦN)**

 **Thực hiện từ ngày 28/10 - 01/11/2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ- **Chơi tự chọn:** Trẻ chơi các đồ chơi ở các góc- **Thể dục sáng:** Thứ 2,4,6 tập theo nhạc bài “Ồ sao bé không lắc”  Thứ 3.5 tập theo nhịp hô BTPTC |
| **Chơi tập có chủ định** | **PT thể chất****PTVĐ:** **Đề tài**:**VĐCB:**Bò qua vật cảnTCVĐ: Tìm đúng nhà bé | **PT nhận thức:****NBTN:Đề tài** Một số đồ dùng để ăn (Bát, thìa) | **PTNN****LQVH:** **Thơ: Đề tài:** Giờ ăn | **PTTC, KNXH và TM****Tạo hình:****Đề tài:** Tô màu cái xô cho cô cấp dưỡng | **PTTC, KNXH vàTM****Âm nhạc****Đề tài**: **VĐTN:** Cháu yêu bà (TT)NH: Cho con (KH) |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát cái đĩa,cái bát, QS thời tiết, QS vườn hoa, Trò chuyện về công việc của cô cấp dưỡng . - TCVĐ: Nu na nu nống, dung dăng dung dẻ, chi chi chành chành, trời nắng trời mưa- Chơi tự do: Chơi theo ý thích |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Trò chơi: Tắm cho bé, khám bệnh cho em, cặp nhiệt độ- Góc HĐVĐV: Xếp đường đi, tháp chóp, xếp nhà, chơi trò chơi trò chơi chiếc túi kỳ diệu- Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng to nhỏ, nu na nu nống, làm củ gừngXem tranh ảnh về một số đồ dùng để ăn, tranh ảnh các cô cấp dưỡng nấu các món ăn. Cho trẻ thực hiện vào vở chủ đề |
| **Ăn, ngủ** | - Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn- Cô hát ru cho trẻ ngủ, trong khi trẻ ngủ cô sửa tư thế nằm cho trẻ |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi: Nấu cho em bé ăn- Chơi theo ý thích- Vệ sinh, trả trẻ | - LQBM: ThơĐề tài: “Giờ ăn”- Chơi theo ý thích- Vệ sinh, trả trẻ | -LQBM:Tạo hình: Tô màu cái xô cho cô cấp dưỡng- Chơi theo ý thích- Vệ sinh, trả trẻ. | -LQBM:VĐTN:Đề tài: Cháu yêu bà- Chơi theo ý thích- Vệ sinh, trả trẻ. | - Vệ sinh nhóm lớp- Vệ sinh tay, mặt- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ |

 **KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**ĐỒ DÙNG ĐỂ UỐNG (1 TUẦN)**

**Thực hiện từ ngày 04/11- 08/11 /2024.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ****HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ- **Chơi tự chọn:** Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp- **Thể dục sáng:** Thứ 2, 4, 6 tập với nhạc**“**Thổi bóng” Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô BTPTC  |
| **Chơi tập có chủ định** | **PT thể chất****PTVĐ:****Đề tài: VĐCB:**Ném bóng về phía trướcTCVĐ: trời nắng trời mưa | **PT nhận thức****NBTN: Đề tài:** Đồ dùng để uống ( cái ấm, cái cốc) | **PT ngôn ngữ****Truyện:** **Đề tài:** Anh em nhàthỏ | **PTTC, KNXH và TM****Tạo hình:** **Đề tài:** Tô màu chiếc cốc | **PTTC, KNXH và TM****Đề tài:****DH:** Mẹ yêu không nào (TT)TC: Đoán xem ai hát |
| **Dạo chơi ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát trò chuyện về cái ca, cái cốc, QS thời tiết, QS Cây xoài, Trò chuyện về vườn hoa chiều tím- TCVĐ: Gieo hạt , bóng tròn to, Lộn cầu vồng, Kéo co- Chơi tự do:Trẻ chơi các trò chơi dưới sự giám sát của cô |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Trò chơi: tắm cho em, khám bệnh, tiêm thuốc, cặp nhiệt độ- Góc HĐVĐV: Xếp bàn ghế, xâu vòng, chơi trò chơi cái gì biến mất….- Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng to nhỏ, nu na nu nống, xem tranh ảnh về đồ dùng để uống |
| **Ăn , ngủ** | - Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn- Cô hát ru cho trẻ ngủ, trong khi trẻ ngủ cô sửa tư thế nằm cho trẻ |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi: Cái gì trong túi- Chơi theo ý thích-Vệ sinh, trả trẻ | - Làm quen bài mới:Truyện: Anh em nhà thỏ- Chơi theo ý thích- Vệ sinh,trả trẻ | Sinh hoạt chuyên môn | - Làm quen bài mới: DH: Mẹ yêu không nào- Chơi theo ý thích- Vệ sinh,trả trẻ | - Vệ sinh nhóm lớp- Vệ sinh tay , mặt- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**ĐỒ DÙNG SINH HOẠT (1 tuần)**

**Thực hiện từ ngày 11/11 - 15/11/2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ** **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ- **Chơi tự chọn:** Trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp- **Thể dục sáng:** Thứ 2, 4, 6 tập với nhạc**“**Thổi bóng”. Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô BTPTC  |
| **Chơi tập****có chủ định** | **PT nhận thức****NBTN: Đề tài:** Đồ dùng sinh hoạt ( cái bàn, cái ghế ) | **PT nhận thức: NBPB:** **Đề tài:**Bát to-bát nhỏ | **PT thể chất****PTVĐ****Đề tài**: **VĐCB:**Bò thẳng hướng theo đường hẹpTCVĐ Lộn cầu vồng | **PT ngôn ngữ****Truyện:****Đề tài:** Cả nhà ăn dưa hấu. | . **PTTC, KNXH và TM****Âm nhạc****Đề tài: VĐTN:** Chiếc khăn tay (TT)NH: Ba ngọn nến lung linh |
| **Dạo chơi****ngoài trời** | - HĐCMĐ: Quan sát đồ chơi trong sân trường, Trò chuyện về cái ghế đá, QS vườn hoa...- TCVĐ:Trời nắng trời mưa, Kéo cưa lừa xẻ,bóng tròn to, Cái gì trong túi- Chơi tự do:Trẻ chơi tự chọn dưới sự giám sát của cô |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: Tắm cho em, khám bệnh- Góc HĐVĐV: Xếp đường đi,tháo lắp vòng, xếp nhà, xếp bàn, ghế- Góc vận động: Chơi với bóng to nhỏ, nu na nu nống, xem tranh ảnh về một số đồ dùng sinh hoạt trong gia đình |
| **Ăn , ngủ** | - Nhắc trẻ mời cô , mời bạn khi vào bữa ăn. Cô đút cho những cháu ăn kém- Trẻ ngủ cô hát ru cho trẻ ngủ , khi trẻ ngủ cô bao quát trẻ |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi mới: Đi mua sắm- Chơi theo ý thích- Vệ sinh , trả trẻ | - Dạy trẻ xếp cái bàn, cái ghế- Chơi theo ý thích- Vệ sinh , trả trẻ | - LQ bài mớiTruyện: Cả nhà ăn dưa hấu- Chơi theo ý thích- Vệ sinh , trả trẻ | LQBM:VĐTN bài: Chiếc khăn tay- Chơi theo ý thích- Vệ sinh , trả trẻ | - Vệ sinh nhóm lớp- Vệ sinh tay mặt- Nêu gươngcuối tuần, trả trẻ |

 **KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO 20/11(1 tuần Thực hiện từ ngày 18/11 - 22/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| - **Đón trẻ:** Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ- **Chơi tự chọn:** Cho trẻ chơi các đồ chơi theo ý thích - **Thể dục sáng:** Thứ 2, 4, 6 tập với nhạc**“**Thổi bóng” Thứ 3, 5 tập theo nhịp hô BTPTC  |
| **Chơi tập****có chủ định** | **PT nhận thức: NBTN:****Đề tài:**Ngày hội của cô giáo 20/11 | Tổ chức 1 số hoạt động chào mừng ngày 20/11 | Mít tinh ngày 20/11  | **PT nhận thức****NBPB:** **Đề tài:** Bát màu đỏ, đĩa màu xanh | **PT TC, KNXH và TM****Âm nhạc:****Đề tài:** **BDCCĐ:** Cháu yêu bà, cô và mẹ , mẹ yêu không nào ....TC: Ai nhanh nào.  |
| **Dạo chơi****ngoài trời** | - HĐCMĐ: Trò chuyện về cô giáo, công việc của các cô, thời tiết, QS cây hoàng hậu, vườn hoa chiều tím- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp, gieo hạt, trời nắng trời mưa, gà trong vườn rau- Chơi tự do:Trẻ chơi tự chọn dưới sự giám sát của cô |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc thao tác vai: tắm cho em, cho em ăn, khám bệnh- Góc HĐVĐV: Xếp đường đi, tháo lắp vòng, xếp nhà, xếp tháp chóp.- Góc vận động:Chơi với bóng to nhỏ, kéo cưa lừa xẻ, xem tranh ảnh về cô giáo |
| **Ăn , ngủ** | - Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn- Trẻ ngủ cô bao quát sửa tư thế ngủ cho trẻ |
| **Chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi mới: Con bò dừa- Chơi theo ý thích- Vệ sinh, trả trẻ | **PT thể chất****PTVĐ:****Đề tài:** **VĐCB:** Đi có bê vật trên tayTCVĐ: Con bọ dừa | Sinh hoạt chuyên môn | - LQ với các bài hát trong chủ đề: Cháu yêu bà, cô và mẹ, mẹ yêu không nào ....- Chơi theo ý thích- Vệ sinh- Trả trẻ  | - Vệ sinh nhóm lớp- Vệ sinh tay , mặt- Nêu gương cuối tuần, trả trẻ |