**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: Bé với gia đình thân yêu .**

**Thực hiện 6 tuần từ ngày 04/11/2024 đến ngày 13/12/2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mục tiêu** | | **Nội dung** | | **Hoạt động** |
| **1. Lĩnh vực phát triển thể chất** | | | | |
| **Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe** | | | | |
| 2. Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt | | - Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa. | | **\* Hoạt động ngủ .**  Cô mở nhạc nhỏ các bài hát “lời ru” cho trẻ ngủ |
| **3**. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khoẻ. | | - Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định. | | **\* Hoạt động mọi lúc mọi nơi**  - Cô hướng dẫn trẻ đi vệ sinh khi có nhu cầu.. |
| 4. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn | | - Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần (phích nước nóng, giếng nước…) | | **\* Các hoạt động trong ngày**  Giáo dục trẻ nhận biết tránh xa những nơi nguy hiểm. |
| **Phát triển vận động:** | | | | |
| 5.Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. | | **Hô hấp:** Tập hít vào thở ra  **Tay:**  + 2 tay giơ lên cao hạ xuống,  **Lưng, bụng, lườn**:  + Nghiêng người sang hai bên phải trái  **Chân:**  + Đứng nhún chân | | **\* Hoạt động thể dục sáng .**  Tập theo cô với các động tác theo nhạc.  **Hô hấp:** Tập hít vào thở ra  **Tay:**  + 2 tay giơ lên cao hạ xuống,  **Lưng, bụng, lườn**:  + Nghiêng người sang hai bên phải trái  **Chân:**  + Đứng nhún chân |
| 6. Giữ được thăng bằng, định hướng trong vận động: Đứng, đi, thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp, đi có bê vật trên tay. | | **\*Các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:**  **- Tập đi**  + Đi trong đường hẹp  TCVĐ : Bóng tròn to , dung dăng dung dẻ , chi chi chành chành | | **\* Hoạt động chơi tập có chủ định .**  + VĐCB “ Đi trong đường hẹp  - TCVĐ: Bóng tròn to  **\* Hoạt động chơi tập buổi chiều :** dung dăng dung dẻ , chi chi chành |
| **7**. Thực hiện phối hợp vận động tay- mắt; khi tung bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m, | | **Tập tung, ném, bắt:**  - Ném bóng về phía trước bằng 1 tay.  - Tung và bắt bóng cùng cô.  - Tung bóng qua dây  TCVĐ: Trời nắng trời mưa , Lộn c ầu vồng , ô tô và chim sẻ, Về đúng nhà,Nu na nu nống, Tập tầm vông, Bóng tròn to. | | **\* Hoạt động chơi tập có chủ định .**  - VĐCB: Ném bóng về phía trước bằng 1 tay  TCVĐ: Trời nắng trời mưa  - VĐCB “ Tung và bắt bóng cùng cô”  TCVĐ: Về đúng nhà  - VĐCB: Tung bóng qua dây  - TC: Tập tầm vông.  **\*Hoạt động mọi lúc mọi nơi :** Cho trẻ chơi các trò chơi: Về đúng nhà,Nu na nu nống, Tập tầm vông, Bóng tròn to.  **\*Dạo chơi ngoài trời :** Cho trẻ chơi các trò chơi: Trời nắng trời mưa , Lộn cầu vồng , ô tô và chim sẻ, Về đúng nhà,Nu na nu nống, Tập tầm vông, Bóng tròn to. |
| **8**. Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay – chân khi nhún, bật. | | **Tập nhún bật:**  - Bật xa.  T/C: kéo cưa lửa xẻ | | **\* Hoạt động chơi tập có chủ định .**  - VĐCB: Bật xa.  T/C: kéo cưa lửa xẻ  **\* Dạo chơi ngoài trời , hoạt động chơi tập buổi chiều**  : Cho trẻ chơi trò chơi: kéo cưa lửa xẻ |
| **9**.Trẻ biết phối hợp tay, chân, trong khi bò thẳng hướng theo đường hẹp . | | **Tập bò**  - Bò chui qua cổng  T/C : Nu na nu nống, gà trong vườn rau | | **\* Hoạt động chơi tập có chủ định**  - VĐCB: Bò chui qua cổng  TC: Nu na nu nống  **\* Dạo chơi ngoài trời , hoạt động chơi tập buổi chiều**  : : Chơi trò chơi Nu na nu nống. gà trong vườn rau |
| **10**. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay.  .Vận động cổ tay, bàn tay,ngón tay- thực hiện “Múa khéo”.  . Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn, vẽ tổ chim, xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ. | | **\*Các cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt**  - Tập xâu, luồn dây. Cài cởi cúc, buộc dây,  - Chắp ghép hình.  - Tập cầm bút : tô màu bông hoa tặng cô. | | **\* Hoạt động mọi lúc mọi nơi**  - Đóng cọc bàn gỗ, Tập xâu vòng, luồn dây, Cài cởi cúc, buộc dây, chắp ghép hình ,tô màu bông hoa tặng cô. |
| **2. Lĩnh vực phát triển nhận thức** | | | |  |
| **14**. Trẻ biết bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng, gọi tên được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. | | + Hướng dẫn trò chơi “ thao tác vai” chăm em ốm, xúc cho em ăn” | | **\* Chơi , hoạt động ở các góc**  Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ. |
| **15.** Nói được tên và chức năng của một số bộ phận cơ thể khi được hỏi | | - Tên, chức năng một số bộ phận của cơ thể : mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân. | | **\* Hoạt động chơi tập có chủ định .**  **\* Nhận biết tập nói:**  - Tên, chức năng một số bộ phận của cơ thể : mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân.  **\* Hoạt động chơi tập buổi chiều :** T/C: Về đúng nhà |
| **17**. Nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi. | | - Nhận biết người thân trong gia đình (bố, mẹ, bà, ông, anh chị )  - Trò chuyện về người thân trong gia đình | | \* **Hoạt động chơi tập có chủ định**  **\* Nhận biết tập nói:**  Nhận biết người thân trong gia đình (bố, mẹ, bà, ông, anh chị )  \* **Hoạt động chơi tập buổi chiều , Dạo chơi ngoài trời :** Trò chuyện về người thân trong gia đình |
| **18**. Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc. | | Tên và một số đặc điểm nổi bật của đồ vật:  **\***  **Nhận biết tập nói:**  - Cái gường, cái tủ  - Cái bát, cái thìa  - Cái ấm, cái chén  - Vui ngày hội cô giáo : 20/11.  **\* Nhận biết phân biệt :**  (cái bát, Cái cốc)  - T/C : Lấy theo yêu cầu , về đúng nhà, thi ai nhanh. | | \* **Hoạt động chơi tập có chủ định:**  **\***  **Nhận biết tập nói:**  - Cái gường, cái tủ  - Cái bát, cái thìa  - Cái ấm, cái chén  **\* Hoạt động đón trả trẻ , hoạt động chơi tập buổi chiều**  - Trò chuyện về ngày 20/11.  **\* Nhận biết phân biệt :**  - Cái bát, Cái cốc.  **\* Hoạt động mọi lúc mọi nơi :**  - T/C : Lấy theo yêu cầu , về đúng nhà, thi ai nhanh. |
| **20**. Chỉ/ nói tên hoặc lấy cất đúng đồ chơi màu đỏ/ vàng/ xanh theo yêu cầu. | | **Một số màu cơ bản:**  **-** Màu đỏ, xanh | | **\* Hoạt động chơi tập có chủ định**  **- NBPB :** Màu đỏ, xanh  \* **Chơi , hoạt động ở các góc** : Xâu vòng, tô màu. |
| **23.** Trẻ nhận biết được một số vị trí trong không gian. | | - Vị trí trong không gian ( trên- dưới) so với bản thân trẻ | | **\* Hoạt động chơi tập buổi chiều**: Cô cho trẻ chơi : Ai thông minh : nhận biết trên không gian( trên- dưới) so với bản thân trẻ |
| **3. Lĩnh vực Phát triển ngôn ngữ:** | | | | |
| **26.**Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật: | - Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện và hành động của các nhân vật.  - Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý  - Cả nhà ăn dưa hấu (Vũ Hồng Tâm) .  - Cháu chào ông ạ (Nguyễn Thị Thảo)  - Thỏ con không vâng lời (Nguyễn Thị Thảo)  - Sẻ con(Ngô Quân Miện),  - Chú Gấu con ngoan (Vân Nhi),  - Vịt con lông vàng (Đặng Lan Phương), | | \* **Hoạt động chơi tập có chủ định .**  - Cả nhà ăn dưa hấu (Vũ Hồng Tâm) .  - Cháu chào ông ạ (Nguyễn Thị Thảo)  **\* Hoạt động mọi lúc mọi nơi**  - Thỏ con không vâng lời (Nguyễn Thị Thảo)  - Sẻ con(Ngô Quân Miện),  - Chú Gấu con ngoan (Vân Nhi),  - Vịt con lông vàng (Đặng Lan Phương  **\* Hoạt động chơi tập buổi chiều**:  Cả nhà ăn dưa hấu (Vũ Hồng Tâm) .  - Cháu chào ông ạ (Nguyễn Thị Thảo) | |
| **28**.Trẻ nghe đọc được bài thơ, ca dao, đồng daovới sự giúp đỡ của cô giáo. | - Nghe các đoạn thơ, bài thơ, ca dao, đồng dao  - Thơ bé quét nhà.  - Đồng dao Nu na nu nống.  - Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn, ca dao, đồng dao, câu đố có 3- 4 tiếng.  - Yêu mẹ (Nguyễn Bảo).  - Nụ cười của bé (Thu Hiền)  - ấm và chảo (Sưu tầm),  - Giờ ăn (Sưu tầm)  - Đón mẹ (Nhược Thủy).  - Giúp mẹ,  - Bàn tay cô giáo (Định Hải)  - Chổi ngoan (Vũ Thanh),  - Gường (Phạm Hổ).  - Chiếc Quạt nan (Xuân cầu).  - ông bà (Phong Thu ).  - Mẹ và con (Nguyễn Bá Đan), | | \* **Hoạt động mọi lúc mọi nơi**  - Thơ : bé quét nhà.  - Đồng dao : Nu na nu nống.  \* **Hoạt động chơi tập có chủ định**  - Yêu mẹ (Nguyễn Bảo*).*  - Nụ cười của bé(Tô Thu Hiền)  - Ấm và chảo (Sưu tầm),  - Giờ ăn (Thu Hiền)  **\* Hoạt động chơi tập buổi chiều**:  Yêu mẹ (Nguyễn Bảo*).*  - Nụ cười của bé(Tô Thu Hiền)  - Ấm và chảo (Sưu tầm),  - Giờ ăn (Thu Hiền)  **\* Dạo chơi ngoài trời :**  Bàn tay cô giáo (Định Hải)  **\* Hoạt động mọi lúc mọi nơi**  - Đón mẹ (Nhược Thủy).  - Giúp mẹ,  - Chổi ngoan (Vũ Thanh),  - Gường (Phạm Hổ).  - Chiếc Quạt nan (Xuân cầu).  - ông bà (Phong Thu ).  - Mẹ và con (Nguyễn Bá Đan), | |
| **29.** Trẻ trả lời được câu hỏi: Ai đây? Cái gì đây? …làm gì? … như thế nào? | - Trả lời và đặt câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Để làm gì? Tại sao? | | **\* Các hoạt động trong ngày**  - Cô đặc các câu hỏi cho trẻ trả lời và tập hỏi theo. Cái gì? Làm gì? Để làm gì? Tại sao? | |
| **30**.Trẻ nói được câu đơn, câu có 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc | Sử dụng các từ chỉ đồ đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp. | | \* **Hoạt động mọi lúc mọi nơi :**  Quan sát ngôi nhà, đồ dùng để ăn , uống, sinh hoạt...  \* **Dạo chơi ngoài trời :**  Quan sát ngôi nhà, đồ dùng để ăn , uống, sinh hoạt: cái bát , cái thìa , cái ấm , cái chén , cái giường , cái tủ , ti vi ... | |
| **4.Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.** | | | | |
| **\* Phát triển tình cảm**  **35**. Nói được một vài thông tin về mình(tên, tuổi ), thể hiện điều mình thích, không thích | **\* Phát triển tình cảm**  - Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân | | **\* Hoạt động đón, trả trẻ.**  Đây là bạn nào đây, bạn tên gì?, hôm nay bạn mặc quần áo màu gì? | |
| **36**.Trẻ nhận biết và biểu lộ trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ | Thể hiện 1 số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức dận. | | **\* Hoạt động mọi lúc mọi nơi**  - Trò chơi ai thông minh biết Thể hiện 1 số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức dận trong trò chơi. | |
| **\* Phát triển kỹ năng xã hội**  **39.**Trẻ biết thể hiện 1 số hành vi xã hội đơn giản | **\* Phát triển kỹ năng xã hội**  Tập sử dụng đồ dùng ,đồ chơi qua trò chơi giả bộ: trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại... | | **\* Chơi ,Hoạt động ở các góc**  **-** Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.  trò chuyện với em | |
| **41**.Mạnh dạn giao tiếp những người gần gũi | - Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi của bạn | | **\* Các hoạt động trong ngày.**  - Lồng ghép vào các hoạt động để giáo dục trẻ biết Chơi thân thiện với bạn chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi của bạn | |
| **\* Phát triển cảm xúc thẩm mỹ**  **43.**Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một số bài hát/ bản nhạc quen thuộc | **\* Phát triển cảm xúc thẩm mỹ**  **\* Dạy hát và tập vận động đơn giản theo nhạc**  - Cô và mẹ (Phạm Tuyên); Mẹ yêu không nào(Lê Xuân Thọ); Bé Ngoan(Hồng Ngọc);  - Đi ngủ (Hoàng Văn Yến)  **\* Nghe hát**  - Cả Nhà Thương Nhau (Phan Văn Minh),  - Lại đây múa hát cùng cô (Bùi Anh Tôn)  - Cháu yêu bà(Hàn Ngọc Bích),  - Tổ ấm (Hoàng Kim Định);  - Biết vâng lời mẹ (Minh Khang)  - Cả nhà đều yêu (Bùi Anh Tôn),  - Cho con (phạm Trọng Cầu)  - Nghe hát dân ca  **- Trò chơi âm nhạc:** Nghe âm thanh to nhỏ, Nghe âm thanh của 2 dụng cụ khác nhau. Ai nhanh nhất | | **\* Hoạt động chơi tập có chủ định .**  - NDTT: NH Cả nhà thương nhau  - NDKH: DH : Cô và mẹ (Phạm Tuyên)  - NDTT: DH: Mẹ yêu không nào  - NDKH: T/C Nghe âm thanh to nhỏ.  - NDTT: NH : Lại đây múa hát cùng cô  - NDKH: T/C nghe âm thanh của 2 nhạc cụ  -NDTT: NH: Cháu yêu bà(Hàn Ngọc Bích),  - NDKH: TC : Ai nhanh nhất  +NDTT: DH: Đi ngủ (Hoàng Văn Yến)  : NDKH: NH : Cho con  Biểu diễn cuối chủ đề:***“*** Cô và mẹ, cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, Chiếc khăn tay, bài thơ : Giờ ăn  **\* Hoạt động chơi tập buổi chiều**: Cô và mẹ (Phạm Tuyên)  Mẹ yêu không nào, Đi ngủ (Hoàng Văn Yến)  Chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối chủ đề  **\* Hoạt động mọi lúc mọi nơi .**  Nghe âm thanh to nhỏ, Ai nhanh nhất. Nghe âm thanh của 2 dụng cụ khác nhau. Ai nhanh nhất | |
| **44**.Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc). | - Vẽ các đường nét khác nhau, tô màu,, xếp hình. Vẽ các đường nét khác nhau, di, nặn  - Tô màu chiếc cốc  - Vẽ hoa tặng cô giáo  - Tô màu chiếc áo của mẹ  - Tô màu bông hoa tặng cô  **-** Xâu vòng màu đỏ tặng mẹ  - Xâu vòng màu xanh tặng cô  - Nặn đôi đũa  - Xếp nhà  - Tô màu đường về nhà, chắp ghép hình về 1 số đồ dùng để ăn, để uống  - Xếp cái giường, Xếp bàn, ghế  - Đóng cọc bàn gỗ , tập xâu luồn dây | | **\* Hoạt động chơi tập có chủ định** .  **\*Tạo hình:**  - Tô màu chiếc cốc  - Vẽ hoa tặng cô giáo  - Tô màu chiếc áo của mẹ  - Nặn đôi đũa  **\* Hoạt động với đồ vật:**  **-** Xâu vòng màu đỏ tặng mẹ  - Xâu vòng màu xanh tặng cô  **\* Chơi , hoạt động ở các góc**  - Xếp nhà  - Tô màu đường về nhà,  - chắp ghép hình về 1 số đồ dùng để ăn, để uống  - Xếp cái giường, Xếp bàn, ghế  - Đóng cọc bàn gỗ , tập xâu luồn dây | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Mời bạn đến thăm gia đình bé.**

**Thực hiện trong 2 tuần tuần 1 ( Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | **Thứ 5** | | | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.** | **- Thể dục sáng:** Phát triển cơ và hô hấp, tập với bài “Ô sao bé không lắc”  Hô hấp: Ngưởi hoa.Tay: 1, bụng : 2, Chân: 1  **- Trò chuyện :** Trò chuyện với trẻ về gia đình bé ,tên gọi, công việc  **- Điểm danh :** Cô gọi, trẻ đứng dậy dạ cô | | | | | | | |
| **Hoạt động chơi - tập có chủ định** | **LVPTTC**  **Thể dục**  VĐCB: Đi trong đường hẹp  T/C: Bóng tròn to | **LVPTNT**  **NBTN**  Tên , chức năng một số bộ phận trên cơ thể bé.( mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân.) | **LVPTTCXH**  **Tạo hình:**  - Tô màu chiếc áo của mẹ | | | **LVPTNN**  **Thơ :**  **“** Yêu mẹ”  (Nguyễn Bảo) | **LVPTTC-XH**  **Âm nhạc**  - NDTT: NH: Cả nhà thương nhau  - NDKH: DH: Cô và mẹ (Phạm Tuyên) | |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | **- Góc thao tác vai:** Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.  **- Góc HĐVĐ:** - Tô màu đường về nhà, xâu vòng tặng bà, mẹ , xếp nhà  **- Góc vận động:** Chơi với bóng, cầu trượt, chơi các ô vòng. | | | | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | **\* Hoạt động có mục đích:** - Quan sát vườn rau cải, cây bàng , rau mồng tơi, hoa mười giờ.Thời tiết trong ngày.  **\* Trò chơi vận động :** Về đúng nhà, dung dăng dung dẻ , bóng tròn to, chim sẻ và ô tô, Gà trong vườn rau.  **\* Chơi tự do:**  Cô bao quát trẻ. | | | | | | | |
| **Hoạt động chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi “Về đúng nhà ”  - Làm quen với bài thơ “ yêu mẹ”.  - Làm quen với bài hát “ Cô và mẹ ”  - Nghỉ sinh hoạt chuyên môn  - Chơi tự chọn ở các góc  - Nêu gương cuối tuần.  - Vệ sinh – trả trẻ**,** chuẩn bị ra, trả trẻ | | | | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : Mời bạn đến thăm gia đình bé.**

**Thực hiện tuần 2 ( Từ ngày 11/11- 15/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | | **Thứ 6** | |
| **Đón trẻ, trò chuyện, TDS.** | **- Thể dục sáng :** Phát triển cơ và hô hấp, tập với bài “ Ô sao bé không lắc”  Hô hấp: Ngưởi hoa..Tay: 1, bụng 2, Chân: 1  **- Trò chuyện :** Trò chuyện với trẻ về gia đình bé ,tên gọi, công việc  **- Điểm danh :** Cô gọi, trẻ đứng dậy dạ cô | | | | | | |
| **Hoạt động chơi -tập có chủ định** | **LV PTTC**  **-Thể dục**  VĐCB “ Ném bóng về phía trước bằng 1 tay”  - T/C: Trời nắng trời mưa | **LVPTNT**  **NBTN**  Nhận biết người thân trong gia đình bé ( Bố mẹ ,ông bà ,anh chị) | **LVPTTCXH**  **HĐVĐV**  Xâu vòng màu đỏ tặng mẹ | | **LVPTNN**  **- Truyện** “ Cả nhà ăn dưa hấu ”(Vũ Hồng Tâm) . | | **LVPTTC-XH**  **- Âm nhạc**  - NDTT: DH: Mẹ yêu không nào  - NDKH: T/C Nghe âm thanh to nhỏ. |
| **Chơi,**  **Hoạt động ở các góc** | **- Góc thao tác vai:** Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.  **- Góc hoạt động với đồ vật :**Tô màu đường về nhà, xâu vòng tặng bà, mẹ  **- Góc vận động:** Chơi với bóng, cầu trượt, chơi các ô vòng. | | | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | **\* Hoạt động có mục đích:** - Quan sát ngôi nhà,vườn rau cải, rau mồng tơi, hoa mười giờ,Thời tiết trong ngày,Trò chuyện về người thân trong gia đình  **\* Trò chơi vận động :** Về đúng nhà, dung dăng dung dẻ , bóng tròn to, chim sẻ và ô tô, Gà trong vườn rau.  **\*Chơi tự do:**  Cô bao quát trẻ. | | | | | | |
| **Hoạt động, chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi “chi chi chành chành””  - Làm quen với câu truyện “ Cả nhà ăn dưa hấu ”.  - Cho trẻ xem tranh về gia đình  - Làm quen với bài hát “ Mẹ yêu không nào”  - Nêu gương cuối tuần.  - Vệ sinh – trả trẻ | | | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : Ngày hội của cô.**

**Thực hiện trong 1 tuần ( từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  **HĐ** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | |
| **Đón trẻ,chơi , thể dục sáng** | **- Đón trẻ** **, trò chuyện**: Cô đến sớm mở cửa thông thoáng , cô vui vể ân cần đón trẻ, trò chuyện với trẻ ,cho trẻ về các góc chơi  **- Thể dục sáng:** Tập kết hợp với bài :Tập kết hợp với bài ô sao bé không lắc  **- Điểm danh :** Cô gọi trẻ, trẻ đứng dậy dạ cô. | | | | | | | |
| **Hoạt động chơi – tập có chủ định** | **LVPTTC**  VĐCB “ Tung và bắt bóng cùng cô”  - TCVĐ: Về đúng nhà | | **\* LVPTNT**  **NPPB:** Màu đỏ, màu xanh | **LVPTTCXH**  **HĐVĐV :**  Xâu vòng màu xanh tặng cô | | **LVPTNN**  **Thơ:**  “Nụ cười của bé”(Tô Thu Hiền) | | **LVPTTC-XH**  NDTT: - NH : Lại đây múa hát cùng cô  - NDKH: T/C nghe âm thanh của 2 nhạc cụ |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | **- Góc vận động:** Hát múa theo chủ đề , chơi với bóng.  **- Góc thao tác vai:** Cho em ăn, ru em ngủ , trò chuyện với em  **- Góc hoạt động với đồ vật:** Xâu vòng tăng cô, tô màu bông hoa tặng cô. | | | | | | | |
| **Dạo Chơi ngoài trời** | **\* Hoạt động có mục đích:** - Quan sát cây cảnh trong sân trường , Quan sát cây bàng , Quan sát thời tiết, Đọc thơ “ Bàn tay cô giáo”, dạo chơi sân trường  **\* Trò chơi vận động :** Lăn bóng cùng cô, Chi chi chành chành, Dung dăng dung dẻ, nu na nu nống  **\* Chơi tự do:** Cô bao quát trẻ. | | | | | | | |
| **Hoạt động, chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi “Dung dăng dung dẻ”.  - Trò chuyện về ngày 20/11  - Cho trẻ nghe hát dân ca  - Sinh hoạt chuyên môn  - Làm quen với bài thơ “Nụ cười của bé”  - Nêu gương cuối tuần  - Vệ sinh trả trẻ | | | | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Một số đồ dùng để ăn.**

**Thực hiện 1 tuần ( từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  **HĐ** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** |
| **Đón trẻ, thể dục sáng** | **- Thể dục sáng:** Tập với bài ô sao bé không lắc.  **- Trò chuyện :** Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng để ăn,uống  **- Điểm danh :** Cô gọi, trẻ đứng dậy dạ cô | | | | | | |
| **Hoạt động chơi tập có chủ định** | **LVPTTC**  **- VĐCB**  Bật xa.  T/C: kéo cưa lửa xẻ | **LVPTNT**  **NBTN:**  Một số đồ dùng để ăn: “ Cái bát, cái thìa, | **LVPTTC XH**  **Tạo hình :**  Nặn đôi đũa | | | **LVPTNN**  **\* Truyện** Cháu chào ông ạ (Nguyễn Thị Thảo) | **LVPTTM**  **Âm nhạc :**  - NDTT: NH- Cháu yêu bà  - NDKH: TC : Ai nhanh nhất |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | **- Góc thao tác vai:** Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  **- Góc hoạt động với đồ vật :** - Chắp ghép hình về một số đồ dùng để ăn. Xâu vòng  **- Góc vận động:** Chơi với bóng, cầu trượt, chơi nu na nu nống, bật xa. | | | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | **\* Hoạt động có chủ định :** - Quan sát cái bát, cái thìa, cái cốc, cái ca, cái ấm…  **\* Trò chơi vận động :** Nu na nu nông, kéo cưa lừa xẻ, Bóng tròn to.  **\* Chơi tự do:**  Cô bao quát trẻ | | | | | | |
| **Hoạt động, chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi “Kéo cưa lửa xẻ”  Nhận biết trên không gian (trên – dưới ) so với bản thân trẻ  - Sinh hoạt chuyên môn  - Làm quen với truyện “Cháu chào ông ạ ”  - Cho trẻ chơi tự chọn, chơi ở các góc  - Cho trẻ nghe hát dân ca  - Nêu gương cuối tuần  - Vệ sinh - Trả trẻ | | | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : Một số đồ dùng để uống**

**Thực hiện trong 1 tuần ( từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ, trò chuyên, thể dục sáng** | **- Thể dục sáng:** Tập với bài ô sao bé không lắc.  **- Trò chuyện :** Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng để ăn,uống  **- Điểm danh :** Cô gọi, trẻ đứng dậy dạ cô | | | | | | |
| **Hoạt động. Chơi – tập có chủ định** | **LVPTTC**  - VĐCB: Tung bóng qua dây .  - TCVĐ: Tập tầm vông. | **LVPTNT**  **NBTN:** Một số đồ dùng để uống  (cái ấm cái chén ) | **LVPTTC-TM**  **Tạo hình** : Tô màu chiếc cốc | | | **LVPTNN**  **Thơ:**  Giờ ăn (sưu tầm) | **LVPTCX- TM**  **Âm nhạc:**  NDTT: DH: Đi ngủ (Hoàng Văn Yến)  NDKH: NH : Cho con |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | **- Góc thao tác vai:** Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  **- Góc hoạt động với đồ vật :** Chắp ghép hình về đồ dùng để uống , Xâu vòng  **- Góc vận động:** Chơi với bóng, cầu trượt, chơi nu na nu nống, bật xa. | | | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | **\* Hoạt động có chủ định:** - Quan sát cái thìa, Quan sát vườn rau cải , Trò chuyện với trẻ cách ăn mặc phù hợp thời tiết ,Dạo chơi sân trường , quan sát chiếc cốc  **\* Trò chơi vận động :** Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ, Bóng tròn to, lộn cầu vồng , Ô tô và chim sẻ  **\* Chơi tự do:**  Cô bao quát trẻ | | | | | | |
| **Hoạt động, chơi tập buổi chiều** | - Hướng dẫn trò chơi “ Kéo cưa lửa xẻ”  - Thực hiện trong vở : Tô màu cái cốc .  - Chơi tự chọn ở các góc  - Làm quen với bài thơ “giờ ăn”  - Làm quen với bài hát “ Đi ngủ”  - Cho trẻ xem tranh ảnh về các thành viên trong gia đình  - Nêu gương cuối tuần  - Vệ sinh trả trẻ | | | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Một số đồ dùng sinh hoạt**

**Thực hiện 1 tuần ( từ ngày 09/ 12 đến ngày 13/12/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  **HĐ** | **Thứ 2** | | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.** | **- Thể dục sáng:** Tập với bài “Ô sao bé không lắc”  **- Trò chuyện :** Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng sinh hoạt  **- Điểm danh :** Cô gọi, trẻ đứng dậy dạ cô | | | | | | | | |
| **Hoạt động. Chơi – tập có chủ định** | **\* LVPTTC**  - VĐCB  Bò chui qua cổng  -TC: Nu na nu nống | **\*LVPTNT**  **NBTN**: Đồ dùng sinh hoạt( Cái giường, cái tủ | | **LVPTTC-XH.**  **Tạo hình** : Vẽ hoa tặng cô giáo | | **\* LVPTNN**  **Thơ:**  “Ấm và chảo ” | | **\*LVPTTCXH**  **Âm nhạc :**  Biểu diễn cuối chủ đề:**“** Cô và mẹ, cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, Chiếc khăn tay, bài thơ Giờ ăn | |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | **- Góc thao tác vai:** Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ, tăm cho bé.  **- Góc hoạt động với đồ vật :**- Đóng cọc bàn gỗ, Tập xâu, luồn dây. Cài cởi cúc, buộc dây.  **- Góc vận động:** Chơi với bóng, xe đẩy, Bập bệnh, chơi nu na nu nống, bò qua vật cản. | | | | | | | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | **\* Hoạt động có chủ định:** Quan sát cái giường, Quan sát cái ti vi, Quan sát cái cốc, Quan sát thời tiết, Quan sát góc thiên nhiên  **\* Trò chơi vận động :** Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ, Dung dăng dung dẻ , về đúng nhà , Lộn cầu vồng  **\* Chơi tự do:** Cô bao quát trẻ. | | | | | | | | |
| **Hoạt động, chơi tập buổi chiều** | Nhận biết phân biệt : cái bát , cái cốc  - Cho trẻ nghe hát dân ca  - Nghỉ sinh hoạt chuyên môn  - Làm quen với bài Thơ “Ấm và chảo”.  - Chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối chủ đề.  - Nêu gương cuối tuần.  - Vệ sinh chuẩn bị trả trẻ. | | | | | | | | |