**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :**

**THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT VUI NGÀY 08/3**

**(Thực hiện trong 5 tuần : Từ ngày 17/ 02/2025 – 21/ 03/ 2025)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MỤC TIÊU** | **NỘI DUNG** | **HOẠT ĐỘNG** |
| 3. Trẻ biết tên một số món ăn hằng ngày : Trứng rán , cá kho , rau , canh ..  Trẻ biết ăn để chóng lớn ,khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau | -Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất  -Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật ( ỉa chảy , sâu răng , SDD , béo phì ...) | - Giờ ăn  - Mọi lúc mọi nơi. |
| 11. Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. | - Hô hấp :Hít vào ,thở ra  - Tay:  + Hai tay đưa lên cao,ra phía trước sang 2 bên.  + Có cả duổi dây ,bắt chéo 2 tay trước ngực.  **-**Lưng, bụng, lườn:  +Cúi về phía trước .  +Quay sang trái sang phải  + Nghiêng người sang trái sang phải .  - Chân:  + Bước lên trước ,bước sang ngang, ngồi xổm ,đứng lên, bật tại chổ .  + Co duổi chân. | - Hoạt động ngoài trời  - Thể dục sáng |
| 15.Thể hiện nhanh,mạnh,khéo trong thực hienj bài tập tổng hợp. | **-**Đi bước dồn ngang kết hợp ném xa bằng 1 tay.  **-**Bật liên tục về phía trước,ném trúng đích thẳng đứng. | **\* Hoạt động học**  **-VĐCB:**Đi bước dồn ngang kết hợp ném xa bằng 1 tay.  **+TCVĐ:**Gà trong vườn  -**VĐCB**:Bật liên tục về phía trước,ném trúng đích thẳng đứng.  - **Hoạt động ngoài trời**:  - Mèo và chim sẻ |
| 16.Trẻ có khả năng bật nhảy. | \*Bật -nhảy.  -Bật qua dây chuyền bóng  -Bật qua vật cản cao 20-30cm | **\* Hoạt động học;**  **-VĐCB:**Bật qua dây chuyền bóng.  **+TCVĐ**:Mèo đuổi chuột  **-VĐCB:**Bật qua vật cản cao 20-30cm  **TCVĐ**:Cáo ơi ngủ a  -**Hoạt động ngoài trời:**  - Mèo đuổi chuột, chơi với bóng. |
| **22.** Trẻ biết thu thập thông tin về đói tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách , tranh ảnh , trò chuyện về đối tượng | - Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật,cây,hoa,quả quen thuộc  - Cách chăm sóc và bảo vệ con vật , cây cối gần gũi  +Động vật nuôi trong gia đình  + Động vật sống trong rừng  + Động vật sống dưới nước  + Côn trùng và các loài chim  **KNS**  +Dạy trẻ cách chăm sóc và bảo vệ con vật | \* **Hoạt động học**  -**KPKH: Động vật nuôi trong gia đình.**  - **KPKH: Động vật sống dưới nước..**  -**KPKH: Động vật sống trong rừng**  **- KPKH:Các lọai côn trùng .**  -Thực hiện vở theo chủ đề:  - Hoạt động góc  - Hoạt động mọi lúc, mọi nơi |
| **34.** Trẻ biết kể tên một số lễ hội ngày khai giảng , tết trung thu ... qua trò chuyện tranh ảnh | \*Dạy trẻ nhận biết một số ngày lễ hội được tổ chức trong trường mầm non.  -Ngày hội 08/3 | **\*Hoạt động học:**  **KPKH**:Ngày hội 08/3 |
| **37**. 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 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.  - Đếm các đối tượng và đếm trong phạm vi 3. | **\*Hoạt động học**  - Đếm các đối tượng và đếm trong phạm vi 3.  **\* Hoạt động góc**:  - Cho trẻ chơi với số lượng. |
| **38**. Biết gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5 | \* Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm  - So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3. | **\* Hoạt động góc**  - So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.  **- Hoạt động chiều:** |
| **47**. Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại | -Trả lời và đặt các câu hỏi :Ai, Cái gì ,Ở đâu? khi nào. | - Chơi ở các góc .  - Mọi lúc mọi nơi.  - Hoạt động chiều |
|  |  |  |
| **51.** Trẻ biết đọc thuộc bài thơ , ca dao , đồng giao | - Nghe các bài hát , bài thơ, ca dao, đồng dao , tục ngữ , câu đố hò vè phù hợp với độ tuổi.  -Đọc thơ , ca dao, dồng giao, tục ngữ, hò vè. | **\*Hoạt động học**  Thơ: +Mười quả trứng tròn (Phạm Hổ),Rong và cá,ong và bướm,đàn kiến.  - Hoạt động chiều: Cho trẻ đọc các bài thơ về chủ đề.  - Hoạt động mọi lúc, mọi nơi |
| **52**.Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn . | -Nghe hiểu nội dung truyện ,kể chuyện phù hợp với độ tuổi.  - Kể một vài tình tiết của truyện đã được nghe. | **\*Hoạt động học**  Truyện: +Cá cũng biết leo cây (Thu Thủy – sưu tầm )  + Rùa con tìm nhà  ( Thanh Mai )  - Hoạt động mọi lúc, mọi nơi |
| **56**. Đề nghị người khác đọc sách cho nghe ,tự giở sách xem tranh. | **-**Tiếp xúc với chữ ,sách truyện  - Xem và nghe các loại sách khác nhau.  - Làm quen với cách đọc viết tiếng việt  Hướng đọc viết tù trái sang phải từ dòng trên xuống dòng dưới  -Hướng viết của các nét chử.  -Cầm sách đúng ,mở sách đúng chiều xem tranh truyện | **-**Hướng đọc viết từ trái sang phải từ dòng trên xuống dòng dưới  -Hướng viết của các nét chữ.  -Cầm sách đúng ,mở sách đúng chiều xem tranh truyện  **+ Hoạt động góc**  **+ Hoạt động mọi lúc mọi** nơi |
| **59**. Vui sướng vổ tay ,nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẽ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng. | - Bọc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm ,các bài hát ,bản nhạc,gần gủi và ngăm nhìn vẽ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng,thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. | - **Hoạt động học**  - Hoạt động ngoài trời  - Hoạt động mọi lúc mọi nơi |
| **61**. Trẻ biết chú ý nghe,thích được hát theo vổ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát ,bản nhạc, thích nghe đọc thơ ,đồng dao,ca dao,tục ngữ ,thích nghe kể chuyện... | -Nghe các bài hát ,bản nhạc ,thiếu nhi,dân ca. | - **Hoạt động học**  - Chị ong nâu và em bé ( Nguyễn thị Duyên)  - Chú ếch con |
| 62. Trẻ biết hát tự nhiên ,hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc. | - Hát đúng giai điệu ,lời ca bài hát | - **Hoạt động học :**  **NDTT:DH:**Một con vịt  **NDKH:TC:**Tai ai tinh  **DNTT:DH:**Chú voi con  **NDKH:TC**:Đoán tên bạn hát  - Hoạt động chiều: trẻ hát các bài về chủ đề,  -Trong giờ đón trả trẻ. |
| 63. Vận động theo nhịp bài hát ,bản nhạc.(vổ tay theo phách ,nhịp,,vận động minh họa.) | - Vận động đơn giản theo nhịp của bài hat,bản nhạc.  - Sử dụng các dụng cụ gỏ đệm theo phách,nhịp. | \* **Hoạt động học:**  **-NDTT:VTTN:**Cá vàng bơi  **+NDKH:NH**:Chú ếch con  **-NDTT:VĐVTTN:**  Gà trống…cún con”  +**NDKH:NH:**Con chim non  -**NDTT:BDCCĐ:**Cá vàng bơi,gà trống ,mèo con,cún con,một con vịt…  **+NDKH:NH:**Chị ong nâu nâu  - Hoạt động góc  - Hoạt động chiều: Trẻ hát và vận động các bài về chủ đề. |
| **65.** Vẽ các nét thẳng,xiên,ngang ,tạo thành bức tranh đơn giản. | Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo rẩn phẩm. | - **Hoạt động học**  - Vẽ, tô màu con gà  - Tô màu hươu cao cổ  -Cắt dán con cá.  -Nặn quà tặng cô giáo.  **\*. Hoạt động góc**  **\*. Hoạt động chiều.**  - Xé dán con sứa,  - Trang trí con sao biển  - Nặn theo ý thích (ý thích )  - Hoạt động góc |
| **71.**Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình. | Đặt tên cho sản phẩm của mình | - Hoạt động học |
| **76**.Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.( Chia giấy ,vẽ ,xếp đồ chơi ...) | - Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động,mạnh dạn khi trả lời câu hỏi | - Hoạt động mọi lúc, mọi nơi |
| **84.**Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. | -Bảo vệ,chăm sóc con vật, cây cối  - Biết tiết kiệm nước.  - Bảo vệ chăm sóc con vật,và cây cối | - Hoạt động góc,  - Hoạt động hàng ngày |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH :**

**MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH**

**(Thực hiện 1 tuần ( Từ ngày 17/02 - 21/02/ 2025 )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ - chơi – thể dục sáng** | - **Đón trẻ:**  Cô đón trẻ, cho trẻ chơi một số đồ chơi trong lớp.  **- Trò chuyện :** Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình. ( Tên gọi, đặc điểm, tiếng kêu, cách vận động, sinh sản, lợi ích..)  **- Thể dục sáng:** Tập với bài: Con cào cào. Hô hấp 1, tay 2, bụng 1, chân 2  **- Điểm danh – Chấm ăn** | | | | |
| **Hoạt động học** | **\*LVPTNT**  **KPKH**  “Tìm hiểu về một số con vật sống trong gia đình” | **\*LVPTTM**  **Tạo hình**  - Vẽ, tô màu con gà . | **\*LVPTTC**  **Thể dục**  - VĐCB  Đi bước dồn ngang két hợp ném xa bằng 1 tay  - TCVĐ: Gà trong vườn | **\*LVPTNN**  **Thơ**  Mười qủa trứng tròn  ( Phạm Hổ) | **\* LVPTTM**  **Âm nhạc**  + NDTT: DH: Một con vịt  + NDKH: TC : Tai ai tinh |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | **- Góc phân vai:** Bác sỹ thú y, cửa hàng , nấu ăn…  **- Góc xây dựng:** Xây trang trại cho các con vật nuôi, xếp hình các con vật.  **- Góc học tập:** Xếp xen kẽ, đến đến 3 đối tượng  - **Góc nghệ thuật:** Múa hát, đọc thơ về chủ đề, tô màu, xé dán các con vật  **- Góc thiên nhiên:**Chăm sóc các con vật nuôi, cây cảnh  - Eerobich bài “ Con cào cào” | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | **1, HĐCMĐ:** - Quan sát con vật nuôi trong gia đình ( Con gà con, gà trống, con mèo), quan sát thời tiết, vẽ tự do các con vật nuôi trong gia đình.  **2, Trò chơi vận động :** Chó sói xấu tính , gà trong vườn rau, mèo và chim sẻ, mèo và chuột, bắt bướm.  **3, Chơi tự do:** Cô bao quát trẻ ,cho trẻ chơi với nguyên vật liệu thiên nhiên | | | | |
| **Hoạt động ăn, ngủ** | - Cô cùng trẻ trài bàn và ngồi vào bàn ăn ,trẻ biết được các món ăn trên bàn ăn.Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...  - Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn,trong khi ăn trẻ không dược để cơm rơi vải trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ. | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Hướng dẫn trò chơi mới “ Gà trong vườn rau ”  - Thực hiện trong vở chủ đề: Nối các côn vật cùng loại,nối ngôi ngà cho các con vật.Vẽ giun cho chú gà., Nối con vật với thức ăn.  - Làm quen bài thơ “ Mười quả trứng tròn”  - Làm quen bài hát: “Một con vịt”  - Lao động vệ sinh nhóm lớp . Nêu gương cuối tuần. Chơi tự chọn ở các góc | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC**

**Thời gian thực hiện 1 tuần ( Từ ngày 24/02/2025 – 28/ 02/2025)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ - chơi – thể dục sáng** | **- Đón trẻ:** Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi 1 số đồ chơi trong lớp  **- Trò chuyện :** Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước  **- Thể dục sáng:** Tập với bài: Con cào cào: Hô hấp 2, tay 2, bụng 3, chân 1 | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **\*LVPTNT**  **KPKH**  “ Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước ” | .**\*LVPTNT**  **LQVT:**  Đếm các đối tượng trong phạm vi 3 | **\*LVPTTC**  **Thể dục:**  **- VĐCB:** Bật qua vật cản cao 20-30cm  **-TCVĐ**: Cáo ơi ngủ à | | **\*LVPTNN**  **Truyện:**  Cá cũng biết leo cây  ( Thu Thủy ) | | **\* LVPTCXH**  **Âm nhạc**  + NDTT:  VTTN: “ Cá vàng bơi ”  + NDKH: NH: Chú ếch con | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | **- Góc phân vai:** Đếm các cửa hàng bán các loại hải sản, nấu ăn, bác sỹ...  **- Góc xây dựng:** Xây ao cá, ghép hình các con vật  **- Góc học tập:** Xem tranh về các con vật sống dưới nước, Cho trẻ đếm các con vật trong phạm vi 3, hoặc đếm theo khả năng.  **- Góc nghệ thuật:**  + Vẽ, tô màu, cắt dán làm allbum về các con vật sống dưới nước.  + Hát múa đọc thơ, kể chuyện về các con vật sống dưới nước  **-Góc thiên nhiên:**Chăm sóc các con vật dưới nước, quan sát các bài con vật | | | | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | **1, HĐCMĐ:** Quan sát con cá, Quan sát con cua, Quan sát con tôm, , quan sát sự thay đổi của thời tiết, vẽ các con vật trên sân…  **2, Trò chơi vận động :** Mèo và chim sẻ, cáo ơi ngủ à, chơi các trò chơi dân,Rồng rắn, trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng.  **3, Chơi tự do:** Cô cho trẻ chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên. | | | | | | | |
| **Hoạt động ăn, ngủ** | - Cô cùng trẻ trài bàn và ngồi vào bàn ăn ,trẻ biết được các món ăn trên bàn ăn.Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...  - Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn,trong khi ăn trẻ không dược để cơm rơi vải trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ. | | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Hướng dẩn trò chơi mới :Cáo ơi ngủ à.  - Thực hiện trong vở chủ đề: Đánh dấu những con vật biển , Cho trẻ xem tranh về các con vật sống dưới nước.  -Cho trẻ thực hiện trong vở thủ công.  -Làm quen bài hát “Cá vàng bơi”  - Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần | | | | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: VUI NGÀY 8/3**

(Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 03/ 03 – 07/03/2025)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ** | **\* Đón trẻ :**Cô đón trẻ vào lớp ,cho trẻ chơi một số đồ chơi trong lớp  **\* Trò chuyện**: Trò chuyện về ngày 8/3. Cho trẻ xem tranh về các hoạt động trong ngày đó.  **\* Thể dục sáng:** Tập các động tác Hô hấp, tay, chân, bụng, kết hợp với  Bài hát “ Em yêu cây xanh” | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **\*LVPTNT**  KPKH:Vui ngày 08/3 | | **\*LVPTTC**  **Thể dục**  - VĐCB  Bật liên tục về phía trước,ném trúng đích thẳng đứng | | **LVPTNN**  **Thơ:**  Ong và Bướm | **LVPTTM**  **Tạo hình**:  Nặn quà tặng cô giáo | **LVPTTM**  **Âm Nhạc:**  +NDTT:VTTN::Gà trống mèo con và cún con  +NDKH:NH: Con chim non |
| **Hoạt động góc** | **\* Góc phân vai:** Gia đình, bán hàng, nấu ăn  **\* Góc xây dựng - lắp ghép**: Xây dựng vườn cây  **\*Góc học tập:** Luyện tập đếm, làm album về các hoạt động ngày 8/3  **- Góc sách**: Xem tranh về ngày 8/3  **\* Góc nghệ thuật:** Nặn, vẽ , xé dán hoa, làm quà tặng bà, mẹ ,cô giáo và các bạn gái nhân ngày 8/3. Biểu diễn văn nghệ, nghe các BH về chủ đề.  **\* Góc thiên nhiên**: Chăm sóc cây, hoa | | | | | | |
| **Hoạt động ngoài trời** | **\* HĐCMĐ:** Quan sát thời tiết, vẽ trên sân, lắng nghe các âm thanh khác nhau nghe kể chuyện, đọc thơ, hát các bài hát về chủ đề.  **\*TCVĐ:** Gieo hạt, lá và gió, mèo đuổi chuột, lộn cầu vộng, nu na nu nống  **\*Chơi tự do**: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường. | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | HDTCM:Thã đĩa baba  - Chơi tự chọn | - Cắt, dán tạo hình từ các nguyên vật liệu thiên nhiên  - Cho trẻ nghe hát dân ca | | | - Thực hiện trong vở thủ công  - Chơi ở các góc | - thực hiện sách chủ đề. | - Lao động vệ sinh  - Nêu gương cuối tuần |

**MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG**

**Thực hiện 1 tuần ( Từ ngày 10/03 - 14/03/2025)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng** | - **Đón trẻ:**  Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi một số đồ chơi trong lớp  **- Trò chuyện :** Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng ( Tên gọi, đặc điểm, cách vận động, sinh sản, …)  **- Thể dục sáng:** Tập với bài: Con cào cào: Hô hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 1 | | | | |
| **Hoạt động học** | **\*LVPTNT**  **KPKH**  “Tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng | **\*LVPTTM**  **Tạo hình:**  “ Tô màu hươu cao cổ”  ” | **\*LVPTTC**  **Thể dục:**  **- VĐCB:** Bật qua dây chuyền bóng  **-TCVĐ**: Mèo đuổi chuột | **\*LVPTNN**  **Truyện:**  “ Rùa con tìm nhà ”  ( Thanh Mai ) | **\* LVPTTM**  **Âm nhạc**  + **NDTT:**  **DH:** “Chú voi con..  + NDKH:TC: Đoán tên bạn hát |
| **Chơi, Hoạt động ở các góc** | **- Góc phân vai:** Bác sỹ thú y, cửa hàng bán thức ăn các con vật, nấu ăn…  **- Góc xây dựng:** Xếp con vật, xây vườn bách thú  **- Góc học tập:** Xem tranh về các con vật sống trong rừng  **- Góc nghệ thuật:** + Vẽ, tô màu, cắt dán làm allbum về các con vật sống trong rừng.  + Hát múa đọc thơ, kể chuyện về các con vật sống trong rừng   * **Góc thiên nhiên:**Chăm sóc các con vật nuôi, quan sát các con vật | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | **1, HĐCMĐ:** Quan sát con voi, vẽ tự do về động vật sống trong rừng, quan sát khu rừng (tranh vẽ), nghe kể chuyện,Con cáo  **2, Trò chơi vận động :** Cáo và thỏ, Chó sói xấu tính, Con thỏ, mèo và chim sẻ, chơi các trò chơi dân  **3, Chơi tự do:** Cô bao quát trẻ. | | | | |
| **Hoạt động ăn, ngủ** | - Cô cùng trẻ trài bàn và ngồi vào bàn ăn .Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn,trong khi ăn trẻ không dược để cơm rơi vải trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ. | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Hướng dẫn trò chơi mới: Cáo và thỏ  - Thực hiện trong vở chủ đề,cho trẻ chơi ở các góc.  - Cho trẻ xem tranh ảnh về các con vật sống trong rừng  - LQ Truyện: “ Rùa con tìm nhà ”.  - Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần | | | | |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**CÔN TRÙNGVÀ MỘT SỐ LOÀI CHIM**

**Thực hiện 1 tuần ( Từ ngày 17/03 - 21/ 03/2025)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **HĐ** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ- chơi – thể dục sáng** | **- Đón trẻ:** Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi một số đồ chơi trong lớp  **- Trò chuyện :** Trò chuyện với trẻ về một số con côn trùng  **- Thể dục sáng:** Tập với bài: “Con cào cào”: Hô hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 3  **- Điểm danh - Chấm ăn** | | | | |
| **Hoạt động học** | **\*LVPTNT**  **KPKH**  Tìm hiểu về các con côn trùng | **\*LVPTTM**  **Tạo hình:** “ Cắt, dán con cá ” | **\*LVPTTC**  **Thể dục**  - VĐCB  - Ném trúng đích thẳng đứng  - TCVĐ: “Mèo và chim sẻ | **\*LVPTNN**  **Thơ**  Đàn kiến  ( Nhược Thủy) | ***\** LVPTTM**  **Âm nhạc**  **BD cuối chủ đề:**  Một con vịt, cá vàng bơi, Quà 8/3, Chú voi con ở bản đôn, Cá vàng bơi,gà trống…cún con  Thơ: mười quả trứng tròn.  NH:Chị ong nâu nâu |
| **Chơi,**  **hoạt động ở các góc** | **- Góc phân vai:** Cửa hàng, nấu ăn, bác sỹ...  **- Góc xây dựng:** Xếp hình, ghép hình con vật . Xây trang tr¹i ch¨n nu«i.  **- Góc học tập:** Xem tranh về các con côn trùng  **- Góc nghệ thuật:** + Vẽ, tô màu, cắt dán làm al bum về các con côn trùng  + Hát múa đọc thơ, kể chuyện về các con côn trùng   * **Góc thiên nhiên:**Chơi với cát nước, chăm sóc cây * **-** Erobich con cào cào | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | **1, HĐCMĐ:** - Quan sát con bướm, vẽ tự do về côn trùng, nhặt lá vàng rơi, quan sát kiến tha mồi, kÓ chuyÖn cho trÎ nghe.  **2, Trò chơi vận động :** Bướm bay, cắp cua, cáo và thỏ, mèo đuổi chuột, Chó sói xấu tính  **3, Chơi tự do:** Cô bao quát trẻ,cho trẻ chơi với nguyên vật liệu thiên nhiên. | | | | |
| **Hoạt động ăn, ngủ** | - Cô cùng trẻ trài bàn và ngồi vào bàn ăn ,trẻ biết được các món ăn trên bàn ăn.Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...  - Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn,trong khi ăn trẻ không dược để cơm rơi vải trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ. | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Hướng dẩn trò chơi mới : “Bắt bướm “  - Thực hiện trong vở chủ đề.  - Làm quen Thơ: “ Đàn kiến ”.  - Sinh hoạt chuyên môn.  - Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần. | | | | |