|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 10**  **( Từ ngày 07/10 đến 11/10/2024 )** | | | | | |
| **Hình thức** | **Thứ hai** | **Thứ ba** | **Thứ tư** | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| **Trò chuyện** | - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. | - Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. | - Trò chuyện về sở thích, thói quen của trẻ. | - Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. | - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. |
| **Dư cân – Béo phì** | **Nhảy cóc** | | | | |
| **Giờ học** | **TOÁN “GHÉP ĐÔI” (BẢNG TƯƠNG TÁC)** | **THỂ CHẤT: ĐI TRONG ĐƯỜNG HẸP** | **TẠO HÌNH: DI MÀU THEO Ý THÍCH**  **( Ý THÍCH )** | **NGÔN NGỮ:**  **KỂ TRUYỆN**  **“CHÚ VỊT XÁM”**  **( TIẾT 1 )** | **KỸ NĂNG SỐNG: GẤP QUẦN ÁO** |
| **TIẾT 2: LÀM BÀI TẬP** |
| **Vui chơi trong lớp** | **- Góc xây dựng:** - Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.  Biết sử dụng 2-3 loại đồ chơi vật liệu xây dựng, rủ bạn cùng tham gia trò chơi.  - **Góc tạo hình:** Tô màu theo ý thích.  - **Góc âm nhạc:**  Biết nhún, lắc lư theo bài hát. | - **Góc phân vai:** Chơi đóng vai người khác (tham gia chơi cùng bạn).  - **Góc học tập:** Trẻ 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.  **- Góc văn học:** Xem tranh tập trẻ nói tròn câu. | - **Góc xây dựng:**  Biết sử dụng nguyên vật liệu dễ xây dựng.  - **Góc đọc sách:** Trẻ tiếp xúc với sách, truyện.  **- Góc tạo hình:** Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. | - **Góc xây dựng:** Biết sử dụng nguyên vật liệu dễ xây dựng.  - **Góc đọc sách:** Trẻ tiếp xúc với sách, truyện.  - **Góc học tập:** Biết sử dụng các hình hình học để chắp ghép. | **- Góc xây dựng:** - Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.  Biết sử dụng 2-3 loại đồ chơi vật liệu xây dựng, rủ bạn cùng tham gia trò chơi.  - **Góc tạo hình:** Tô màu theo ý thích.  - **Góc âm nhạc:**  Biết nhún, lắc lư theo bài hát. |
| **Hoạt động ngoài trời** | - TCVĐ: Cáo và Thỏ.  - Chơi tự do: chơi với đồ chơi trên sân.  - Tăng cường vận đông: Đi, chạy thay đổi theo hiệu lệnh. | - TCDG: Chi chi chành chành.  - Chơi tự do: chơi với đồ chơi trên sân  - Tăng cường vận đông: Bật tại chỗ. | - Quan sát vườn cây của trường.  - Chơi tự do: chơi với đồ chơi trên sân.  - Tăng cường vận đông: Chạy theo cô. | - TCVĐ: Gấu con hái quả.  - Chơi tự do: chơi với đồ chơi trên sân.  - Tăng cường vận đông: Bật tại chỗ. | - TCDG: Chi chi chành chành  - Chơi tự do: chơi với đồ chơi trên sân.  - Tăng cường vận đông: Đi, chạy thay đổi theo hiệu lệnh. |
| **Ăn, Ngủ, Vệ sinh** | - Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.  - Khuyến khích trẻ tự múc ăn.  - Nhắc nhở trẻ mời cô và các bạn.  -Trẻ nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...)  **-** Giảm ánh sáng, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho trẻ. | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Đọc đồng dao “Chi chi chành chành”.  - Trẻ học năng khiếu môn Vẽ. | - Dạy trẻ nói rõ và phát âm các tiếng, trẻ bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân, sử dụng được câu đơn, câu ghép, các từ biểu thị sự lễ phép.  - Trẻ học năng khiếu môn Anh Văn | - Giáo dục nha khoa: Chải răng đúng cách.  - Trẻ học năng khiếu môn Vẽ. | - Đọc thơ “Đôi mắt của em”.  - Trẻ học năng khiếu môn Anh Văn. | - Cho trẻ làm bài tập. |
| **Tình trạng sức khỏe trẻ** |  |  |  |  |  |
| **Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi vủa trẻ** |  |  |  |  |  |
| **Kiến thức, kỹ năng của trẻ** |  |  |  |  |  |