|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 11**  **Ngày 25 tháng 11 năm 2024 đến ngày 29 tháng 11 năm 2024** | | | | | |
| **Hình thức** | **Thứ hai** | **Thứ ba** | **Thứ tư** | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| **Trò chuyện** | Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc. | Tập trẻ đi rửa tay trước khi ăn | Trẻ chơi với khối gỗ | Trẻ chơi trò chơi vận động « Muỗi vo ve » | Trẻ nghe hát bài:  Chiếc khăn tay |
| **Giờ chơi-tập** | **Nhận biết tập nói:**  Nhận biết người thân trong gia đình bé | **Văn học:**  Truyện: Cá và chim | **Âm nhạc:**  VĐTN Bài hát: Chiếc khăn tay | **Tạo hình**  Dán cánh buồm | **Thể dục**  Bò theo hướng thẳng |
| **Vui chơi trong lớp** | Trẻ biết cách chơi và hứng thú tham gia trò chơi . | Trẻ chủ động chơi và chơi cạnh bạn | Trẻ biết tự chọn đồ chơi, lấy và cất đúng nơi qui định | Trẻ biết cách sử dụng đồ chơi | Trẻ chơi với tình huống giả bộ. |
| **Hoạt động ngoài trời** | - Quan sát: Thời tiết buổi sáng đầu tuần  + Đi trong đường hẹp  + Bò chui qua cổng  - Chơi tự do | - TCDG: Chi chi chành chành  + Đi theo hiệu lệnh.  + Bật qua vạch kẻ  - Chơi tự do | - Quan sát: Cây xoài  - Chơi tự do  + Bước qua vật cản  + Nhặt bóng bỏ vào rổ  - Chơi tự do | - TCVĐ: Thỏ đi tắm nắng  + Đi theo hướng thẳng  + Thảm cảm giác  - Chơi tự do | - TCDG: Kéo cưa lừa xẻ  + Đi có mang vật trên tay  + Chơi đồ chơi ngoài sân  - Chơi tự do |
| **Ăn, ngủ, vệ sinh** | - Tập luyện thói quen ăn uống.  - Không nói chuyện trong giờ ngủ. | | | | |
| **Hoạt động chiều** | - Ôn tập : Nhận biết người thân trong gia đình bé  - Trẻ chơi tháo lắp vòng | - Cho trẻ chơi với đồ chơi.  - Nghe lại câu chuyện: Cá và chim | - Giáo dục dinh dưỡng  - Trẻ chơi lắp ráp | - Trẻ chơi với đồ chơi  - Nghe lại bài hát: Chiếc khăn tay | - Đọc bài đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ  - Trẻ chơi với đồ chơi |
| **Tình trạng sức khỏe trẻ** |  |  |  |  |  |
| **Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi vủa trẻ** |  |  |  |  |  |
| **Kiến thức, kỹ năng của trẻ** |  |  |  |  |  |