|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 9 (Từ ngày 5/9/2024 đến 6/9/2024)** | | | | | |
| **Hình thức** | **Thứ hai** | **Thứ ba** | **Thứ tư** | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| **Trò chuyện** |  |  |  | - Trò chuyện với trẻ về các góc chơi và đồ chơi ở từng góc | - Trò chuyện với trẻ về cách đeo khẩu trang để giữ gìn sức khỏe |
| **Giờ học** |  |  |  | - Ổn định và làm quen với trẻ | - Cô ôn lại đội hình thể dục cho trẻ |
| **Hoạt Động Góc** |  |  |  | **1.Chơi lắp rắp** - ĐDĐCC: nút nhựa, hoa nhựa - Cách chơi:: Bé chơi lắp ráp theo ý thích  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, bồn hoa - Cách chơi: Chơi xây nhà và công viên  **3. Góc tạo hình:** - Đồ dùng, đồ chơi: giấy A 4, bút sáp màu, hột hạt - Cách chơi: Bé vẽ sáng tạo | **1.Góc âm nhạc:** - ĐDĐC: mũ múa, phách tre - Cách chơi: Bé múa hát cùng với bạn  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, hoa nhựa, mút bitcs hình khối - Cách chơi: Bé chơi xây cầu, xây nhà  **3.Góc phân vai:** - Đồ dùng, đồ chơi: chén nhựa, đồ chơi búp bê - Cách chơi: Bé thích chơi nấu ăn  **4.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối  - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích |
| **HĐ ngoài trời** |  |  |  | - Trò chơi vận động:chuyển trứng - Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng.... | - Trò chơi vận động: " Mèo bắt chuột"  - Chơi tự do: Cà kheo, Cầu lông, bao cát, nhảy dây... |
| **Giờ ăn** |  |  |  | - Trẻ biết không nói chuyện trong giờ ăn | - Trẻ biết và không ăn 1 số thứ có hại cho sức khỏe |
| **Vệ sinh** |  |  |  | - Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (chuẩn 5 – chỉ số 15) | - Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (chuẩn 5 – chỉ số 15) |
| **Ngủ** |  |  |  | - Trẻ biết chọn gối đúng của mình theo kí hiệu. | - Trẻ biết không nói chuyện trong giờ ngủ |
| **Hoạt động chiều** |  |  |  | - Cô và trẻ cùng chơi trò chơi "trồng nụ, trồng hoa" - Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp. | - Cô kể chuyện bé nghe, ôn bé đọc thơ.  - Giáo dục trẻ thói quen chào cô, chào khách đến lớp. |
| Nhận xét cuối ngày | ( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 9 (Từ ngày 9/9/2024 đến 13/9/2024)** | | | | | |
| **Hình thức** | **Thứ hai** | **Thứ ba** | **Thứ tư** | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| **Trò chuyện** | -Trò chuyện với trẻ về đồ chơi trong lớp | - Trò chuyện với trẻ về các loại khối gỗ xây dựng | - Trò chuyện với trẻ về một số qui định của lớp, nhắc nhở trẻ điểm danh rửa tay trước khi vào lớp | - Trò chuyện với trẻ về những loại đồ chơi mà bé thích. | - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, thói quen…của trẻ.  - Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi |
| **Giờ học** | - Tiết 1: Dạy trẻ biết những đặc điểm nổi bật của trường mầm non - Tiết 2: Vẽ trường mầm non | - Tiết 1: Ôn số lượng từ 1 đến 5 - Tiết 2: Đi nối bàn chân tiến, lùi | - Tiết 1: Làm quen với các nét cơ bản  - Tiết 2: Trẻ biết vẽ tách gộp trong phạm vi 5 | - Trẻ hát đúng giai điệu và hát thuộc lời bài “Vui đến Trường” | - Trẻ hiểu nội dung câu chuyện “Món Quà Của Cô Giáo” |
| **Hoạt Động Góc** | **1.Góc âm nhạc:** - ĐDĐC: mũ múa, phách tre- Cách chơi: Bé múa hát cùng với bạn  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, hoa nhựa, mút bitcs hình khối- Cách chơi: Bé chơi xây cầu, xây nhà  **3. Góc tạo hình:** - Đồ dùng, đồ chơi: giấy A 4, bút sáp màu, hột hạt- Cách chơi: Bé vẽ sáng tạo  **4.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích | **1.Chơi lắp rắp** - ĐDĐCC: nút nhựa, hoa nhựa - Cách chơi:: Bé chơi lắp ráp theo ý thích  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, bồn hoa - Cách chơi: Chơi xây nhà và công viên  **3. Góc tạo hình:** - Đồ dùng, đồ chơi: giấy A 4, bút sáp màu, hột hạt - Cách chơi: Bé vẽ sáng tạo  **4. Góc toán:** - Đồ dùng, đồ chơi: số, thẻ hình - Cách chơi: Bé tìm và nối số tương ứng | **1.Góc âm nhạc:** - ĐDĐC: mũ múa, phách tre - Cách chơi: Bé múa hát cùng với bạn  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, hoa nhựa, mút bitcs hình khối - Cách chơi: Bé chơi xây cầu, xây nhà  **3.Góc phân vai:** - Đồ dùng, đồ chơi: chén nhựa, đồ chơi búp bê - Cách chơi: Bé thích chơi nấu ăn  **4.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối  - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích | **1.Chơi lắp rắp** - ĐDĐCC: nút nhựa, hoa nhựa - Cách chơi:: Bé chơi lắp ráp theo ý thích  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, bồn hoa - Cách chơi: Chơi xây nhà và công viên  **3. Góc tạo hình:** - Đồ dùng, đồ chơi: giấy A 4, bút sáp màu, hột hạt - Cách chơi: Bé vẽ sáng tạo  **4. Góc chữ viết:** - Đồ dùng, đồ chơi: Thẻ từ, thẻ chữ - Cách chơi: Bé tìm từ có chứa chữ a | **1.Góc âm nhạc:** - ĐDĐC: mũ múa, phách tre - Cách chơi: Bé múa hát cùng với bạn  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, hoa nhựa, mút bitcs hình khối - Cách chơi: Bé chơi xây cầu, xây nhà  **3.Góc phân vai:** - Đồ dùng, đồ chơi: chén nhựa, đồ chơi búp bê - Cách chơi: Bé thích chơi nấu ăn  **4.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối  - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích |
| **HĐ ngoài trời** | - Trò chơi vận động: "cho thỏ ăn" - Chơi tự do: kéo co, cà kheo, boling, đánh vợt... | - Trò chơi vận động: chồng nụ chồng hoa - Chơi tự do: chơi cát, kéo co, đánh vợt... | - Trò chơi vận động:: " cồng nụ chồng hoa".  - Chơi tự do: boling, cà kheo, tứơi cây... | - Quan sát: cây trầu bà - Chơi tự do: boling, cà kheo, đánh vợt.... | - Trò chơi vận động:"cho Thỏ ăn".  - Chơi tự do: bóng rổ, boling, đánh vợt, cà kheo... |
| **Giờ ăn** | -Nhắc trẻ nhai kĩ và không gây tiếng ồn khi ăn. | -Trẻ mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn.. | -Nhắc trẻ nhai kĩ và không gây tiếng ồn khi ăn. | -Trẻ mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn. | -Trẻ mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn. |
| **Vệ sinh** | -Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (chuẩn 5 – chỉ số 15) | -Nhắc trẻ rửa tay trước khi vào lớp. -Nhắc trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi. | - Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (chuẩn 5 – chỉ số 15) | -Nhắc trẻ rửa tay trước khi vào lớp. -Nhắc trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi. | -Nhắc trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi. -Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (chuẩn 5 – chỉ số 15) |
| **Ngủ** | -Nhắc trẻ nằm đúng vị trí bạn trai, bạn gái. | -Nhắc trẻ nằm đúng vị trí bạn trai, bạn gái. | -Nhắc trẻ nằm đúng vị trí bạn trai, bạn gái. | -Nhắc trẻ nằm đúng vị trí bạn trai, bạn gái. | -Nhắc trẻ nằm đúng vị trí bạn trai, bạn gái. |
| **Hoạt động chiều** | - Dạy trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống (Chuẩn 16 – Chỉ số 77) | -Cho trẻ làm quen với các kí hiệu nhà vệ sinh, lối thoát hiểm.  - Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. “ Tay đẹp” | - Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép. | - Dạy trẻ che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi (Chỉ số 17)  -Trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống (Chuẩn 16 - chỉ số 77) | - Rèn cho trẻ thảo luận khi vào góc chơi.  - Dạy trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn ( Chuẩn 12 – Chỉ số 54) |
| Nhận xét cuối ngày | ( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 9 (Từ ngày 16/9/2024 đến 20/9/2024)** | | | | | |
| **Hình thức** | **Thứ hai** | **Thứ ba** | **Thứ tư** | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| **Trò chuyện** | Trò chuyện với trẻ về những loại bánh, lồng đèn trung thu mà trẻ biết | Trò chuyện với trẻ về những hoạt động trong ngày tết trung thu | Trẻ nói về các loại món ăn dinh dưỡng từ rau | Trò chuyện với trẻ về những quy định nơi công cộng | Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần |
| **Giờ học** | - Tiết 1: Một ngày của bé - Tiết 2: Bé vui lễ hội trung thu | - Tiết 1: Bật xa 50cm - Tiết 2: Bé biết tách gộp trong phạm vi 5 | - Tiết 1: Vẽ nét thẳng, nét cong - Tiết 2: Truyện kể “ sự tích Chú Cuội” | - Trẻ biết vận động nhịp nhàng qua bài hát: " Rước đèn tháng 8” | - Làm qun chữ a- n |
| **Hoạt Động Góc** | **1.Góc âm nhạc:** - ĐDĐC: mũ múa, phách tre - Cách chơi: Bé múa hát cùng với bạn  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, hoa nhựa, mút bitcs hình khối- Cách chơi: Bé chơi xây cầu, xây nhà  **3. Góc tạo hình:** - Đồ dùng, đồ chơi: giấy A 4, bút sáp màu, hột hạt- Cách chơi: Bé vẽ sáng tạo  **4.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích | **1.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối  - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, bồn hoa - Cách chơi: Chơi xây nhà và công viên  **3. Góc tạo hình:** - Đồ dùng, đồ chơi: giấy A 4, bút sáp màu, hột hạt - Cách chơi: Bé vẽ sáng tạo  **4. Góc toán:** - Đồ dùng, đồ chơi: số, thẻ hình - Cách chơi: Bé tìm và nối số tương ứng | **1.Góc âm nhạc:** - ĐDĐC: mũ múa, phách tre - Cách chơi: Bé múa hát cùng với bạn  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, hoa nhựa, mút bitcs hình khối - Cách chơi: Bé chơi xây cầu, xây nhà  **3.Góc phân vai:** - Đồ dùng, đồ chơi: chén nhựa, đồ chơi búp bê - Cách chơi: Bé thích chơi nấu ăn  **4.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối  - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích | **1. Góc toán:** - Đồ dùng, đồ chơi: số, thẻ hình - Cách chơi: Bé tìm và nối số tương ứng  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, bồn hoa - Cách chơi: Chơi xây nhà và công viên  **3. Góc tạo hình:** - Đồ dùng, đồ chơi: giấy A 4, bút sáp màu, hột hạt - Cách chơi: Bé vẽ sáng tạo  **4. Góc chữ viết:** - Đồ dùng, đồ chơi: Thẻ từ, thẻ chữ - Cách chơi: Bé tìm từ có chứa chữ a | **1.Góc âm nhạc:** - ĐDĐC: mũ múa, phách tre - Cách chơi: Bé múa hát cùng với bạn  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, hoa nhựa, mút bitcs hình khối - Cách chơi: Bé chơi xây cầu, xây nhà  **3.Góc phân vai:** - Đồ dùng, đồ chơi: chén nhựa, đồ chơi búp bê - Cách chơi: Bé thích chơi nấu ăn  **4.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối  - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích |
| **HĐ ngoài trời** | - Trò chơi vận động " cáo ơi ngủ à".  - Chơi tự do: đánh vợt, tưới cây, ném vòng,... | - Trò chơi vận động "Chuyền bóng"  - Quan sát : Cây đu đủ | - Trò chơi vận động: " cáo ơi ngủ à".  - Chơi tự do: Đánh cầu, nhảy dây, | - Trò chơi vận động: "chuyền bóng".  - Chơi tự do: kéo co, cà kheo, boling, đánh vợt... | - Quan sát: cây hoa ngũ sắc  - Chơi tự do: kéo co, tưới cây, xới đất, đánh banh,..... |
| **Giờ ăn** | - Trẻ biết mời cô và bạn ăn cơm - Kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hằng ngày | - Trẻ hhông đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.  - Kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hằng ngày | - Trẻ biết mời cô và bạn ăn cơm - Kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hằng ngày | - Trẻ hhông đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. - Kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hằng ngày | - Trẻ biết mời cô và bạn ăn cơm - Kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hằng ngày |
| **Vệ sinh** | - Trẻ rửa tay sạch bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi -Trẻ biết tiết kiệm nước, xà phòng | - Trẻ rửa tay sạch bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi -Trẻ biết tiết kiệm nước, xà phòng | - Trẻ rửa tay sạch bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi -Trẻ biết tiết kiệm nước, xà phòng | - Trẻ rửa tay sạch bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi -Trẻ biết tiết kiệm nước, xà phòng | - Trẻ rửa tay sạch bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi -Trẻ biết tiết kiệm nước, xà phòng |
| **Ngủ** | - Trẻ về chỗ ngủ đúng, ngủ đúng tư thế | - Trẻ về chỗ ngủ đúng, ngủ đúng tư thế | - Trẻ về chỗ ngủ đúng, ngủ đúng tư thế | - Trẻ về chỗ ngủ đúng, ngủ đúng tư thế | - Trẻ về chỗ ngủ đúng, ngủ đúng tư thế |
| **Hoạt động chiều** | - Dạy trẻ nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt. (Chuẩn 19 – Chỉ số 91) | - Trò chuyện gợi ý cho trẻ nói về ngày nghỉ, về quang cảnh từ nhà đến trường, về sự vật hiện tượng xung quanh trẻ… | - Dạy trẻ không nói tục chửi bậy ( Chỉ số 78)  - Dạy trẻ sáng tạo ở mức tương đối về một số động tác vận động theo nhạc | - Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. “ Chiếc cầu mới”  - Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp. | - Ôn lại bài hát cho trẻ "Rước đèn tháng 8  - Dạy trẻ thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc;( chỉ số 39, chuẩn 9) |
| Nhận xét cuối ngày | ( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 9 (Từ ngày 23/9/2024 đến 27/9/2024)** | | | | | |
| **Hình thức** | **Thứ hai** | **Thứ ba** | **Thứ tư** | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| **Trò chuyện** | Trò chuyện với trẻ về các hoạt động của bé ở trường mầm non | Trò chuyện với trẻ về nội quy lớp | Trò chuyện với trẻ về các sân chơi có trong trường | Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn trường, lớp sạch đẹp | Trò chuyện với trẻ về những phòng chức năng trong trường |
| **Giờ học** | - Tiết 1: Các loại biển báo giao thông - Tiết 2: Vẽ các nét thẳng, nét xiên, nét cong | - Tiết 1: đi thăng bằng trên ghế thể dục - Tiết 2: Nhận biết số lượng trong phạm vi 6 – nhận biết số 6 | - Tiết 1: Những đồ dùng đồ chơi quen thuộc - Tiết 2: Trẻ biết đọc và thuộc bài thơ: " Nghe Lời cô giáo " | - Trẻ hát thuộc lời bài hát “ đi đường em nhớ" | - Làm quen chữ B - C |
| **Hoạt Động Góc** | **1.Góc âm nhạc:** - ĐDĐC: mũ múa, phách tre- Cách chơi: Bé múa hát cùng với bạn  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, hoa nhựa, mút bitcs hình khối  - Cách chơi: Bé chơi xây cầu, xây nhà  **3. Góc tạo hình:** - Đồ dùng, đồ chơi: giấy A 4, bút sáp màu, hột hạt- Cách chơi: Bé vẽ sáng tạo  **4.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích | **1.Chơi lắp rắp** - ĐDĐCC: nút nhựa, hoa nhựa - Cách chơi:: Bé chơi lắp ráp theo ý thích  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, bồn hoa - Cách chơi: Chơi xây nhà và công viên  **3. Góc tạo hình:** - Đồ dùng, đồ chơi: giấy A 4, bút sáp màu, hột hạt - Cách chơi: Bé vẽ sáng tạo  **4. Góc toán:** - Đồ dùng, đồ chơi: số, thẻ hình - Cách chơi: Bé tìm và nối số tương ứng | **1.Góc âm nhạc:** - ĐDĐC: mũ múa, phách tre - Cách chơi: Bé múa hát cùng với bạn  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, hoa nhựa, mút bitcs hình khối  - Cách chơi: Bé chơi xây cầu, xây nhà  **3.Góc phân vai:** - Đồ dùng, đồ chơi: chén nhựa, đồ chơi búp bê - Cách chơi: Bé thích chơi nấu ăn  **4.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối  - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích | **1.Chơi lắp rắp** - ĐDĐCC: nút nhựa, hoa nhựa - Cách chơi:: Bé chơi lắp ráp theo ý thích  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, bồn hoa - Cách chơi: Chơi xây nhà và công viên  **3. Góc tạo hình:** - Đồ dùng, đồ chơi: giấy A 4, bút sáp màu, hột hạt - Cách chơi: Bé vẽ sáng tạo  **4. Góc chữ viết:** - Đồ dùng, đồ chơi: Thẻ từ, thẻ chữ - Cách chơi: Bé tìm từ có chứa chữ a | **1.Góc âm nhạc:** - ĐDĐC: mũ múa, phách tre - Cách chơi: Bé múa hát cùng với bạn  **2.Góc xây dựng:** - Đồ dùng đồ chơi: Khối gỗ, hoa nhựa, mút bitcs hình khối - Cách chơi: Bé chơi xây cầu, xây nhà  **3.Góc phân vai:** - Đồ dùng, đồ chơi: chén nhựa, đồ chơi búp bê - Cách chơi: Bé thích chơi nấu ăn  **4.Góc văn học:** - Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện, con rối  - Cách chơi: bé kể chuyện theo ý thích |
| **HĐ ngoài trời** | - Trò chơi vận động: "Cho Thỏ ăn".  - Chơi tự do: đánh vợt, tưới cây, ném vòng, ném bóng.... | - Trò chơi vận động: " cáo và thỏ".  - Chơi tự do: đánh golf, nhảy dây, chơi cát nước,.... | - Quan sát: cây bàng  - Chơi tự do: banh, dây, cầu tuột, xích đu | - Trò chơi vận động: "Cho thỏ ăn"  - Chơi tự do: kéo co, tưới cây, xới đất, đánh banh,.... | - Quan sát : Cây lẻ bạn - Trò chơi vận động: "Chuyền trứng". |
| **Giờ ăn** | -Nhắc trẻ nhai kĩ và không gây tiếng ồn khi ăn. - Bé biết mời cô và bạn cùng ăn cơm | -Nhắc trẻ nhai kĩ và không gây tiếng ồn khi ăn. - Bé biết mời cô và bạn cùng ăn cơm | -Nhắc trẻ nhai kĩ và không gây tiếng ồn khi ăn. - Bé biết mời cô và bạn cùng ăn cơm | -Nhắc trẻ nhai kĩ và không gây tiếng ồn khi ăn. - Bé biết mời cô và bạn cùng ăn cơm | -Nhắc trẻ nhai kĩ và không gây tiếng ồn khi ăn. - Bé biết mời cô và bạn cùng ăn cơm |
| **Vệ sinh** | - Trẻ không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm - Trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng - Trẻ che miệng khi ho và ngắt hơi, ngáp | - Trẻ không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm - Trẻ không xả rác bừa bãi | - Trẻ không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm - Trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng - Trẻ che miệng khi ho và ngắt hơi, ngáp | - Trẻ không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm - Trẻ không xả rác bừa bãi | - Trẻ không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm - Trẻ tự rửa mặt và chải răng hàng ngày  - Trẻ che miệng khi ho và ngắt hơi, ngáp |
| **Ngủ** | -Nhắc trẻ nằm đúng vị trí bạn trai, bạn gái. - Bé biết giữ im lặng khi ngủ | -Nhắc trẻ nằm đúng vị trí bạn trai, bạn gái. - Bé biết giữ im lặng khi ngủ | -Nhắc trẻ nằm đúng vị trí bạn trai, bạn gái. - Bé biết giữ im lặng khi ngủ | -Nhắc trẻ nằm đúng vị trí bạn trai, bạn gái. - Bé biết giữ im lặng khi ngủ | -Nhắc trẻ nằm đúng vị trí bạn trai, bạn gái. - Bé biết giữ im lặng khi ngủ |
| **Hoạt động chiều** | - Trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn ( Chuẩn 12 – Chỉ số 54) - Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. | - Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép | - Trẻ biết sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống (Chuẩn 16 – Chỉ số 77) | - Trẻ đọc đồng dao "tay đẹp"  - Dạy trẻ không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường | - Dạy trẻ nhận biết một số biểu hiện khi ốm đau và cách phòng tránh. - Ôn cho trẻ đếm và nhận dạng chữ số trong phạm vi từ 1 đến 5 |
| Nhận xét cuối ngày | ( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần) | | | | | |