**Thứ 6, ngày 29/11/2024**

**1/ĐÓN TRẺ :**

-Trẻ lắng nghe và đọc vuốt theo cô bài ca dao: “Năm ngón tay đẹp…..”

**2/THỂ DỤC SÁNG : Tập với nơ**

- Tay : Chuẩn bị: Đứng thẳng, hai tay thả xuôi. Nhịp 1 đưa hai tay lên cao. Nhịp 2 về tư thế chuẩn bị.

- Bụng : Hai tay giang ngang, nghiêng người sang phải, nghiêng người sang trái.

- Chân : Hai cầm nơ, thả xuôi. Ngồi xuống đặt nơ xuống đất, cầm nơ đứng lên.

- Bật : bật tại chỗ .

**3/ GIỜ HỌC :**

**A/NỘI DUNG 1:          NBPB: HÌNH TRÒN**

 I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

-Nhân biết đặc điểm đặc trưng của hình tròn.

II/ CHUẨN BỊ:

-Hình tròn bitis đủ cho trẻ .

-Một số hình (đồng hồ, dĩa tròn, bánh xe) hình tròn  ., cái bánh (tròn, vuông) màu sắc xanh, đỏ, vàng.

-3 rổ tròn (xanh, đỏ, vàng)

-2cây có quả Hình tròn (có 3 màu : xanh , đỏ , vàng) và một số quả dài, đủ cho trẻ hái .

III/ TIẾN HÀNH :

HOẠT ĐỘNG 1 :

-Chọn trong rổ hình tròn, cho trẻ chơi với hình . Cô gợi ý trẻ tập nói hình tròn , Biết hình tròn trơn láng , lăn được .

-Trẻ dùng tay miết một vòng của hình tròn , lăn hình tròn . Để hình tròn xuống đất

-Tìm những đồ vật hình tròn : đồng hồ , cái bánh xe , cái mâm tròn ..

Chạy về đúng hình tròn  ở dưới đất, lần sau cho trẻ chơi kết hợp màu sắc (đồng hồ tròn màu vàng  thì chạy về hình tròn màu vàng ớ dưới đất,..)

-TCCT: Chi chi chành chành .

HOẠT ĐỘNG 2:

-Chọn quả hình tròn bỏ vào rổ hình tròn theo 3 màu xanh , đỏ , vàng .

**B/NỘI DUNG 2:**

-Tô màu các đồ vật có hình tròn.

**4/HĐNT:**

- Trò chơi dân gian: bịt mắt bắt dê, nu na nu nống

-Trò chơi vận động: Mèo và chim sẽ.

- Chơi tự do: cũng cố các vận động đi, bò chui qua cổng, bò qua vật cản.

-Quan sát: Gọi tên các cây hoa trong vườn trường.

**5/HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI :**

**Góc chơi tập :**

-Bé đeo xây đút em ăn, lau miệng cho em bé.

**Góc NBPB:**

 -Màu xanh - đỏ - vàng, xanh lá

-Chọn các cặp con vật giống nhau.

-Gắn que vào hộp theo màu.

**Góc HĐĐV:**

- Xếp cái nhà thấp, nhà cao.

-Xếp đường đi vào nhà.

-Vặn nắp chai.

-Xâu ống hút.

**Góc âm nhạc:**

-Nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc

-Sử dụng dụng cụ lắc,gõ.

**6/ ĂN NGỦ - VỆ SINH:**

**-**Trẻ biết nói khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

-Biết lau miệng, uống nước sau khi ăn, cô không phải nhắc.

**7/SINH HOẠT CHIỀU**

-Dạy đọc đồng dao ( Con gà cục tác lá chanh…)

**8/ NHẬN XÉT CUỐI NGÀY :**

**-** Trẻ biết được hình tròn và đặc điểm của hình tròn.

- Trẻ biết tự giác gọi cô lau miệng, tự giác uống nước khi ăn xong.

- Một số trẻ còn ham chơi quên đi tiểu.