**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP GẤU TRÚC**

**THÁNG 11/2024**

**TUẦN 1 (Ngày 4/11/2024 =>8/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Nghe và nhận biết tiếng kêu của một số con vật quen thuộc: Con mèo kêu, con chó sủa..  - Trẻ chào ba mẹ, chào cô khi tới lớp, biết tự cất cặp cất dép vào tủ đúng tủ của mình.  - Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, hiện tượng gần gũi trong cuộc sống: tiếng gõ cửa, chuông điện thoại..  - Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3, 4 tiếng.  - Giáo dục con biết cảm ơn khi người khác giúp mình làm gì đó, càm ơn khi nhận đồ từ người lớn. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Tay: đưa hai tay ra trước, nắm lấy tai, lắc lư đầu (3 lần, 4 nhịp)  - Bụng: đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo, lắc lư cái mình (3 lần, 4 nhịp)  - Chân: cây thấp - ngồi xuống, cây cao - đứng lên (3 lần, 4 nhịp)  - Bật: bật cao (2 lần 4 nhịp) | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Nội dung 1:**  - Thể chất: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng | | **Nội dung 1:**  Nhận biết: Màu vàng | | **Nội dung 1:**  Kể chuyện: Đôi bạn nhỏ | **Nội dung 1:**  NBTN: Con vịt | **Nội dung 1:**  Âm nhạc: Hát “Là con mèo”  Nghe hát “Chim sẻ” |
|  | **Nội dung 2:**  + Ôn các bài thơ đã học:  - Bài thơ “Đi dép”, “Con gà trống”, “Yêu mẹ” | | **Nội dung 2:**  + Rèn kỹ năng chào hỏi, cảm ơn | | **Nội dung 2:**  + Ôn nhận biết màu vàng. | **Nội dung 2:**  + Rèn kỹ năng xâu hạt. | **Nội dung 2:**  + Làm bài tập khoa học xã hội trang 8 và 9. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:**  - Bé đeo xây đút em ăn, lau miệng cho em bé.  **- Góc HĐĐV:**  + Xếp cái nhà thấp, nhà cao. Xếp đường đi vào nhà.  + Vặn nắp chai.  + Xâu ống hút.  **- Góc tạo hình:**  + Tô màu tranh con vật.  **- Góc âm nhạc:**  + Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **- Trò chơi dân gian:** Cặp kè.  **- Chơi tự do:** cũng cố các vận động đi trong dường hẹp, chạy theo hiệu lệnh | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Tập nhai cơm với thức ăn. Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn, vừa chơi.  - Tập luyện nề nếp thoi quen tốt trong ăn uống: ăn ngôi ngay ngắn, không bóc cơm, không đùa giỡn khi ăn..  - Trẻ biết nói khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.  - Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh…)  - Nhắc nhở trẻ tự xúc cơm ăn, uống nước, nhặt cơm rơi vãi bỏ vào đĩa. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Giáo dục trẻ chơi cạnh bạn, không cấu bạn. | - Nghe đọc sách, chơi bắt chước tiếng kêu con vật, hát vận động theo nhạc. | | - Nghe các câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Để làm gì? ở đâu/như thế nào? | | - Hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc. | - Xem tranh ảnh đội mũ khi ra nắng, đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh. |