**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1**

**TUẦN 2 THÁNG 11/2024**

 **(Ngày 11/11/2024 đến 15/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | * Trò chuyện với trẻ về chơi hòa thuận với bạn, biết chờ đến lượt
* Trò chuyện với trẻ về mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
* Trò chuyện với trẻ sau khi chơi cất, xếp đồ chơi đồ dùng đúng nơi qui định
* Trò chuyện về tên của ba mẹ, các thành viên trong gia đình.
 |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Hô hấp 2; Tay 6;   Bụng 2; Chân 1; Bật 1. |
| **GIỜ HỌC** | **Nội dung 1:** Không chơi những vật gây nguy hiểm**Nội dung 2:** Bé đọc bài thơ "Khách đến nha” | **Nội dung 1:**Bò trong đường hẹp**Nội dung 2:**Đề Tài: Vẽ theo ý thích | **Nội dung 1:** Khám phá con cua**Nội dung 2:**Vận động minh họa “Múa cho mẹ xem” | **Nội dung 1:**Dạy trẻ mang vớ **Nội dung 2:**Nhận biết số lượng ít – nhiều | **Nội dung 1:**Nhận biét hình chữ nhật **Nội dung 2:**Đề Tài: Nhận biết hành vi đúng – sai  |
| **CHƠI** **TRONG LỚP** | - Góc học tập: + Phân biệt vật gây nguy hiểm và vật không gây nguy hiểm+Đếm các đối tượng gống nhau và đếm đến 4.+Phân loại đồ vật dễ vỡ+Nhận biết số lượng ít – nhiều.+Nhận biế hanh vi đúng – sai. +Nhận biết hình chữ nhật. - Góc văn học:   +Đọc thơ: Khách đến nhà, đồng hồ quả lắc  +Sử dụng rối kể chuyện ‘Nhổ củ cải’- Góc tạo hình:  +Nặn bánh +Sử dụng các nét vẽ để vẽ bánh vòng +Vẽ theo ý thích- Góc âm nhạc:  +Hát bài ‘Múa cho mẹ xem’ +Nghe hát ‘Ba ngọn nến lun linh’, ‘Cho con’ +Vận động minh họa ‘Múa cho mẹ xem’ |
| **CHƠI** **NGOÀI TRỜI** | * Nhận ra và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng (dao. Kéo, vật sắc nhọn, bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng…).
* Bò trong đường hẹp
* Trò chuyện với trẻ sau khi chơi cất, xếp đồ chơi đồ dùng đúng nơi qui định.
* Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra).
* **TCVĐ:** Di chuyển bóng về rổ va đi trong đường hẹp
* **TCDG:** Nhảy vào nhảy ra, lộn cầu vòng, cặp kè
* **Chơi tự do :**
* Ném vòng
* Chơi powlinh
* Mang trứng về tổ
* Chạy xe đạp
* Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, nhà banh, chơi cát, nước...
 |
| **ĂN****NGỦ****VỆ SINH** | * Làm quen với cách lau mặt.
* Làm quen với cách đánh răng.
* Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm quen thuộc: Thịt, cá, trứng, sữa, rau…Nhận biết các bữa ăn trong ngày: ăn sáng, ăn trưa, ăn xế
* Giáo dục trẻ ăn đầy đủ chất để phòng chống bệnh tật.
* Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh răng miệng.
* Nhắc nhỡ, động viên trẻ ăn hết suất, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, uống đủ nước.
 |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | Trò chuyện với trẻ về không nghịch vật sắc nhọn | Trò chuỵện nhận biết đồ vật dễ vỡ  | Vận động minh họa “Múa cho mẹ xem” | Trò chuyện không tranh giành đồ chơi với bạn. | Trò chuyện với trẻ về hành vi đúng, sai trong ngày |