|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động**  **Thời gian** | **Thứ hai** | **Thứ Ba** | **Thứ Tư** | **Thứ Năm** | | **Thứ sáu** | |
| **Đón trẻ** | - Trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý của bé mới | | | | | | |
| **Trò chuyện sáng** | Cô trò chuyện, chơi cùng trẻ | | | | | | |
| **Thể dục sáng** | Hô hấp: Tập hít vào thở ra - Tay: Đưa tay ra phía trước kết hợp với lắc tay - Bụng: Cúi người về phía trước - Chân: Ngồi xuống, đứng lên | | | | | | |
| **Giờ học** | **Đề Tài: nhận biết cái chén, cái muỗng**  **Đề tài: đút búp bê ăn** | **Đề Tài: thơ cái bát**  **Đề tài: ngồi lăn bóng** | **Đề Tài: chấm màu cái chén**  **2. soi gương** | **Đề Tài: chén to, chén nhỏ**  **Đề tài: VĐTN: Nhỏ to** | **Đề Tài: kể chuyện đôi bạn tốt**  **Đề tài: nghe hát bài hát tình bạn** | |
| **Hoạt động  ngoài trời** | - Hoạt động sân lớn – tắm nắng  - TCVĐ: Đi theo hướng thẳng  - Chơi tự do: Các đồ chơi trong sân chơi nhà trẻ. | | | | | | |
| **Hoạt động  chơi -tập**  **Vui chơi trong lớp** | Bế búp bê  - Xếp nhà cho búp bê  -Xếp chồng 2-3 khối gỗ  - Búa cọc  - Cho trẻ chơi với xe.  - Lắc xúc xắc, trống lắc  - Cho trẻ nghe nhạc | | | | | |
| Ăn ngủ - vệ sinh | - Tập cho trẻ có thói quen ngồi vào bàn.  - Làm quen với chế độ ăn cơm nát  - Làm quen chế độ ngủ 1 giấc | | | | | | |
| Hoạt động chiều | Giao tiếp giữa cô và trẻ - Trẻ chơi trò chơi với đồ chơi. | Đồ dùng của bản thân: - Đồ chơi quen thuộc của trẻ như: xe, thú bông.. | Nghe các bài thơ:  Bạn mới, chia bánh | Nghe các bài hát: Biết vâng lời mẹ | Xếp chồng:  Trẻ biết xếp chồng các khối gỗ | |