**KẾ HOẠCH TUẦN 2 – THÁNG 9 – 2024**

**(Từ ngày 9/9 \_13/09/2024)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   THỨHOẠT ĐỘNG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Đón trẻ - Trò chuyện đầu giờ:** | - Trò chuyện cùng trẻ về nội dung: "Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài".  | - Cô trao đổi với trẻ về nội dung :" So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng".  | - Cô trao đổi với trẻ về nội dung: " Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi."  | - Cô và trẻ trò chuyện về nội dung: "Cảm nhận khi nghe các âm thanh gợi  cảm ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng".  | - Trò chuyện cùng trẻ về nội dung: "Điểm giống và khác nhau của mình với người khác" |
| **2. Thể dục sáng:** | - Tập các động tác: Tay, chân , bụng, bật. |
| **3. Hoạt động học:** | **Đề tài: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ** | **Đề tài: BẬT LIÊN TỤC VÀO VÒNG** | **Đề tài: BÉ PHÂN LOẠI ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI THEO 2 – 3 DẤU HIỆU** | **Đề tài: ÔN SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 5.** | **Tiết 1: GỌI TÊN VÙNG KÍN** |
| **Đề tài: VẼ TRƯỜNG MẦM NON**  | **Đề tài: LQCV A, Ă, Â** | **Đề tài: KỂ CHUYỆN GÀ TƠ ĐI HỌC** | **Đề tài: RÈN KỸ NĂNG RỬA TAY** | **Đề tài: Dạy hát:**  **EM ĐI MẪU GIÁO.** |
| **4. Hoạt động vui chơi ngoài trời:** | - **Quan sát:**+ Quan sát các phòng trong trường mầm non.- **Trò chơi vận động:**+ Gọi số.-**Chơi tự do:**+ Góc chơi cát: Bé đào cát tìm số.+ Góc chơi nước: Câu cá có chữ theo yêu cầu.+ Chơi xích đu, cầu tuột. Chơi với các đồ chơi có trên sân. |
| **5. Hoạt động vui chơi trong lớp:** | -**Trò chơi có luật:**+ Khi chơi thực hiện theo thỏa thuận.- **Trò chơi xây dựng:****+**Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi quy định.+ Trẻ biết cùng thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong.-**Trò chơi giả bộ có cốt chuyện:**+ Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu. + Trẻ biết cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi.  -**Các hoạt động tự do khác:**+ Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu mở để chơi theo ý thích và sự sáng tạo của trẻ.+ Hát và vận động tự do các bài hát về trường mầm non. |
| **6. Vệ sinh, ăn, ngủ:** | - Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (Chỉ số 15) - Trẻ tự rửa mặt, chải răng hàng ngày (Chỉ số 16)  |
| **7. Hoạt động chiều:** | - Bé chơi một số trò chơi vận động cùng cô: gọi tên, gọi số... | - Trẻ nói được điểm giống và khác nhau của mình với người khác | - Trẻ biết vâng lời bố mẹ, cô giáo  | - Luyện tập về nội dung LQCV: A\_Á\_Â | - Ôn bài hát **EM ĐI MẪU GIÁO.** |
| **8. Trả trẻ:** | - Cô nhắc trẻ tự mang giày dép, chào cô và ba mẹ ra về. | - Nhắc trẻ uống thêm nước trước khi ra về.  | - Cô nhắc trẻ tự mang giày dép, chào cô và ba mẹ ra về. | - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé trong ngày. | - Cô nhắc trẻ ra về chào cô và ba mẹ. |