**TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14**

**LỚP: MẦM 2**

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 12**

**(TỪ NGÀY 02/ 12 ĐẾN 06/12)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **Đón trẻ - Trò chuyện sáng** | - Bé điểm danh khi đến lớp nhận ra ký hiệu tên của mình- Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.- Cho trẻ xem film về thế giới động vật, cho trẻ kể tên con vật trẻ biết |
| **Thể** **dục sáng** | + Hô hấp: - Hít vào, thở ra. + Tay:- Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước + Lưng, bụng, lườn:- Quay sang trái, sang phải  +Chân:- Bước lên phía trước.- Bật tại chỗ  |
| **Hoạt động học****Nội dung 1** | **Khám phá:“ CON HỔ”** | **Thể chất:“ BÒ CHUI QUA CỔNG”** | **Âm nhạc: “ĐÀN GÀ CON ” DẠY HÁT** | **LQVT: “DÀI – NGẮN”** | **TẠO HÌNH:" VẼ ĐƯỜNG ĐI "** |
| **Nội dung 2** | **Thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện toán trang 18** |  **LQVH: KC "Hoa mào gà** " | **Thực hiện bài tập khám phá khoa học và xã hội trang 10**  |  **Kỹ năng sống “Kỹ năng nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng cách"** | **LQVH “Con kiến leo cành đa”(đồng dao)**  |
| **Chơi góc** | \* Góc xây dựng: Xếp chuồng nuôi con vật bé yêu.- Cô gợi ý trẻ cách sử dụng vật liệu mở để xếp hàng rào làm chuồng.\* Góc tạo hình:- Luyện kỹ năng xoay tròn làm ổ trứng.\* Góc học tập:- Domino- Chiếc túi kỳ diệu- Xếp hình từ các phần cho trước- Bé tập đếm- Đoán xem con gì- Cô vào chơi với trẻ trò chơi: Domino và so hình, sau đó cô rút ra cho trẻ tự chơi tiếp \* Góc âm nhạc- Chuẩn bị: máy, phách tre, gáo dừa, hoa, quạt, - Trẻ hát và múa theo các bài hát mà trẻ thích |
| **Chơi ngoài trời** | - Đoán xem con gìQuá trình phát triển của cây cối, môi trường sống, cách chăm sóc cây.- Quan sát cây dây leo: dây gấc trẻ biết được dây dạng dây leo trên giàn, lá màu xanh, trái dạng tròn có nhiều gai nhỏ, có tên là trái gấc dùng đế chế biến thực phẩm có màu đẹp.- Dạy trẻ để dây cho nhiều trái thì phải chăm sóc tưới cây.- Cho trẻ nhắc lại tên trái gấc.- Biết chơi hòa thuận phối hợp hoạt động với bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.- Chơi tự do với đồ chơi ngoài sân.- Nhắc trẻ khi chơi không xô đẩy bạn, không chạy quá nhanh, không giành đồ chơi ki chơi.- Chơi với cầu tuột, nhảy ô, ném bowling, chong chóng quay. |
| **Ăn ngủ, vệ sinh** | - Rèn nề nếp giờ ngủ: không nói chuyện, không gác chân qua mình bạn.- Nhận biết đồ dùng để ngủ của trẻ nhận biết qua ký hiệu tên của trẻ.- Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau, cơm, canh, mặn, xào, chiên. - Trò chuyện với trẻ về các món ăn mà trẻ biết- Hỏi trẻ tên một số thực phẩm có trong món ăn. |
| **Học ngoại khóa** | Anh văn, Nhịp điệu | Vẽ | Anh văn, Nhịp điệu | Vẽ |  |
| **Sinh hoạt chiều** | - Trò chuyện với trẻ về các nề nếp, qui tắc trong sinh hoạt | - Dạy trẻ biết xếp hàng và chờ đến lượt | - Cho trẻ nghe nhạc | - Đọc đồng dao: đi cầu đi quán | - Trẻ chơi tự do |