**KẾ HOẠCH TUẦN 2 ( 7/10 ->11/10)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | | **Thứ hai** | | **Thứ ba** | **Thứ tư** | | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| **Đón trẻ** | * Đón trẻ vào lớp. * Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân. * Điểm danh. | | | | | | | |
| **Thể dục sáng** | * Tập với nơ, hoa đeo tay. * Hô hấp: 3; Tay: 2; Bụng: 2; Chân: 2; Bật:2 | | | | | | | |
| **Giờ học** | * Nặn vòng to, vòng nhỏ. * Dạy trẻ kỹ năng lăn dài. | | * VĐMH:Chiếc   khăn tay.   * Dạy trẻ cách mang dép đúng. | | | * Nhận biết một – nhiều. * Làm bài tập toán số 2 trang 2. | * Đập bóng.. * Tô màu đồ chơi. | * Truyện: Cậu bé mũi dài. * Tập trẻ kể truyện theo tranh. |
| **Hoạt động sảnh sân chơi** | * Quan sát thiên nhiên: Quan sát cây sống nhờ gì. * Quan sát xã hội: Đồ dùng bạn gái * Trò chơi dân gian: Úp lá lá khoai. * Trò chơi vận động: Chó sói xấu tình. * Chơi tự do: Chơi với đồ chơi sẵn có trên sân trường. | | | | | | | |
| **Nề nếp, ăn ngủ** | * Tiếp tục rèn trẻ có thói quen rửa tay khi tay dơ. * Dạy trẻ ăn uống đủ chất. * Ngủ không nói chuyện. | | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | * Vệ sinh, thay quần áo, chải tóc. * Nêu gương. | | | | | | | |