**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 1**

**TUẦN 2 THÁNG 10/2024**

**(Ngày 07/10/2024 đến 11/10/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | * Trò chuyện với trẻ về một số món ăn quen thuộc: trứng rán, cá kho, canh rau… * Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể của trẻ. * Trò chuyện với trẻ về chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể. * Trò chuyện với trẻ về nội dung bá cần gì để lớn lên và khỏe mạnh. * Nghe hát các bài hát thiếu nhi. * Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn thân thể sạch sẽ để giúp cho cơ thể khỏe mạnh. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Hô hấp 2; Tay 6;   Bụng 2; Chân 1; Bật 1. | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Nội dung 1:**  Nhận biết tay phải – tay trái   của bản thân  **Nội dung 2:** Bé đọc bài thơ "miệng xinh" | | **Nội dung 1:**  Cậu Bé Mũi Dài  **Nội dung 2:**  Đề Tài: Các Giác Quan Của Bé | | **Nội dung 1:** Trườn Theo Hướng Thẳng  **Nội dung 2:**  Kỹ Năng Xé Theo Dải | **Nội dung 1:**  Vẽ Nước  **Nội dung 2:**  Đưa Ngón Tay Để Biểu Thị Số Lượng | **Nội dung 1:**  Tại Sao Răng Quang Trọng?  **Nội dung 2:**  Đề Tài: Dạy Hát Bài "Cô Và Mẹ" |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | - Góc học toán:  +Bé phân biệt tay phải - tay trái.  + Tìm đồ vật có dạng hình tròn hình vuông. Chọn đồ dùng, đồ chơi bé thích và không thích.  + Chọn đồ dùng bé trai – bé gái.  + Chọn hành động làm bé vui – bé buồn.  - Góc văn học:  + Kể chuyện: Cậu bé mũi dài.   +Đọc thơ: Miệng xinh.  + Kể lại một vài tình tiết trong câu chuyện “Đôi bạn tốt”.  - Góc tạo hình:  + Bé làm mặt nạ.  +Tô màu các nhân vật trong chuyện.  +Tô màu trường lớp mầm non.  +Vẽ hàng rào cho cổng trường. Tô màu đồ dùng đồ chơi  + Hát và vận động minh họa bài hát "Tay thơm tay ngoan"  +Bé tiếp tục hoàn thành sản phẩm vẽ nét ngang.  +Xé giấy theo dải  +Vẽ thêm bộ phận còn thiếu của cơ thể | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | * Quan sát và trò chuyện về cơ thể bé và bạn. * **TCVĐ:** Tung bóng - bắt bóng, Trời tối trời sáng * **TCDG:** Kéo cưa lừa xẻ, Đuổi bắt * **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** | * Dạy trẻ biết rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. * Nhắc nhỡ trẻ biết sử dụng chén, muỗng, ly đúng cách, hợp vệ sinh. * Biết lấy bàn chảy đánh răng theo đúng ký hiệu của cá nhân. * Nhắc nhỡ trẻ biết cất chén, muỗng, ly,... đúng nơi qui định. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | Trò chuyện về khuôn mặt của bé.  Nhận biết các bữa ăn trong ngày: ăn sáng, ăn trưa, ăn xế | Trò chuyện với trẻ về các từ chỉ người như: Cô giáo, bé trai, bé gái, đồ dùng, đồ chơi, quần áo...  Nghe và trả lời các câu hỏi về nhu cầu của bản thân. | | Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm quen thuộc: Thịt, cá, trứng, sữa, rau… | | Cô đặt các câu hỏi: Ai, cái gì?,…yêu cầu trẻ trả lời trong các hoạt động.  Biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng. | Hướng dẫn trẻ cách lật từng trang sách trong vở bài tập.  Dạy trẻ mạnh dạn khi tham gia các hoạt động trong ngày. |