**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP LÁ 2**

**THÁNG 9/2024**

**TUẦN 2 (Ngày 9/9 => 13/9/2024)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Chủ động và độc lập làm một số công việc đơn giản hằng ngày (8-33) (vệ sinh cá nhân, , trực nhật, chơi...) |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Hô hấp: Hít vào, thở ra.+ Tay: Đưa tay lên cao, gập xuống vai. + Bụng: Nghiêng người sang trái ngược lại + Chân: Đưa chân bằng mũi chân + Bật: Nhảy bật tách chân. |
| **GIỜ HỌC** | **TOÁN****NHẬN BIẾT CON SỐ PHÙ HỢP VỚI SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 10 (23-104)**  | **MTXQ****TÌM HIỂU QUI ĐỊNH TRƯỜNG , LỚP** | **THỂ DỤC CHUYỀN BÓNG QUA ĐẦU, QUA CHÂN"** | **LQCV****TẬP TÔ CÁC NÉT CƠ BẢN** | **ÂM NHẠC****HÁT "LỚP EM VUI GHÊ"** |
| **THỂ DỤC****Ném xa bằng 2 tay** | **TẠO HÌNH****Vẽ đồ chơi bé thích** | **VĂN HỌC****Truyện: bạn mới** | **KỸ NĂNG****Cách bê ghế** | **VĂN HỌC****Thơ : cô giáo của em** |
| **CHƠI** **TRONG LỚP** | - Góc toán: + Chơi lô tô, nhận biết hình hình học.  + Nhận biết các hoạt động của trẻ và các cô trong trường mầm non.- Góc tạo hình: + Một số NVL : lon nhựa, hộp giấy, hủ sữa chua, ống hút,…  +Trẻ dán hình vào đúng vị trí cho trước, không nhăn tạo thành bức tranh đẹp (2-8). + Giấy màu, viết, bút màu, màu nước, kim bấm, băng keo, hồ, đất nặn. + Làm đồ chơi, tạo hình tranh theo ý thích bằng NVL.- Góc âm nhạc: + Hát các bài hát về trường lớp mầm non. + Trẻ sử dụng các dụng cụ âm nhạc để vận động minh họa cho bài hát trẻ biểu diễn + Trẻ cảm nhận và phân biệt một số âm thanh của các nhạc cụ khác nhau - Góc làm quen chữ viết: Tìm chữ trong tên, tô chữ đã học, tập viết tên bản thân + Trẻ biết đoán tên đồ vật có chữ cái dưới sự gợi ý của cô + Giấy bìa, bút kéo, hồ… + Thẻ chữ cái.- Góc đọc sách: Bé đọc sách theo ý thích.- Góc Văn học: đọc sách truyện, kể truyện theo ý thích của trẻ bằng tranh, rối. |
| **CHƠI** **NGOÀI TRỜI** | - Quan sát: Công việc của các cô, các bác trong trường mầm non. - TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh".- TCDG: Mèo đuổi chuột- Chơi tự do: ném xa bằng 2 tay, chuyền bóng qua đầu qua chân. Cát, nước, cầu trượt, xích đu, đi cà kheo, chạy xe đạp... => GD trẻ: Sử dụng đồ dùng, đồ chơi an toàn.  |
| **ĂN****NGỦ****VỆ SINH** | - Rèn nếp rửa tay - lau mặt.- Trẻ cùng bạn chuẩn bị bàn ăn (Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn).- GD trẻ: Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/ giật nước cho sạch.- Trẻ biết giúp đỡ cô vệ sinh lớp, chuẩn bị giờ học, giờ ăn, giờ ngủ (Thực hiện công việc đuợc giao: trực nhật, xếp dọn đồ chơi...).- Trẻ biết giữ trật tự giờ ăn: không đùa nghịch, không cười giỡn,... - Không cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt sẽ dễ bị sặc.- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn ( 5-15). |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Chơi đồ chơi lắp ráp theo ý thích của trẻ (Lắp ráp).- Trò chơi với các chữ số (Tô đồ theo nét).  | - Xem phim kỹ năng sống và trò chuyện (Không ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo) | - Cô kể chuyện cho trẻ nghe câu chuyện "Món quà của cô giáo". | - Trò chuyện với trẻ về một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).  | - Trò chơi " Ai giỏi hơn" (Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại) (27-115). |