**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP SÓC NÂU**

**THÁNG 10 /2024**

**TUẦN 1 (Ngày 30/09/2024 => 04/10/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Cô trò chuyện với trẻ về thói quen biết chào cô giáo, ba mẹ khi đến lớp.  - Nghe các bài hát thiếu nhi.  - Cô trò chuyện với trẻ về các đồ chơi trong lớp.  - Cho trẻ chơi các đồ chơi trong lớp. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **-** Thổi lông chim.  - Tay: Hai tay đưa ra trước,vẫy hai bàn tay làm cá bơi  - Bụng: Hai tay chống hông, xoay người qua trái, xoay người qua phải .  - Chân: Ðua từng chân ra trước, đổi chân.  - Bật: Bật tại chỗ . | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Thể chất:** Đi theo hướng thẳng có mang vật trên tay (tiết 1). | | **Tạo hình:** Nặn con giun. | | **Kể chuyện:** Cây táo (tiết 1). | **NBPB:** Màu xanh | **HĐVĐV:** Xâu hạt màu xanh |
| **Đọc thơ:** Yêu mẹ. | | **VĐTN:** bài hát “Đàn gà trong sân”. | | **Kỹ năng:** Xếp hàng. | **Đọc thơ:** Con cua. | **Kỹ năng: C**ầm ly uống nước. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:** Khám bệnh cho búp bê.  **- Góc NBPB:** chọn hình có màu xanh dương – màu đỏ. Chọn bông hoa tương ứng với màu lọ hoa.  **- Góc HĐVĐV:** xếp nhà, xếp hàng rào, xâu dây hoa màu xanh.  - **Góc tạo hình:** Tô màu hình rỗng, tập kỹ năng lăn dài.  **- Góc âm nhạc:** Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc.  **- Góc đọc sách**: Trẻ xem tranh, giáo dục trẻ lật sách nhẹ nhàng. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **- Trò chơi vận động:** Bắt bướm.  **- Trò chơi dân gian:** Kéo cưa lừa xẻ.  - Rèn kỹ năng: Đi trong đường hẹp, đi theo hướng thẳng có mang vật trên tay.  - Chơi các trò chơi trong khu vui chơi nhà trẻ. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Trẻ biết lấy gối vào chỗ ngủ.  - Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.  - Cho trẻ làm quen với chế độ cơm và các loại thức ăn khác nhau.  - Trẻ biết ngủ 1 giấc buổi trưa.  - Trẻ vào ngủ đúng vị trí. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Nghe nhạc, hát theo nhạc các bài hát quen thuộc. | - Chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. | | - Ôn bài hát: Con gà trống, Lời chào buổi sáng. | | **-** Chơi nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ. | - Xem video về động vật, trò chuyện cùng cô về các con vật. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP SÓC NÂU**

**THÁNG 10/2024**

**TUẦN 2 (Ngày 07/10/2024 => 11/10/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Trò chuyện về đồ chơi trong sân trường.  - Nhắc nhở trẻ biết chào cô và ba mẹ khi đến lớp.  - Rèn trẻ bỏ cặp dép đúng vị trí quy định.  - Nghe nhạc thiếu nhi. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **-** Thổi lông chim.  - Tay: Hai tay đưa ra trước,vẫy hai bàn tay làm cá bơi  - Bụng: Hai tay chống hông, xoay người qua trái, xoay người qua phải .  - Chân: Ðua từng chân ra trước, đổi chân.  - Bật: Bật tại chỗ . | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Thể chất:** Đi theo hướng thẳng có mang vật trên tay (tiết 2). | | **NBTN:** Búp bê – quả bóng. | | **Kể chuyện:** Thỏ con không vâng lời (Tiết 1). | **NBPB:** Màu xanh – màu đỏ. | **Âm nhạc:** Dạy hát “Em búp bê”.  Nghe hát “Nu na nu nống”. |
| **Nghe hát:** bài hát “Hoa bé ngoan”. | | **HĐVĐV:** Ôn xâu hạt màu xanh. | | **Tạo hình:** Chấm đèn màu. | **VĐTN:** bài hát “Bóng tròn to”. | **Đọc thơ:** Bé đến lớp. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:** Khám bệnh cho búp bê.  **- Góc NBPB:** chọn hình có màu xanh dương – màu đỏ. Chọn bông hoa tương ứng với màu lọ hoa.  **- Góc NBTN:** búp bê, quả bóng.  **- Góc HĐVĐV:** xếp nhà, xếp hàng rào, xâu dây hoa màu xanh - đỏ.  - **Góc tạo hình:** Tô màu hình rỗng, tập kỹ năng lăn dài.  **- Góc âm nhạc:** Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc.  **- Góc đọc sách**: Trẻ xem tranh, giáo dục trẻ lật sách nhẹ nhàng. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **- Quan sát:** các loại đồ chơi trong sân trường.  **TCVĐ:** Gieo hạt.  **TCDG:** Cặp kè.  **-Rèn kỹ năng vận động:** đi theo hướng thẳng có mang vật trên tay.  - Chơi trong khu vui chơi nhà trẻ. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Tập trẻ xếp hàng lấy cơm vào bàn.  - Rèn trẻ cách cầm chén không làm rơi đổ.  - Khuyến khích trẻ cầm muỗng xúc ăn.  - Trẻ biết ngủ 1 giấc buổi trưa.  - Tập trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ và đi đúng nơi quy định. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Cho trẻ nghe nhạc, hát theo nhạc các bài hát quen thuộc. | - Chơi trò chơi “ô tô và chim sẻ”. | | - Xem tranh ảnh các đồ dùng gây nguy hiểm cho bản thân, giáo dục trẻ không chơi nghịch các đồ vật đó | | - Rèn trẻ kỹ năng tô màu. | - Chơi lắp ráp. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP SÓC NÂU**

**THÁNG 10/2024**

**TUẦN 3 (Ngày 14/09/2024 => 18/09/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Nhắc trẻ chào ba mẹ ,chào cô khi tới lớp.  - Nhận biết và trò chuyện về được một số đồ dùng đồ chơi yêu thích của bé.  - Trẻ biết chú ý lắng nghe khi cô nói.  - Xem tranh các loại đồ chơi ngoài trời.  -Hưởng ứng theo các bài hát quen thuộc. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **-** Thổi lông chim.  - Tay: Hai tay đưa ra trước,vẫy hai bàn tay làm cá bơi  - Bụng: Hai tay chống hông, xoay người qua trái, xoay người qua phải .  - Chân: Ðua từng chân ra trước, đổi chân.  - Bật: Bật tại chỗ . | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Thể chất:** Bò chui qua cổng (Tiết 1). | | **NBTN:** Cầu tuột – bập bênh. | | **Kể chuyện:** Thỏ con không vâng lời (Tiết 2). | **HĐVĐV:** Xếp đường đi. | **VĐTN:** Bài hát “Em búp bê”. |
|  | **Tạo hình:** Vẽ đốm trên cây nấm. | | **Âm nhạc:** bài hát“Em búp bê”. | | **Kỹ năng**: Rót nước uống. | **NBPB:** Ôn màu xanh – màu đỏ. | **Đọc thơ:** Đi dép. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:** Khám bệnh cho búp bê.  **- Góc NBPB:** chọn hình có màu xanh dương – màu đỏ. Chọn bông hoa tương ứng với màu lọ hoa.  **- Góc HĐVĐV:** xếp nhà, xếp hàng rào, xâu dây hoa màu xanh.  - **Góc tạo hình:** Tô màu hình rỗng, tập kỹ năng lăn dài.  **- Góc âm nhạc:** Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc.  **- Góc đọc sách**: Trẻ xem tranh, giáo dục trẻ lật sách nhẹ nhàng. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **Quan sát:** Quang cảnh trong sân trường.  **TCVĐ:** Trời nắng, trời mưa, gieo hạt.  **TCDG**:  Lộn cầu vồng, cặp kè.  - Chơi trong khu vui chơi nhà trẻ.  - Chơi tự do: Đi trên vật mềm, vật cứng, bò chui qua cổng, đi trong đường hẹp. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Tiếp tục tập trẻ xếp hàng lấy cơm.  - Rèn trẻ biết tự xúc ăn.  - Dạy trẻ cất chén, muỗng dơ vào đúng chỗ, nhẹ nhàng.  - Tập trẻ ăn rau và trái cây.  - Tập trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ và đi đúng nơi quy định. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Dạy đồng dao "chú cuội". | - Ôn các bài thơ, bài hát đã học. | | - Chơi gắp pompom. | | - Rèn kỹ năng xâu vòng. | - Chơi cài nút, luồn dây. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP SÓC NÂU**

**THÁNG 10/2024**

**TUẦN 4 (Ngày 21/10/2024 => 25/10/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Nhắc trẻ chào ba mẹ ,chào cô khi tới lớp.  - Chơi các trò chơi: kéo cưa lừa xẻ, gieo hạt, bắt bướm.  - Xem tranh ảnh về đồ chơi bé thích.  - Nhận biết và trò chuyện về được một số đồ dùng đồ chơi yêu thích của bé.  - Trò chơi đoán tên đồ chơi của bé. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **-** Thổi lông chim.  - Tay: Hai tay đưa ra trước,vẫy hai bàn tay làm cá bơi  - Bụng: Hai tay chống hông, xoay người qua trái, xoay người qua phải .  - Chân: Ðua từng chân ra trước, đổi chân.  - Bật: Bật tại chỗ . | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Thể chất:** Bò chui qua cồng (tiết 2) | | **NBTN:** Đồ chơi của bé. | | **Kể chuyện:** Chú sâu háu ăn. | **HĐVĐV:** Xâu hạt màu xanh – màu đỏ. | **Tạo hình:** Trang trí chiếc li bằng dấu vân tay. |
|  | **Kỹ năng:** Múc hạt bằng thìa. | | **HĐVĐV:** Rèn kỹ năng xếp đường đi. | | **Tạo hình:** Chấm bong bóng nước. | **NBTN:** Ôn đồ dùng của bé | **Đọc thơ: G**ăng tay và mũ. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:** Khám bệnh cho búp bê.  **- Góc NBPB:** chọn hình có màu xanh dương – màu đỏ. Chọn bông hoa tương ứng với màu lọ hoa.  **- Góc HĐVĐV:** xếp nhà, xếp hàng rào, xâu dây hoa màu xanh.  - **Góc tạo hình:** Tô màu hình rỗng, tập kỹ năng lăn dài.  **- Góc âm nhạc:** Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc.  **- Góc đọc sách**: Trẻ xem tranh, giáo dục trẻ lật sách nhẹ nhàng. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **- Quan sát:** Ngoài lớp bé có gì hấp dẫn.  **- TCVĐ:** Bắt bướm, gieo hạt.  **-TCDG:** Kéo cưa lừa xẻ, cặp kè.  **-Rèn kỹ năng vận động**: Bò chui qua cổng, đi theo hướng thẳng có mang vật trên tay.  - Chơi trong khu vui chơi nhà trẻ.  - Chơi tự do: Đi trên vật mềm, vật cứng, bò chui qua cổng, đi trong đường hẹp. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Dạy trẻ bỏ chén, muỗng dơ vào đúng chỗ, nhẹ nhàng.  - Tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.  - Tập trẻ thể hiện bằng lời nói khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.  - Dạy trẻ xếp hàng lấy cơm vào bàn.  - Khuyến khích trẻ tự xúc cơm, uống nước. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Chơi các trò chơi vận động. | - Trò chơi “Hát to, hát nhỏ”. | | - Chơi búa đập, ghép tranh gỗ. | | - Xem tranh ảnh các nơi nguy hiểm cần tránh. | - Chơi trò chơi “Ngón tay, Nu na nu nống”. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP SÓC NÂU**

**THÁNG 10/2024**

**TUẦN 5 (Ngày 28/10/2024 => 01/11/2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Nhắc trẻ lễ phép với người lớn.  - Trò chuyện với trẻ cách nhận đồ vật bằng 2 tay.  - Trò chuyện về ngày cuối tuần bé đi đâu chơi?  - Trò chuyện về những đồ chơi bé thích.  - Nghe các bài hát thiếu nhi. | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | **-** Thổi lông chim.  - Tay: Chim vẫy cánh, hai tay dang ngang làm động tác chim vẫy cánh.  - Bụng: Chim mổ thóc, cúi khom người, tay vỗ vào nhau.  - Chân: Nhón chân.  - Bật : Bật tại chổ. | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **HĐVĐV:** Xếp chồng. | | **Kể chuyện:** Đôi bạn nhỏ (Tiết 1). | | **Thể chất:** Bật tại chỗ. | **NBTN:** Đồ dùng bạn trai – bạn gái. | **VĐTN:** Bài hát “Con gà trống”. |
|  | **NBPB:** Ôn màu xanh – màu đỏ | | **Tạo hình:** Vẽ thức ăn cho gà. | | **VĐTN:** Bài hát “Một con vịt”. | **NBTN:** Ôn đồ chơi của bé | **HĐVĐV:** Rèn kỹ năng xếp chồng. |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **- Góc chơi tập:** Khám bệnh, cho búp bê uống thuốc.  **- Góc NBPB:** chọn hình có màu xanh dương – màu đỏ. Chọn bông hoa tương ứng với màu lọ hoa.  **- Góc HĐVĐV:** xếp nhà, xếp hàng rào, xâu dây hoa màu xanh.  - **Góc tạo hình:** Tô màu hình rỗng, tập kỹ năng lăn dài.  **- Góc âm nhạc:** Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc.  **- Góc đọc sách**: Trẻ xem tranh, giáo dục trẻ lật sách nhẹ nhàng. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **-TCVĐ:** Một đoàn tàu, bắt bướm.  **-TCDG:**Cặp kè, lộn cầu vồng.  **-Rèn kỹ năng vận động**: bật tại chỗ. | | | | | | |
| **ĂN**  **NGỦ**  **VỆ SINH** | - Rèn kỹ năng xếp hàng lấy cơm.  - Rèn trẻ tự lấy gối vào chỗ ngủ.  - Tập trẻ ăn các loại rau và khuyến khích trẻ thường xuyên uống sữa.  - Tiếp tục tập trẻ bỏ chén, muỗng dơ vào đúng chỗ, nhẹ nhàng.  - Khuyến khích trẻ tự xúc cơm và không làm rơi cơm ra bàn. | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Chơi trò chơi lồng hộp. | - Đọc thơ: Đi dép, Con cua. | | - Nghe nhạc, hát theo nhạc các bài hát quen thuộc. | | - Chơi các trò chơi vận động. | - Rèn kỹ năng tô màu. |