**TRƯỜNG MẦM NON DÂN KIỆT**

**LỚP: GẤU BÔNG**

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 2**

**(TỪ NGÀY 10/2 ĐẾN 14/2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **Đón trẻ - Trò chuyện sáng** | -Dạy trẻ nói vừa đủ nghe . -Trẻ biết giao tiếp với cô khi có cô đến thăm lớp  - Dạy trẻ biết chào hỏi khi gặp người lớn | | | | |
| **Thể** **dục sáng** | - Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang)  - Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật.  - Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. | | | | |
| **Hoạt động học**  **Nội dung 1**  **Nội dung 2** | **PTTC**  "BƯỚC QUA VÒNG " | NBTN  "HOA SEN" | PTNN  Truyện : Chú gấu con ngoan | NBPB  " Hình vuông" | - Tập trẻ kỹ năng dán trong tập tạo hình vui (trang 13 ) |
| Lồng họp | So hình | Bé xâu vòng | Đọc thơ “ Yêu mẹ” | Hát cùng cô” Em búp bê” |
| **Chơi góc** | TCPASH: Trẻ biết thực hiện các hành động chơi với đồ chơi,chơi mô phỏng nhiều nội dung: chơi vật thay thế -- > que thay thế muỗng  Trẻ đi tìm vật thay thế để đút cho bé ăn  - Tắm cho bé  **Góc hoạt động với đồ vật:** - Xếp bệ hoa - Chơi tháo lắp vòng .- Tìm đúng hình tròn, vuông;- Cho trẻ tô màu ;- So hình  **Góc âm nhạc:-**  Cho trẻ chơi với nhạc cụ ; - Chơi với nhạc cụ: phách tre, xúc xắc .  **Nghe cô kể chuyện** :chú gấu con ngoan, hoa mào gà | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | * Cô cho trẻ quan sát các loại cây trong sân trường: cây tắc, cây mai. Trẻ quan sát đồ chơi trong sân * Trò chơi vận động:  dung dăng dung dẻ .TCDG: Gà trong vườn rau. Con bọ dừa, * Chơi tự do: chơi cát ,nước * Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường, | | | | |
| **Ăn ngủ, vệ sinh** | * Tập bé ăn biết nhặt cơm rơi và ăn không nói chuyện. * Trẻ biết chờ đến lượt để rửa tay ăn cơm, để đồ chơi vào nơi quy định. * Khi trẻ muốn đi vệ sinh thì trẻ biết gọi cô | | | | |
| **Sinh hoạt chiều** | Cô kể chuyện cho trẻ nghe: chú gấu con ngoan, hoa mào gà | Chơi các trò chơi : cá vàng bơi , con thỏ... | Chơi với khối nhựa, khối gỗ, lắp ráp | Cô hát cho trẻ nghe bài các bài hát nhà trẻ : lý cây bông, màu hoa |  |

**TRƯỜNG MẦM NON DÂN KIỆT**

**LỚP: GẤU BÔNG**

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 2**

**(TỪ NGÀY 17/2 ĐẾN 21/2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **Đón trẻ - Trò chuyện sáng** | * Khi cô kêu tên mình, thì mình phải dạ. Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn---> giáo dục trẻ khi đến lớp phải chào Cô và tạm biệt ba mẹ. | | | | |
| **Thể** **dục sáng** | **\* Thể dục sáng:**  - Hô hấp: tập hít vào, thở ra.  - Tay: Giơ cao  - Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước  - Chân: Ngồi xuống, đứng lên | | | | |
| **Hoạt động học**  **Nội dung 1**  **Nội dung 2** | **NBTN**  **Hoa sen** | **PTTC**  **Ném xa bằng 1 tay** | PTNN  **Truyện:THỎ NGOAN** | **Cảm xúc: Tức giận** | **PTTM**  **Nặn :**  **Bông hoa** |
| **TCVĐ : "Chim sẻ và ô tô"** | **TCPASH: Cho bé tắm(chơi vật thay thế)** | **Bé tô tập** | **TC**  **" trời nắng trời mưa"** | ***Thơ* :**  **Đi chơi phố** |
| **Chơi góc** | **Góc chơi tập**:: - Trẻ biết đút cho bé ăn (Cho bé ăn cháo), cho em uống nước, ru em ngủ  **Góc hoạt động với đồ vật:**- Xếp chồng, xếp cạnh; - Chơi với bóng ,- Chơi chọn quả màu đỏ giúp bác Gấu**,- Ai tìm đúng, Bé nào giỏi**  **Góc bé xem sách**: Chọn sách màu đỏ, xanh  **Góc âm nhạc :** Khuyến khích trẻ lấy các dụng cụ gõ, trẻ gõ tạo âm thanh, hưởng ứng theo nhạc  **Nghe cô kể chuyện** :chú gấu con ngoan, hoa mào gà | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | * Cô cho trẻ quan sát các loại cây trong sân trường: cây tắc, cây mai. Trẻ quan sát đồ chơi trong sân, Chơi trốn tìm. * Trò chơi vận động:  Trời nắng trời mưa, bắt bướm, - Ném tung về phía trước ,. * Chơi tự do: chơi cát ,nước , cầu tuột, đẩy xe . * Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường, | | | | |
| **Ăn ngủ, vệ sinh** | * Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống. Rửa tay trước khi ăn * Tập nhai cơm với thức ăn,không ngậm thức ăn trong miệng,không vừa ăn vừa chơi. * Ngủ 1 giấc buổi trưa. | | | | |
| **Sinh hoạt chiều** | - Chơi lắp ráp | - Nghe hát các bài hát quen thuộc | -Cho trẻ chơi xòe nắm tay | Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp | Chơi : Kéo cưa lừa xẻ |

**TRƯỜNG MẦM NON DÂN KIỆT**

**LỚP: GẤU BÔNG**

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 2**

**(TỪ NGÀY 24/2 ĐẾN 28/2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ 2** | **THỨ 3** | **THỨ 4** | **THỨ 5** | **THỨ 6** |
| **Đón trẻ - Trò chuyện sáng** | * Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn---> giáo dục trẻ khi ngồi chơi với bạn phải chơi nhẹ nhàng, không được cấu bạn. | | | | |
| **Thể** **dục sáng** | **\* Thể dục sáng:**  - Hô hấp: tập hít vào, thở ra.  - Tay: Giơ cao  - Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước  - Chân: Ngồi xuống, đứng lên | | | | |
| **Hoạt động học**  **Nội dung 1**  **Nội dung 2** | **NBTN**  **Hoa cúc- Hoa hồng** | **PTTC**  **Tung bắt bóng cùng Cô.** | **PTTM**  **Nghe hát**  **Bài “ Gà gáy le te “** | **PTNN**  **Dạy hát : Chim sẻ** | **PTNT**  **Nhiều hơn - Ít hơn** |
| TCVĐ :"Vượt chướng ngại vật". | TCCL: "Tìm đôi" | **Xem ca nhạc** | **TCCL:**  **"Gọi tên đồ vật bị khuyết"** | "Cho trẻ xem tranh các loài hoa" . |
| **Chơi góc** | **Góc chơi tập**:: - Trẻ biết đút cho bé ăn (Cho bé ăn cháo), cho em uống nước, ru em ngủ  **Góc hoạt động với đồ vật:**- Xếp chồng, xếp cạnh; - Chơi với bóng ,- Chơi chọn quả màu đỏ giúp bác Gấu**,- Ai tìm đúng, Bé nào giỏi**  **Góc Nhận biết tập nói :** Ráp hình quả  **Góc bé xem sách**: Chọn sách màu đỏ, xanh  **Góc âm nhạc :** Khuyến khích trẻ lấy các dụng cụ gõ, trẻ gõ tạo âm thanh, hưởng ứng theo nhạc  **Nghe cô kể chuyện** :chú gấu con ngoan, hoa mào gà | | | | |
| **Chơi ngoài trời** | * Cô giáo dục bé không cho vật lạ vào miệng ,mũi ,tai ,rốn. Quan sát: Tìm trong sân trường đồ chơi nào có màu xanh * Trò chơi vận động: chơi trốn tìm . -Trời nắng trời mưa, - Cáo và thỏ. - Ném tung về phía trước. Chim sẻ và ô tô * Chơi tự do: chơi cát ,nước , cầu tuột, đẩy xe . * Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường, | | | | |
| **Ăn ngủ, vệ sinh** | - Tập nhai cơm với thức ăn.- Tập không ngậm thức ăn trong miệng.- Tập ăn rau và trái cây.  - Ngủ 1 giấc buổi trưa.- Đi vệ sinh đúng nơi quy định. | | | | |
| **Sinh hoạt chiều** | - Chơi xếp chồng đồ chơi không làm ngả đổ . | - Trẻ xem ca nhạc thiếu nhi  - Cho trẻ chơi xòe nắm tay | -Trẻ chơi lắp ráp | - Chơi: Ném bóng | - Chơi Kéo cưa lừa xẻ |