**KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 3 ( Từ 3 /3 –7 /3/ 2025 )**

**Chủ đề: MỪNG NGÀY 8-3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hình thức** | **Thứ hai** | | **Thứ ba** | **Thứ tư** | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| **Đón trẻ** | Thông thoáng phòng đón trẻ | | Nhe nhạc thiếu nhi | Nhắc trẻ điểm danh | Nhăc trẻ để dép gọn gàng | Nhăc trẻ chào cô, ba mẹ |
| **Trò chuyện sáng** | - Trò chuyện với trẻ về các loài hoa be biết  - Trò chuyện về ngày lễ có trong tuần  - Trò chuyện về cách yêu thương mọi người | | | | | |
| **Thể dục**  **sáng** | **+Tay**: co và duỗi tay , vỗ 2 tay vào nhau  **+ Lưng bụng:** **:** ngồi, cúi người về phía trước, ngửa ra sau  **Chân**: ngồi xổm, đứng lên  **+Bật**: Bật nhảy chân trước, chân sau tại chỗ. | | | | | |
| **Giờ học** | **DẠY HÁT EM LÀ HOA HỒNG NHỎ**  **Làm bài tập toán trang 8** | **Kể chuyện**  **HOA MÀO GÀ** | | **Thể dục**  **ĐẬP VÀ BẮT BÓNG 5 LẦN** | **Toàn**  **NHẬN RA QUY TẮC SẮP XẾP**  **Ôn NÉM XA 1 TAY** | **Tạo hình**  **LÀM HOA TẶNG MẸ** |
| **Vui chơi**  **ngoài trời** | ⬝QS :thời tiết.  . TCVĐ: Mèo đuổi chuột.  . TCDG: rồng rắn lên mây.  . TCTD: Nhặt lá, vẽ trên cát. | QS phòng chú bảo vệ.  . TCVĐ: Cáo và thỏ.  . CTDG: chơi ô ăn quan.  TCTD: vẽ dưới đất, cát. | | ⬝QS các phòng ban.  TCDG: Tay trắng tay đen.  . TCVĐ:Chơi quạ và gà con.  . TCTD: cầu tuôt, xích đu, thang leo. | ⬝QS: Cây cảnh  ⬝ TCVĐ: trời nắng trời mưa.  . TCDG: Cáo và thỏ.  . TCTD: nhặt lá , tưới cây, nước. | . QS: Quan sát bầu trời.  TCVĐ: chơi nhảy qua suối.  . TCDG: Bịt mắt bắt dê.  . TCTD: Chơi các trò chơi trong sân trường. |
| **Vui chơi**  **trong lớp** | ⬝TC học tâp: trẻ chơi xếp xen kẽ,  . TC âm nhạc: trẻ sử dụng các dụng cụ , hát những bài trẻ biết.  . TC phân vai: trẻ biết thể hiện vai chơi.h ng vai cô giáo. Thchơi trò choi xây ựng | . TC văn học: Trẻ nhing tranh đọc truyện theo suy nghĩ của trẻ.  . TC tạo hình: trẻ biết sử dụng nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm.  . TC học tập: trẻ tìm được đối tượng đặc biệt. | | . TC âm nhạc: Vận động hát theo bài trẻ biết.  . TC xây dựng: tự lấy , cất đồ chơi đúng nơi quy định.  . TC phân vai: thể hiện vai khi chơi. | . TC học tập: trẻ xếp xn kẽ.  . TC phân vai: trẻ biết thỏa thuận vai chơi.  . TC học tập: sắp xép đúng hình. | . TC âm nhạc: trẻ hát đúng lời.  . TC sáng tạo: trẻ sử dụng nguyên vật liệu tạo ra sản phẩm.  . TC xây dựng: trẻ xây vườn hoa theo ý tưởng trẻ. |
| **Ăn** | - Biết dọn bàn ăn và sắp xếp ghế ngồi.  - Biết rửa tay và lau mặt đúng thao tác.  - Nhận biết các bữa ăn trong ngày, và lợi ích của việc ăn uống. | | | | | |
| **Ngủ** | -Giáo dục trẻ có hành vi văn minh trong giờ ngủ. Không nói chuyên trong giờ ngủ. | | | | | |
| **Vệ sinh** | -Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. | | | | | |
| **Sinh hoạt**  **chiều** | Đọc thơ “ Thỏ bông bị ốm ” | | Hát các bài hát về con vật | Đọc đồng dao ‘ đi cầu đi quán | - nghe nhạc và hát theo (nhạc thiếu nhi) | Chơi đồ chơi lắp ráp |
| **Đánh giá cuối tuần** |  | | | | | |