**KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 12 ( Từ 09 /12 –13 /12/ 20224)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hình thức** | **Thứ hai** | | **Thứ ba** | **Thứ tư** | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| **Đón trẻ** | Thông thoáng phòng đón trẻ | | Nhge 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 vì sao có nắng  - Trò chuyện về công dụng của nắng  - Trò chuyện về nắng lúc nào thì tốt  - trò chuyện về ông mặt trời | | | | | |
| **Thể dục**  **sáng** | **\* Khởi động:** Trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn với các kiểu chân, về đội hình 2 hàng ngang  + Tay: 2 tay đ­­ưa trước, lên cao.  + Bụng: Cúi gập bụng hai tay chạm mũi chân.  + Chân: Khụy gối hai tay song song lòng bàn tay úp trước mặt.  + Bật tại chỗ | | | | | |
| **Giờ học** | **SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM**  **THƠ: BÉ VÀ ÔNG MẶT TRỜI** | **SỰ TÍCH NGÀY VÀ ĐÊM** | | **BÒ DÍC DẮC QUA 5 ĐIỂM** | **VĐTN: “ NẮNG SỚM”**  **ÔN: NÉM TRÚNG ĐÍCH** | **CĂT TIA NẮNG MẶT TRỜI** |
| **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 “ nhớ ơn ” | | 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** |  | | | | | |