**KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 11 ( Từ 4/ 11 – 8/11/2024 )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hình thức** | **Thứ hai** | **Thứ ba** | **Thứ tư** | **Thứ năm** | **Thứ sáu** |
| **Đón trẻ** | Nghe nhạc cùng bạn | - Nhắc trẻ chào cô và ba mẹ | - Dạy trẻ xếp giày dép gọn gàng | -nhắc trẻ để dép gọn gang. | - Khen bé đến lớp ngoan, trò chuyện với trẻ. |
| **Trò chuyện sáng** | * Trò chuyện về những ngày nghỉ của trẻ. * Tuyên dương các bạn đi học ngoan * Đếm vẹt từ 1-30 * Trò chuyện với trẻ về ông bà của trẻ. * Khen trẻ cột tóc đẹp | | | | |
| **Thể dục sáng** | * **Khởi động:** Đi các kiểu chân, tay. * **Trọng động:**   **+ Tay:**Đưa hai tay đưa ra trước, lên cao  **+ Lưng-bụng:** Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước.  **+ Chân**: Ngồi xổm, đứng lên, kiễng gót.  **+ Bật:** Bật nhảy tại chỗ.   * **Hồi tĩnh**: hít vào, thở ra nhẹ nhàng. | | | | |
| **Giờ học** | **VTTC CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU** | **ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐỘI TÚI CÁT** | **KỂ CHUYỆN CÂY KHẾ** | **CÔNG VIỆC CÙA MẸ** | **NHẬN BIẾT VÀ PHÂN LOẠI RÁC** |
| **Vui chơi**  **ngoài trời** | ⬝QS cây hoa.  . TCVĐ: tung bóng  . TCDG: tay trắng , tay đen.  . TCTD: câu cá. Nước. tưới hoa. | QS phòng chú bảo vệ.  . TCVĐ: cáo và thỏ  . CTTD:Nhặt lá cây, sỏi, đá | ⬝QS các phòng ban.  TCDG: chơi rồng rắn lên mậy.  . TCVĐ: cớp cờ.  . TCTD: cầu tuôt, xích đu, thang leo. | ⬝QS: Thời tiết hôm nay.  ⬝ TCVĐ: trời nắng trời mưa.  . TCDG: cáo và thỏ.  . TCTD: nhặt lá , tưới cây, nước. | . QS: quan sát chiếc xe.  TCVĐ: chơi đoàn tàu  . TCDG: tìm bóng. |
| **Vui chơi**  **trong lớp** | ⬝CT 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 phân vai: Trẻ nhin tranh đọc truyện theo suy nghĩ của trẻ.  . TC sáng tạo: 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 sang tạo: tự lấy , cất đồ chơi đúng nơi quy định.  . TC phân vai: thể hiện vai khi chơi. | . TC học tập: trẻ xếp xen kẽ.  . TC phân vai: trẻ biết thỏa thuận vai chơi.  . TC học tập: sắp xép đúng hình. | . TC âm nhạc: trẻ hát đúng lời bài trẻ biết.  . 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** | Động viên trẻ tự múc ăn | | | | |
| **Ngủ** | Trẻ biết tự lấy gối và ngủ ngoan. | | | | |
| **Vệ sinh** | Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn | | | | |
| **Sinh hoạt**  **chiều** | Trẻ chơi theo ý thích ở các góc. | Rèn kỹ năng ngày hôm sau. | Trẻ đọc các bài vè.” Vè trái cây” | Rèn trẻ đọc thơ | Rèn kỹ năng |
| **Đánh giá cuối tuần** |  | | | | |