**LỚP THỎ KẾ HOẠCH TUẦN 3/T2 Ngày:17-21/2/2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ** | - Trò chuyện về các loại quả trẻ biết | | | | |
| **Giờ học** | **Thơ :**  Giờ ăn  **VĐTN:**  Xúc xắc xúc xẻ | **NBTN:**  Hoa Mai  **NBPB:**  Ôn xanh-đỏ-vàng | **TH:**  Di màu bánh chưng  **ÂN:** nghe hát bánh chưng xanh | **Truyện :**  Khỉ con ăn chuối ( T1 )  - Thực hành bài tập MTXQ | **TD:**  Lăn bắt bóng cùng cô(t1)  **KN:** Cất giày dép đúng nơi qui định. |
| **Chơi góc** | - Bé chơi lắp ráp - Bé tập tô màu -Chơi với đất nặn  - Bé nhún nhảy theo nhạc. -Bé lật xem truyện tranh.  -PASH: Tắm cho em -Chơi xếp cạnh thành đồ vật  -Xâu vòng xen kẻ  -NBPB: xanh- đỏ vàng, to- nhỏ | | | | |
| **VS,ăn,ngủ** | -Trẻ ăn không ngậm,không nói chuyện  -Trẻ tự đi khi có nhu cầu vệ sinh  -Trẻ biết cởi đồ khi bị dơ,ướt | | | | |
| **SH chiều** | - Đọc thơ : Giờ ăn  - Xem tranh ảnh về các loại hoa | - Trẻ chơi di màu tự do  - Trẻ nhận biết được 1 số đặc điểm của hoa mai | - Nghe kể truyện Khỉ con ăn chuối  - Trẻ nghe hát bài bánh chưng xanh | - Chơi tự do với bóng  - Trẻ nhớ được tên truyện và nhân vật trong truyện | Xem nhạc thiếu nhi  -Lật sách và gọi tên các nhân vật |

**LỚP THỎ KẾ HOẠCH TUẦN 4/T2 NGÀY:24-28/02/2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ** | - Trò chuyện về các loại quả trẻ biết | | | | |
| **Giờ học** | **TH:** Vẽ nét xiên - Ôn kn cất giày dép đúng nơi qui định | **NBTN:**  - Hoa Cúc  - Thực hiện bài tập thực hành MTXQ | **Truyện :**  Khỉ con ăn chuối ( T2)  **ÂN:**  Dạy hát Bé ngoan | **NBPB:**  - Ôn To-Nhỏ  - Thực hiện bài tập Toán | **TD:**  Lăn bắt bóng cùng cô(t2)  **Thơ:** ôn thơ giờ ăn |
| **Chơi góc** | - Bé chơi lắp ráp - Bé tô màu -Chơi với đất nặn  - Bé nhún nhảy theo nhạc. -Bé lật xem truyện tranh.  -PASH: Tắm cho em -Chơi xếp cạnh thành đồ vật  -Xâu vòng xen kẻ  -NBPB:Xanh,đỏ,vàng, to nhỏ | | | | |
| **VS,ăn,ngủ** | -Trẻ bỏ chén dơ đúng nơi quy định  -Trẻ kêu cô khi có nhu cầu vệ sinh  -Trẻ biết cởi đồ khi bị dơ,ướt | | | | |
| **SH chiều** | - Xem tranh hoa cúc  - Trẻ vẽ mưa rơi | -Trẻ biết được tên gọi và các đặc điểm của hoa cúc  - Nghe kể truyện Khỉ con ăn chuối | -Trẻ nhớ được tên truyện và có thể kể lại 1 số nội dung trong truyện  -Trẻ chơi phân biệt bóng to nhỏ | -Chơi tự do với bóng  - Nghe đọc thơ giờ ăn | Xem nhạc thiếu nhi  -Lật sách và gọi tên các nhân vật |