**LỚP: NAI KẾ HOẠCH TUẦN NGÀY: 17=>21/2/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoạt động | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| **Đoán Trẻ** | - Trẻ biết thưa gửi ba mẹ khi đến lớp(dạ,tạm biệt | | | | | |
| **Thể dục sáng** | - Hô hấp: gà gáy - Tay: gà đập cánh  - Chân: gà bới đất - Bụng: gà mổ thóc  - Bật tại chổ | | | | | |
| **Giờ Học** | **TD:** Lăng bóng cho cô  Ôn kn: Bé tự mặc quần | **HĐVĐV:xếp ô tô**  **Ôn** màu đỏ- vàng-xanh | **THƠ: Đoàn tàu**  Ôn nghe hát: mẹ ơi có biết | **NBTNxe đạp**  **Ôn** thơ: yêu mẹ | | **Hát: bé tập láy ô tô**  **Ôn hát: cháu yêu bà** |
| **Chơi Góc** | **-PASH:** Tắm cho búp bê **-HĐVĐV:** chơi xếp ngôi nhà,xâu hoa , xếp ô tô  **-NBTN:** Xe đạp **-Góc ÂN:** Nghe nhạc thiếu nhi (cả nhà thương nhau,bắp kim thang,cháu yêu bà..)  **- NBPB:** màu đỏ, màu xanh, màu vàng, xe đạp | | | | | |
| **Ăn, ngủ,vs** | - Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc. -Làm quen với chế độ cơm và các loại thức ăn khác nhau(thịt, cá, rau, củ,trái cây...)  - Tập rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. -Tập nhai cơm với thức ăn.Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn vừa chơi.  - Ngủ 1 giấc buổi trưa - Tự bỏ chén ,muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, bưng ghế nhẹ nhàng.  - Tập vứt rác vào thùng rác. - Tự lấy gối vào chỗ ngủ, uống nước, lau miệng, biết gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh. | | | | | |
| **Sh Chiều** | -Trẻ biết chơi xếp hình  -Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.(lấy ly,lấy giấy...) | - Hiểu được từ “ không” : dừng hành động khi nghe “ không được lấy,không được sờ...)  -Trẻ đọc thơ đoàn tàu | - Trẻ có thể đọc vuốt đuôi theo cô từ cuối của bài thơ  Cho trẻ xem tranh xe đạp | | - Trẻ hát cùng cô bài bé tập lấy ô tô  - Nói cho cô và các bạn nghe được tên câu chuyện. | - Trẻ chơi xếp hình  -Sử dụng các từ chỉ đồ vật(xe,búp bê...), con vật(chó,mèo...), đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp(dạ,tạm biệt). |

**LỚP: NAI KẾ HOẠCH TUẦN 2 NGÀY: 24=>28/2/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoạt động | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| **Đoán Trẻ** | - Trẻ biết thưa gửi ba mẹ khi đến lớp(dạ,tạm biệt) | | | | | |
| **Thể dục sáng** | - Hô hấp: gà gáy - Tay: gà đập cánh  - Chân: gà bới đất - Bụng: gà mổ thóc  - Bật tại chổ | | | | | |
| **Giờ Học** | **TD:** Lăng bóng cho cô (t2)  Ôn thơ:đoàn tàu | **HĐVĐV:** xếp ô tô (t2)  Ôn nghe hát: tay xinh tay ngoan | **THƠ: Đoàn tàu (t2)**  **Ôn hát: bé tập láy ô tô** | **NBTN: Xe gắn máy**  **Ôn kn: cất ba lô** | | **Hát: bé tập láy ô tô(t2)**  **Ôn kn: bé tự mang dép** |
| **Chơi Góc** | **-PASH:** Tắm cho búp bê **-HĐVĐV:** chơi xếp ngôi nhà,xâu hoa , xếp ô tô  **-NBTN:** Xe đạp, xe gắn mày **-Góc ÂN:** Nghe nhạc thiếu nhi (cả nhà thương nhau,bắp kim thang,cháu yêu bà..)  **- NBPB:** màu đỏ, màu xanh, màu vàng, | | | | | |
| **Ăn, ngủ,vs** | - Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc. -Làm quen với chế độ cơm và các loại thức ăn khác nhau(thịt, cá, rau, củ,trái cây...)  - Tập rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. -Tập nhai cơm với thức ăn.Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn vừa chơi.  - Ngủ 1 giấc buổi trưa - Tự bỏ chén ,muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, bưng ghế nhẹ nhàng.  - Tập vứt rác vào thùng rác. - Tự lấy gối vào chỗ ngủ, uống nước, lau miệng, biết gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh. | | | | | |
| **Sh Chiều** | -Trẻ biết chơi xếp hình  -Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.(lấy ly,lấy giấy...) | - Hiểu được từ “ không” : dừng hành động khi nghe “ không được lấy,không được sờ...)  -Trẻ đọc thơ đoàn tàu | - Trẻ có thể đọc vuốt đuôi theo cô từ cuối của bài thơ  Cho trẻ xem tranh xe gắn máy | | - Trẻ hát cùng cô bài bé tập lấy ô tô  - Nói cho cô và các bạn nghe được tên câu chuyện. | - Trẻ chơi xếp hình  -Sử dụng các từ chỉ đồ vật(xe,búp bê...), con vật(chó,mèo...), đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp(dạ,tạm biệt). |

VSZ ZVSzZZZZZZZZ