**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC**

**LỚP GẤU TRÚC**

**THÁNG 4 /2025**

**TUẦN 3 (Ngày 14/4/2025 => 18/4/2025)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **THỨ HAI** | | **THỨ BA** | **THỨ TƯ** | | **THỨ NĂM** | **THỨ SÁU** |
| **ĐÓN TRẺ** | - Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói của cô như chào cô khi tới lớp, cất cặp dép đúng nơi quy định,...  - Trò chuyện: tập trẻ nói to đủ nghe, lễ phép.  - Trò chuyện: Tập cho trẻ thể hiện bằng lời nói khi có nhu cầu. Nói câu dài.  - Trò chuyện: Dạy trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh…)  - Trò chuyện: Dạy trẻ tập vứt rác vào thùng rác | | | | | | |
| **THỂ DỤC SÁNG** | - Tay: Nhịp 1: Hai tay đưa lên cao. Nhịp 2: Hạ hai tay xuôi theo thân.  - Bụng: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân dang rộng. Nhịp 2: xoay người qua trái (đổi xoay người qua phải)   - Chân: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân khép. Nhịp 2: Ngồi xổm  - Bật: Bật tại chổ theo tiếng vỗ tay của cô. | | | | | | |
| **GIỜ HỌC** | **Nội dung 1:**  Nhận biết:  Màu cam | | **Nội dung 1:**  - NBTN: Tủ lạnh | | **Nội dung 1:**  Thể chất**:** Ôn ném trúng đích nằm ngang | **Nội dung 1:**  Kể chuyện: Cáo, mèo con và đàn cá | **Nội dung 1:**  HĐVĐV:  Xếp bậc thang |
|  | **Nội dung 2:**  + Hát bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu”. | | **Nội dung 2:**  + Bài tập tạo hình: Dán trứng gà trang 14. | | **Nội dung 2:**  + Ôn chọn những đồ vật, đồ chơi có màu cam, màu hồng: | **Nội dung 2:**  + Bài tập tạo hình “Nặn cây xanh” trang 12. | **Nội dung 2:**  + Ôn kể chuyện “Cáo, mèo con và đàn cá” |
| **CHƠI**  **TRONG LỚP** | **\* Góc chơi tập:**  - Tập cho bé quét nhà hốt rác.  \* **Góc HĐĐV:**  - Xâu bánh.  - Gắn con sâu.  - Kẹp tạo thanh hình con nhím, ông mặt trời, que kem..  **\* Góc tạo hình:**  - Tô màu tượng.  - Nặn: Lăn dài, lăn tròn tạo thành các sản phẩm khác nhau: Cả rốt, quả quýt, chùm nho, cái cây, hạt ngọc.  **+ Góc NBPB:**  - Chọn hình tròn, vuông, tam giác.  - Chọn đúng thức ăn cho con vật.  **+ Góc âm nhạc:**  **-** Nghe nhạc, vận động tự do, sử dụng nhạc cụ gõ đệm.  **+ Góc NBTN:**  - Chơi lô tô về các phương tiện giao thông.  - Chọn hình về ti vi, quạt máy, bếp nồi, tủ lạnh. | | | | | | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | - Trò chơi dân gian: Thả đỉa ba ba  - Củng cố vận động: lăn bóng, đi thăng bằng trên ván dốc, đi trong đường hẹp có mang vật. | | | | | | |
| **ĂN NGỦ**  **VỆ SINH** | - Rèn trẻ tự rửa tay theo 6 bước.  - Tập bê ghế, trải bàn ăn, phụ giúp cô bày muỗng bàn ăn, tự chọn món ăn yêu thích.  - Thể hiện hiểu biết, tình cảm, nhu cầu (ăn uống, đi vệ sinh…) của bản thân bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài.  - Biết giúp cô lấy gối, vào chỗ ngủ nằm đúng hướng.  - Ngửi nếm khi ăn uống: ngọt, mặn, chua | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | - Nhắc lại thói quen biết nhặt rác bỏ vào thùng rác. | - Không bỏ các vật nhỏ vào tai, mũi, miệng, rốn. | | - Lật mở trang sách (Mở sách, lật sách, gọi tên sự vật và hành động của các nhân vât trong tranh minh họa sách). | | - Ôn các bài thơ đã học. | - Giáo dục trẻ lật mở trang sách nhẹ nhàng, không làm rách sách. |