**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1**

**CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRƯỜNG MẦM NON DIỄN THÁP**

(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày: 10/9 -13/9/2024 )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ** | - Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  - Trò chuyện với trẻ về chủ đề .  - Thể dục sáng :ồ sao bé không lắc | | | | | |
| **Chơi tập có chủ định** | LVPTNT  NBTN:  +Trường mầm non của bé | LVPTTC  VĐCB: Đi theo hiệu lệnh  TCVĐ:  Bóng tròn | | LVPTTCXH  HĐVĐV  Xếp đường đi | LVPTNN  Thơ:  Bạn mới | LVPT TCXH  Âm nhạc  - DH(TT): Đi nhà trẻ  - Cháu đi mẫu giáo NH(KH):. |
| **Dạo chơi ngoài trời** | 1.QSCMĐ:QS cái xích đu, nhà bếp , cầu trượt, mâm quả , cây rau cải ..  2.TCVĐ: lăn bóng ,..bóng tròn  3.CTD: Chơi với nguyên vật liệu, xít đu , cầu trượt | | | | | |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | - Góc vận động: Chơi với bóng, lăn bóng.  - Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình  - Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ  - Góc nghệ thuật: Tập di màu, xé giấy, chơi với đất nặn. | | | | | |
| **Vệ sinh ,Ăn ngủ** | - Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất  -Tập cho trẻ biết mời cô, mời bạn khi vào bàn ăn  - Được cô rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh  -Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn có mặt bên trẻ khi trẻ ngủ | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | PBTCM  TCVĐ: Lăn bóng | -CCKTC  **NBTN:**  Tên cô giáo của bé  - Chơi tự chọn | | LQBM  Thơ :Bạn mới | Chơi trò chơi  Chi chi chành chành | - Vệ sinh đồ dùng đồ chơi  - Nêu gương cuối tuần |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2**

**CHỦ ĐỀ NHÁNH: Bé vui đón tết trung thu**

(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày: 16/9 - 20/9/2024 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ - Điểm danh – Trò chuyện- Thể dục sáng** | - Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  - Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh  - Trò chuyện với trẻ về chủ đề .  - Thể dục sáng: Ồ sao bé không lắc | | | | | | | |
| **Chơi tập có chủ định** | LVPTTC  PTVĐ  VĐCB  Đi trong đường hẹp có mang vật trên lưng  TCVĐ: Ai nhanh hơn | **LVPTNT**  **NBTN:**  + Bánh Trung thu, đèn ông sao | **LVPT TM**  Tạo hình chơi với đất nặn | | **LVPTNN**  Thơ  Thỏ con và mặt trăng | | **LVPTTCTM**  **Âm nhạc**  **DH** (TT):  Rước đèn ( Đỗ Mạnh Thường)  NH:KH)  Chiếc đèn ông sao | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | 1.QSCMĐ: Quan sát chiếc đèn ông sao, Đèn cá chép, cái trống lắc,cây rau cải, cây xoài  2. TCVĐ: Đoán tên bạn.Bóng tròn …  3.CTD: Chơi với nguyên vật liệu, chơi với đồ chơi ngoài trời … | | | | | | | |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | - Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng, lăn bóng.  - Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, xếp đồ chơi tặng bạn.  - Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ | | | | | | | |
| **Vệ sinh- Ăn ngủ** | - Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật  - Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh  -Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn có mặt bên trẻ khi | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | PBTCM  Trò chơi dân gian  Cắp cua bỏ giỏ | **CCKTC**  **NBTN:**  + Bánh Trung thu, đèn ông sao | | Cho trẻ chơi trò chơi dân gian  Cắp cua bỏ giỏ | | **LQBM**  Âm nhạc:  Dạy hát  Rước đèn | | - Vui văn nghệ cuối tuần.  - Vệ sinh đồ dùng đồ chơi  - Nêu gương cuối tuần |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 3**

**CHỦ ĐỀ NHÁNH :LỚP HỌC CỦA BÉ**

(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày: 23/9 – 27/9/2024 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | **Thứ 5** | | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ - Điểm danh – Trò chuyện- Thể dục sáng** | - Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  - Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh trẻ  - Trò chuyện với trẻ về chủ đề .  - Thể dục sáng với bài: Ồ sao bé không lắc | | | | | | |
| **Chơi tập**  **Có chủ định** | **LVPTNT**  **NBTN:**  Lớp học của bé | | Hội nghị công nhân viên chức và người lao động | **LV PTTM**  **Tạo hình**  Di màu chiếc yếm | **LVPTNN**  **Chuyện**  Chiếc xít đu màu đỏ | **LVPTTC-XH** DH: Em Búp Bê (TT) TC: Tiếng hát ở đâu(KH) | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | 1.QSCMĐ: Quan sát Trống lắc, cây hoa sam, cây hoa giâm bụt, cây hoa giấy:  2.TCVĐ: Về đúng nhà bạn trai bạn gái ,Lăn bóng ..  3. CTD: Chơi với xít đu cầu trượt. Chơi với các loại nguyên vật liệu | | | | | | |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | - Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng, lăn bóng.  - Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, xếp đồ chơi tặng bạn.  - Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật  - Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh  -Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn có mặt bên trẻ khi trẻ ngủ | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | Hội nghị trù bị | Đại hội công đoàn | | LQBM  Dạy hát : Em búp bê | Cho trẻ chơi ở góc vận động và góc hoạt động với đồ vật | | Vệ sinh đồ dùng đồ chơi  - Nêu gương cuối tuần |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4**

**CHỦ ĐỀ NHÁNH: C****ÁC CÔ TRONG LỚP BÉ**

(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày: 30/9 - 04/10 /2024 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Thứ 2** | | | **Thứ 3** | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ-DD-TDS** | - Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  - Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh  - Trò chuyện với trẻ về chủ đề .  - Thể dục sáng: Ồ sao bé không lắc | | | | | | | | | |
| **Chơi tập có chủ định** | **LVPTTC**  **BTPTC**:  **VĐCB:** Đi trong đường hẹp  **TCVĐ:** Chạy theo bắt bóng | **LVPTNT**  **NBTN**  Lớp học của bé | | | LVPTTM  TH  Tô màu  Cái xô cho cô cấp dưỡng  (Mẫu ) | **LVPTNN**  Thơ :  cô dạy | | LVPTCTM  Âm nhạc  NDTT: NH:Chim mẹ chim con  NDKH: VĐTN: lời chào buổi sáng | | |
| **Dạo chơi ngoài trời** | 1.QSCMĐ: Quan sát xắc xô, cây xoài, cây cau cảnh, trống con,  2.TCVĐ :Về đúng nhà bạn trai bạn gái, dung dăng dung dẻ..  3. CTD : Chơi với xít đu cầu trượt. Chơi với các loại nguyên vật liệu | | | | | | | | | |
| **Chơi , hoạt động ở các góc** | - Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng, lăn bóng.  - Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, xếp đồ chơi tặng bạn.  - Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ | | | | | | | | | |
| **Vệ sinh Ăn ngủ** | - Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật  - Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh  -Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn có mặt bên trẻ khi trẻ ngủ | | | | | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | **HDTCM**  TCVĐ:  Dung dăng dung dẻ | | CCKTC  NBPB  Màu đỏ , màu xanh | | Cho trẻ chơi trò chơi dân gian  Dung dăng dung dẻ | LQBM  VĐTN  Lời chào buổi sáng | | | Vệ sinh nhóm lớp .vệ sinh trả trẻ | |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5**

**CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ CÁC BẠN**

Thực hiện 1 tuần từ ngày (07/10-11/10/2024)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **Đón trẻ-DD-TDS** | - Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho cá**.**c hoạt động trong ngày.  - Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh  - Trò chuyện với trẻ về chủ đề .  - Thể dục sáng với bài: Ồ sao bé không lắc | | | | | |
| **Chơi tập có chủ định** | **LVPTNT**  **NBPB**  Tặng em búp bê đồ chơi màu đỏ | **LVPTTC**  -BTPTC: thổi bóng  -VĐCB: Bò chui qua cổng  -TCVĐ: Đuổi theo bóng | **LVPTTM**  TH  HĐVĐV  Xếp cổng trường | | L**VPTNN**  **Văn học**  Chuyện  Đôi bạn tốt | **LVPTTCTM**  **Âm nhạc**  Dạy hát (NDC)  Sáng thứ hai  TCAN  Thi ai nhanh |
| **Dạo chơi ngoài trời** | 1.QSCMĐ : Quan sát cái bập bênh, đồ chơi ngoài trời, Cái bút ,cây hoa giấy ...  2.TCVĐ: dung dăng dung dẻ ,Ai nhanh hơn ..  3.CTD:Chơi với nguyên vật liệu | | | | | |
| **Chơi, hoạt động ở các góc** | - Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng, lăn bóng.  - Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, xếp đồ chơi tặng bạn.  - Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ | | | | | |
| **Vệ sinh,Ăn ngủ** | - Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật  - Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh  -Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn có mặt bên trẻ khi trẻ ngủ | | | | | |
| **Chơi tập buổi chiều** | **HDTCM**  TCVĐ: Ai nhanh hơn  2.Chơi tự chọn | 1.CCKTC  NBPB  Tặng em búp bê đồ chơi màu đỏ | | SINH HOẠT CHUYÊN MÔN | Cho trẻ chơi trò chơi dân gian  Lộn cầu vồng | - Vệ sinh đồ dùng đồ chơi  - Nêu gương cuối tuần |