**KHỐI 5 TUỔI**

**KẾ HOẠCH TUẦN IV: ĐỒ DÙNGĐỒ CHƠI TRONG LỚP**

**Từ ngày: 30/9- 04/10/2024**

**I/Mục tiêu:**

*1. Kiến thức.*

- Trẻ biết sử dụng cácđồ dùng, đồ chơi trong lớp

- Trẻ biết về các hoạtđộng trong lớp

*2. Kỹ năng:*

- Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh

- Luyện kỹ năng cầm bút, ngồi đúng cách, kỹ năng vẽ, tô màu, biết tạo ra các sản phẩm

- Rèn ngôn ngữ mạch lạc khả năng tư duy……..

*3. Thái độ:*

- Trẻ biết yêu quý lớp, biếtđược tên gọi, giữ gìnđồ dùng, đồ chơi trong lớp

**II/ Nội dung:**

**1, LVPTT.C:**

- MT 1: + Thể dục buổi sáng

- MT 2 : T.D: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khụy gối

T/C: Nhảy vào nhảy ra

- MT7: Quan sát trẻ trong các hoạtđộng

- MT11: Cô giáo dục trẻ

**2, LVPTNT**

- MT 30: Tổ chức HĐHCCĐ

- MT33: - Toán: Ôn so sánh, tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 4

- MT45: - KPKH: Quan sát đặc điểm nổi bật của đồ dùng đồ chơi trong lớp

- MT46: Cô trò chuyện với trẻ

**3, LVPTNN& GT**

- MT55: - Thơ: Tình bạn

- MT53: - Quan sát trẻ trong các hoạt động học

- MT57: Giáo dục trẻ trong mọi hoạtđộng

- MT58: Cô quan sát trẻ trong mọi hoạt động

- MT 62: Cô trò chuyện với trẻ

- MT64: - Chữ cái: Ôn o,ô, ơ

**4, LVPTTC - XH**

- MT68: Cô giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi

- MT75: Cô trò chuyện và giáo dục trẻ

- MT80: Cô giáo dục trẻ trong hoạt động hàng ngày

**5, GDPTTM**

- MT86: - Âm nhạc:+ Biểu diễn cuối chủ đề

- MT87:Cô quan sát trẻ trong các hoạt động học

- MT88: - Tạo hình:+ Nặn lật đật

- MT90: Cô quan sát trẻ trong giờ hoạt động âm nhạc

**……………………………...........**

**KHỐI 4 TUỔI**

**KẾ HOẠCH TUẦN IV: NHỮNG NGƯỜI BẠN GẦN GŨI**

***(Từ ngày 30/9 đến ngày 4/10/2024)***

**I. Mục tiêu**

*\* Kiến thức*

- Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật của các bạn trong lớp về giới tính, tóc dài, ngắn, trang phục của bạn nam, ban nữ

- Trẻ biết đếm đối tượng trong phạm vi 3

*\* Kỹ năng*

- Rèn luyện cho trẻ khả năng tư duy, trí nhớ, sự chú ý biết làm theo nhóm, lắng nghe chia sẻ trao đổi với bạn, với cô

- Trẻ có một số kĩ năng tạo hình, thực thiện tốt các vận động yêu cầu

*\*. Thái độ*

- Giáo dục trẻ yêu thương, kính trọng, lễ phép với các cô, các bác trong trường mầm non

- Trẻ yêu quý, đoàn kết, giúp đỡ bạn

**II. Mạng nội dung**

1. LVPT thể chất

- MT 5: VĐCB: Bật liên tục về phía trước

Trò chơi: Đuổi bắt

2. LVPT ngôn ngữ

- MT 55: Truyện: Đôi bạn tốt

- MT 58: Chữ cái: Tập tô o,ô,ơ

3.LVPT nhận thức

- MT 31: Toán: Đếm đối tượng trong phạm vi 3. đếm theo khả năng

- MT 46: KPKH: Trò chuyện về bạn bè trong lớp

4. LVPT tình cảm – xã hội

- MT 60: HĐG

- MT 61: Hoạt động hàng ngày

- MT 64: Trong các hoạt động

- MT 65: Hoạt độ chơi

- MT 66: HĐG , HĐNT

5. LVPT thẩm mỹ

- MT 69: Âm nhạc: Biểu diễn cuối chủ đề

- MT 70: Tạo hình: Nặn tháp chóp

***....................................................................***

**KHỐI 3 TUỔI**

**CHỦ ĐỀ NHÁNH IV**

**NHỮNG NGƯỜI BẠN NGỘ NGHĨNH**

**Từ ngày 30/9- 4/10/2024**

**II. MẠNG NỘI DUNG**

**1.LVPTTC**

MT1: Các bài tập TDS, Bài tập PTC trong giờ TD

MT 2: HĐH thể dục

MT3: HĐH Thể dục

MT4: HĐH Thể dục

MT5: HĐH Thể dục- “Bật về phía trước”

MT 7: Trong các HĐ

MT8; Trong các HĐ Góc

MT10: Giờ ăn, giờ chơi HĐG, HĐNT

**2.LVPTNT:**

MT15; KPKH, HĐNT

MT 21: HĐH Toán- Ôn số lượng 1 và nhiều- Đếm theo khả năng

MT22 : HĐH, HĐ góc

MT23 : HĐH ,HĐG

MT 32: MTXQ: Trẻ kể chuyện về bạn bè gần gũi trong lớp

MT 34: HĐH, Trò chuyện mọi lúc mọi nơi

**3.LVPT NN:**

MT36: Các HĐ trong ngày, đón trả trẻ

MT37; KPKH, HĐNT, Trò chuyện mọi lúc mọi nơi với các HĐ trong ngày

MT 39: HĐH,HĐNT, HĐ góc

MT 40: HĐH- Truyện “Đôi bạn tốt”

**4. LVPTTC-XH:**

MT 45: HĐH, HĐ mọi lúc mọi nơi

MT46: HĐ vui chơi, HĐ Góc

MT50: HĐNT, HĐ góc

MT51- Đón trả trẻ, Giờ học, các HĐ trong ngày

**5.LVPTTM :**

MT56 : HĐNT, HĐ góc, giờ âm nhạc

MT58 : Giờ âm nhạc, HĐ góc

MT59: Trong HĐ Âm nhạc : VĐ : Biểu diễn cuối chủ đề

MT 61 : HĐ góc, HĐ tạo hình

MT65: HĐ góc tạo hình : « Nặn vòng cho bạn »

**..............................................**

**KHÓI NHÀ TRẺ**

**CHỦ ĐỀ NHÁNH 3**: **BÉ VÀ CÁC BẠN CÙNG CHƠI (1 tuần)**

**Từ ngày 23/9 - 27/9/2024**

**I. Mục tiêu**

**1. Kiến thức**

- Trẻ biết tên gọi, giới tính và một số đặc điểm nổi bật... của các bạn trong lớp

- Trẻ biết có nhiều đồ dùng, đồ chơi trong lớp

- Trẻ biết tên gọi, màu sắc, công dụng.... của 1 số đồ dùng đồ chơi

- Trẻ biết làm 1 số việc: cất đồ chơi, rửa tay, rửa mặt trước khi ăn,...

- Trẻ biết làm theo yêu cầu của cô giáo

**2. Kỹ năng.**

- Phát triển óc quan sát tính ham hiểu biết cho trẻ.

- Phát triển ngôn ngữ.

- Luyện kỹ năng hát, đọc thơ.

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ

- Trẻ có khả năng phối hợp tay mắt để tham gia các hoạt động

**3. Thái độ.**

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động

- Trẻ chơi thân thiện với bạn bè

- Giáo dục trẻ biết nghe lời người lớn, đoàn kết với bạn bè, không tranh giành đồ chơi với bạn, giữ gìn và bảo quản đồ dùng sạch sẽ gọn gàng....

**II. Mạng nội dung**

1. LVPTTC:

- MT1: TDBS, BTPTC

- MT2: VĐ: Đi bước vào các ô

- MT6: HĐ học, HĐG, HĐ tạo hình

- MT7: Giờ ăn trưa

- MT9: Mọi lúc mọi nơi

- MT12: Mọi lúc mọi nơi

2. LVPTNT

- MT14: Hoạt động mọi lúc mọi nơi

- MT 15 NBTN: Làm quen 1 số đồ chơi của nhóm lớp

- MT 18 NBPB: Nhận biết to-nhỏ

2. LVPTNN

- MT20: HĐ đọc thơ, kể chuyện, mọi lúc mọi nơi

- MT23: Thơ “Bạn mới”

- MT 25: Dạy trẻ trên tiết học và mọi lúc mọi nơi.

3. LVPTTCKNXH -TM

- MT27: HĐ đón trẻ, mọi lúc, mọi nơi

- MT29: mọi lúc, mọi nơi

- MT32: ÂN: Dạy hát: Trường chúng cháu là trường MN

Nghe hát: Cô giáo

- MT33: Tạo hình: Xâu vòng tặng bạn