**Chủ đề**

**NHỮNG CON VẬT GẦN GŨI - NGÀY VUI 8/3**

**Thời gian thực hiện trong 4 tuần (Từ ngày 24/ 2/2025 đến 21/3/2025**

Người thực hiện: Nguyễn Văn Chiến. Lớp Mẫu giáo Lớn E

**I. MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mục tiêu giáo dục** | **Nội dung giáo dục** | **Hoạt động giáo dục** |
| **I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT** | | |
| MT2. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. | - Động tác Hô hấp.  - Động tác Tay.  - Động tác Chân  - Động tác Bụng  - Động tác Bật. | Hoạt động thể dục sáng  Tập bài tập phát triển chung  Trẻ tập theo cô các động tác theo bài hát  - Động tác Hô hấp.  - Động tác Tay.  - Động tác Chân  - Động tác Bụng  - Động tác Bật. |
| **MT3:**  Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi | - Đi trên dây (dây đặt trên sàn) | **- Hoạt động học:**  - Đi trên dây (dây đặt trên sàn)  - T/C: Mèo đuổi chuột  **Hoạt động ngoài trời**  Cho trẻ chơi trò chơi đi theo hiệu lệnh của thầy. |
| **MT** **5.**Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động: ném, bắt bóng. | - Ném xa bằng 2 tay | **- Hoạt động học: CĐCB:**  + Ném xa bằng 2 tay  - T/C: Kéo co.  **Hoạt động ngoài trời**  Cho trẻ chơi trò chơi ném theo hiệu lệnh của thầy. |
| **MT** **6.** Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động và thực hiện bài tập tổng hợp. | - Bật liên tục vào vòng.  - Bò chui qua ống dài 1,5mx 0,6m | **- Hoạt động học: VĐCB:**  - Bật liên tục vào vòng.  TCVD**: Cắp cua bỏ giỏ**  - Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m  TCVD: Cáo và thỏ.  **- Hoạt động ngoài trời**  Cho trẻ chơi trò chơi bò , Bật theo yêu cầu của cô |
| **MT** 7. Trẻ thực hiện được các vận động:  - Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay.  - Gập, mở lần lượt từng ngón tay | - Vẽ hình và sao chép chữ cái, chữ số.  - Ghép và gián hình đã cắt theo mẫu.  - Thực hiện các hoạt động tạo hình như cắt, gián, gấp hình cần sự khóe léo của đôi bàn tay. | **Hoạt động chiều:**  - Tập tô chữ cái, chữ số.  - Làm con gà.  - Mô hình thế giới đại dương.  - Tô màu các con vật trong vở chủ đề.  - Cắt gián phân loại nhóm con vật. |
| **II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC** | | |
|  |  | **Hoạt động ngoài trời:**  - Quan sát con gà; con cua, con ốc, con chim.  **Hoạt động chiều:**  - Thực hiện vở chủ đề: động vật sống trong gia đình; động vật sống dưới nước; động vật sống trong rừng; một số loại côn trùng. |
| **MT** 24. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng và thảo luận về đặc điểm của động vật. | - Đặc điểm, ích lợi, tác hại, cách chăm sóc các con vật.  - Quá trình phát triển của các con vật. Điều kiện sống của một số loại động vật. |
| **MT** 27. Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau chủ đề động vật, | -Phân loại động vật sống trong rừng, gia đình, dưới nước... |
| **MT** 31. Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát trong chủ đề động vật. | So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật. |
| **MT** 33. Nhận biết và đếm trên đối tượng trong phạm vi 9 và đếm theo khả năng. | - Trẻ biết đếm số 9, nhận biết các nhóm có 9 đối tượng và nhận biết chữ số 9. | **Hoạt động học:**  - Số 9 tiết 1  **- Hoạt động góc**  Sắp xếp lô tô theo nhóm có số lượng trong phạn vi 9, gắn số tương ứng.  **- Hoạt động ngoài trời**: đếm hạt sỏi, hột hạt đến 9, xếp số 9 bằng hột hạt,  **Hoạt động chiều:**  - Thực hiện vở làm quen với toán |
| **MT**34. So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. | - Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 9, tạo nhóm có số lượng 9. | **Hoạt động học:**  - Số 9 tiết 2  **Hoạt động chiều:**  - Thực hiện vở làm quen với toán. |
| **MT** 35. Gộp,Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau. | **-** Trẻ biết gộp/ tách 9 đối tượng thành 2 phần theo các cách chia khác nhau và đếm. | **Hoạt động học:**  - Số 9 tiết 3.  **- Hoạt động góc**  Trẻ chơi gộp tách nhóm có 9 đối tượng ra 2 phần theo các cách và gắn số tương ứng.  - **Hoạt động chiều.**  Thực hiện vở bé làm quen với toán. |
| **MT** 36. Nhận biết các số từ 5 - 9 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự. | - Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9. | Hoạt động chiều. |
| MT54. Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của lễ hội(Ngày 8/3). | - Ngày vui 8/3 | - Hoạt động học  + Tìm hiểu ngày 8/3  + **Trò chuyện theo phương pháp Unis**  làm thiệp chúc mừng ngày 8/3, cắm hoa, làm bánh, gói quà.. ở góc chơi nghệ thuật; nấu các món ăn ngon tổ chức ngày ngày 8/3 tại góc nấu ăn. |
| **III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ** | | |
| **MT** 58. Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại. | - Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. | - Thông qua các hoạt động giao tiếp hàng ngày với trẻ. |
| **MT** 63. Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…chủ đề động vật. | - Biết lắng nghe, đọc biểu cảm một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với chủ đề động vật. | - Các bài thơ, ca dao, đồng giao trong chủ đề: Mèo đi câu cá, Nàng tiên ốc; vè loài vật. |
| **MT** 75. Nhận dạng các chữ trong đã học trong bảng chữ cái tiếng Việt. | - Nhận biết và phát âm đúng, rõ ràng các chữ cái l,h,k. p,q | **Hoạt động học:**  + Làm quen chữ l,h,k.p,q  + Trò chơi chữ cái l,h,k. p,q  **- Hoạt động góc**  Tìm quả có chữ cái l,h,k, p,q. gắn cho cây.  Gắn chữ l,h,k, p,q.còn thiếu trong từ.  **- Hoạt động ngoài trời:** xếp chữ cái l,h,k, p,q.bằng hột hạt.  - Tìm chữ cái cái l,h,k, p,q.trong các từ trên mảng tường, trên các tên các loại cây ở góc thiên nhiên  **Hoạt động chiều:**  - Cho trẻ thực hiện vở bé làm quen chữ cái. |
| **IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI** | | |
| MT 87: Mạnh dạn nói ý kiến của bản thân (Chỉ số 34) | - Phát biểu ý kiến hoặc trả lời câu hỏi của người khác một cách tự tin, rõ ràng, lưu loát, không sợ sệt, rụt rè, e ngại. | \* Hoạt động học  - Hoạt động mọi lúc mọi nơi |
| **MT**102. Thích chăm sóc con vật thân thuộc. | - Bảo vệ chăm sóc con vật. | - Giáo dục trẻ qua các hoạt động trong giờ học, hoạt động ngoài trời, hoạt động mọi lúc mọi nơi. |
| **V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ** | | |
| **MT** 106. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc; trong chủ đề động vật. | **-** Hát, vận động theo nhạc,thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc. | **Hoạt động học:**  - Huyền thoại mẹ; Bắc kim thang; Gà gáy le te; Con chim vành khuyên.  **- Hoạt động chiều**. Tập cho trẻ hát dân ca  Cô hát cho trẻ nghe các bài hát trên.  **- Hoạt động ngủ**  - Cô hát, mở những bài hát ru, nhạc nhẹ nhàng cho trẻ nghe để đưa trẻ vào giấc ngủ.  **- Hoạt động đón trả trẻ**  - Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề. |
| **MT**108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... | - Có kỹ năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm những bài hát phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương. | **Hoạt động học**  **DH** Bài: Vì sao con mèo rửa mặt  NVL .Hoàng Long  **- Hoạt động góc**  Chơi ở góc nghệ thuật hát các bài trong chủ đề: Như “ Vì sao con mèo rửa mặt ”, “cá vàng bơi”, “ con chim non”.  - **Hoạt động đón trả trẻ**  Trẻ hát các bài về chủ đề.  . |
| **MT** 109. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn. Chủ đề động vật | * Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương. | **Hoạt động học:**  **- Hoạt động học**  Vận động **VĐTTTC:** : Bài hát **:** Cá vàng bơi  VĐTN: Bài hát"Ngày vui 8/3”  **- Hoạt động góc.**  Hát VĐ các bài hát  **- Hoạt động chiều:**  Hát vận động các bài hát trong chủ đề. Như ,“Vì sao con mèo rửa mặt “cá vàng bơi”, “ con chim non”.  **- Hoạt động đón trả trẻ.**  Trẻ hát vận động các bài hát trên |
| **MT** 110. Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. | - Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. phù hợp chủ đề, phù hợp địa phương. | **Hoạt động chiều:**  - Làm quà tằng mẹ, tặng bà.. |
| **MT** 111. Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình.  - Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục. | - Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương. | **Hoạt động học:**  + Vẽ con gà trống  **Hoạt động chiều:**  **+** Xé dán đàn cá  + Làm con gà; Mô hình thế giới đại dương; cắt dán động vật sống trong rừng. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH :**

**ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH.**

**Thực hiện từ ngày : 24 /2/2025 đến 28/ 02 /2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **ND** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** | |
| **Đón trẻ TDS** | - Đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất mũ, túi vào nơi quy định . cho trẻ chơi tự chọn  - Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình.  -TDS:Tập động tác kết hợp với lời bài hát “Gà trống mèo con và cún con”. | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **PTNT**  **KPXH**  Động vật nuôi trong gia đình  ( gia súc) | **LVPTTC**  VĐCB:  Bật liên tục vào vòng  TCVĐ: Mèo đuổi chuột | **LVPTTM**  Tạo hình  Vẽ con gà trống | | **LQVH**  **Thơ**  Mèo đi câu cá | | **LVPTTM- ÂN**  **NDTT:** DH bài: Vì sao con mèo rửa mặt  **NDKH:**+ NH: Gà gáy le te  + TC: Ai nhanh nhất. | |
| **Chơi ngoài trời** | \***HĐCMĐ**: QS con gà trống, QS con vịt, QS con gà con, con chó , QS con mèo.  \* **Ch¬i VĐ**: Mèo đuổi chuột, Gà trống gáy,Mèo và chim sẻ,Gà mẹ dẫn gà con đi ăn.  \***Ch¬i tù do:**Chơi với nhà bóng, cầu trượt,Vẽ tự do trên sân. chơi với hột hạt sỏi đá.  \*Hoạt động làm quen tiếng anh, kỹ năng sống. | | | | | | | |
| **Chơi hoạt động ở các góc** | **\*Góc xây dựng,**  Xây dựng trang trại chăn nuôi.  **\*Góc phân vai**: Bán hang, nấu ăn, Bác sĩ thú y.  **\*Góc học tập:** xem tranh truyện về con vât nuôi trong gia đình kể chuyện sáng tạo. Chọn và phân loại lô tô, Nối tranh con vật phù hợp với môi trường sống và thức ăn. Xếp các con vật nuôi theo nhóm có số số lượng 9 Gắn số tương ứng, Ôn các chữ cái đã học.  **KNS: Kỷ năng tránh nơi nguy hiểm**  **\*Góc nghệ thuật**: Hát múa bài hát về chủ đề.  vẽ, Tô màu, dán các con vật nuôi, triển lãm tranh vẽ các con vật nuôi, làm con vật nuôi từ nguyên vật liệu thiên nhiên.  **\*Góc thiên nhiên:** Chơi vật chìm nổi, đồ khuôn cát, chăm sóc cây cảnh | | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Thầy cô cùng trẻ chuẩn bị bàn ăn, Thầy cô giới thiệu các món ăn, thầy cô chia thức ăn cho trẻ,cho trẻ ăn, thầy cô động viên trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.  - Thầy Cô lau sàn sạch sẽ, trải sạp, trải chiếu, chuẩn bị gối đầy đủ cho trẻ, đóng kín cửa, phòng ngủ thoáng mát, cho trẻ ngủ, cô quan sát trẻ ngủ. | | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | **Trò chuyện một số vật nuôi trong gia đình**  - Hoạt động Chơi tự chọn | Cho trẻ thực hiện vở thủ công ( trang 11)  - Hoạt động Chơi tự chọn | | **Sinh hoat chuyên môn** | | Cho trẻ thực hiện vở tạo hình. ( trang 20)  - Hoạt động chơi tự chọn | | - Vệ sinh đồ dùng đồ chơi  - Nêu gương cuối tuần. |

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH :**

**NGÀY VUI 8/3.**

**(Từ ngày 03/03/ đến ngày 07/03/2025).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày**  **HĐ** | **Thứ 2** | | **Thứ 3** | | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** | |
| **ĐÓN TRẺ**  **ĐD - TC**  **TDS** | - Đón trẻ - Chơi tự chọn ở góc  - Thể dục sáng: Tập theo lời bài hát “Bông hoa mừng cô ”,  - Điểm danh, trò chuyện . | | | | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG HỌC** | **Trò chuyện theo phương pháp Unis** | | | **LVPTTC:**  **VĐCB:**  - Đi trên dây (dây đặt trên sàn)  **TCVDD: Kéo co** | **LVPTNT**  LQVT:  Số 9 (tiết 1). | | **LVPTNN**  LQCC:  Trò chơi chữ cái :  L,h,k | | **LVPTTM: ÂN.**  *NDTT*VĐTN:  "Ngày vui 8/3”  - NDKH:+ Nghe hát:"Huyền thoại mẹ”+  TC:"Ai nhanh nhất | |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **QSCMĐ:** Quan sát cây hoa cúc, quan sát cây hoa lá, quan sát cây hoa đồng tiền, quan sát thời tiết, quan sát cây hoa sống đời  - Trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ, trồng nụ trồng hoa, Gieo hạt, bỏ lá, Kéo co.  - Chơi tự do: Chuẩn bị một số đồ chơi như bóng, hột hạt, phấn, cho trẻ chơi tự chọn, chơi vơi đu quay, cầu trượt...  \*Hoạt động làm quen tiếng anh, kỹ năng sống. | | | | | | | | | |
| **CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC** | **\*Góc phân vai**: : Cửa hàng bán hạt giống, các loại hoa  - T/C : Cấp dưỡng . T/C: Gia đình T/C: Bác sỹ  **\* Góc xây dựng** : Lắp ghép : Vườn hoa mùa xuân  - Lắp ghép nhà ,hàng rào, đường đi  **\* Góc học tập**: T/C Ô ăn quan, tìm chữ cái.l,h,k còn thiếu trong bài thơ. Thử tài ghép chữ. Ném bô linh. Xem sách tranh ảnh về một số loại hoa kể chuyện sáng tạo theo tranh.  **\* Góc nghệ thuật:** Cắt, nặn, xé dán, vẽ, tô màu tranh, về một số loài hoa. Hát các bài hát về chủ đề  **\* Góc thiên nhiên** : Chăm sóc cây cảnh, cây hoa. | | | | | | | | | |
| **ĂN NGỦ** | - Trẻ biết mời thầy cô , mời bạn trước khi vào bữa ăn.  - Luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.  - Hướng dẫn trẻ ngủ đúng tư thế. | | | | | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG CHIỀU** | **HDTCM:**  Trò chơi:  Nghe và đoán  Chơi ở các góc | Thực hiện vở: chủ điểm( trang 27,28)  - Chơi tự chọn ở các góc | | | | Thực hiện vở: Toán ( trang 32)  - Chơi tự chọn ở các góc | | Thực hiện vở:  Làm quen chữ cái(trang 30,31)  - Chơi tự chọn ở các góc | | - VS môi trường nhóm lớp  - VS cá nhân  - NGCT –TT |

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC.**

**Thực hiện từ ngày : 10 /2/2023 đến 14 /3/2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TN**  **ND** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | **Thứ 6** |
| **ĐT**  **TDS**  **ĐD** | - Đón trẻ: Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ, cất đồ dùng đúng nơi quy định.  - TDS: Tập theo băng nhạc bài: “ Cá vàng bơi”. | | | | | |
| **HOẠT ĐỘNG HỌC** | **LVPTTC**  VĐCB:  Ném xa bằng 2 tay  TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ. | **LVPTNT**  **LQMTQ**  Động vật sống d­ưới nước | **LVPTNN:**  **LVPTNN**  LQCC:  L,h,k | | **LVPTNT**  **LQVT**  Số 9 (T2) | **LVPTTM: ÂN**  **VĐTTTC:**  Cá vàng bơi (TT)  NH: Tôm cá cua thi tài.  TCÂN: Bao nhiêu bạn hát. |
| **CHƠI**  **NGOÀI TRỜI** | **\* HĐCMĐ:** Quan sát con cá, quan sát con cua, quan sát con tôm. Quan sát bể cá.  **\*Chơi vận đông:** Cá bơi. Cáo và thỏ. Rồng rồng rắn rắn. Mèo đuổi chuột,cắp cua bỏ giỏ.  **Chơi tự do**: chơi với nhà bóng, cầu trượt, Vẽ tự do trên sân. chơi với hột hạt sỏi đá.  \*Hoạt động làm quen tiếng anh, kỹ năng sống | | | | | |
| **CHƠI HOẠT**  **ĐỘNG**  **Ở CÁC**  **GÓC** | **\*Góc phân vai**: Cửa hàng bán hải sản, Bác sỹ thú y, cửa hàng ăn uống.  **\* Góc xây dựng:**  Xây ao cá.  **\* Góc học tập:** chơi lô tô về các con vật: xem tranh vẽ về các con vật xếp các con vật theo quy tắc. Đếm đến 9 tạo nhóm có 9 đối tượng ,nhận biết số 9,  **-** Xem tranh truyện về con vật sống dưới nước tìm chữ cái i,t,c dưới từ chỉ tên các con vật.  **\* Góc nghệ thuật:** Hát múa bài hát về chủ đề.vẽ, Tô màu, dán các con vật sống dưới nước, làm con vật sống dưới nước từ nguyên vật liệu thiên nhiên.  **\*Góc thiên nhiên:** Chơi vật chìm nổi, chăm sóc cây cảnh | | | | | |
| **ĂN NGỦ** | - Trẻ biết mời thầy cô , mời bạn trước khi vào bữa ăn.  - Luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. - Hướng dẫn trẻ ngủ đúng tư thế. | | | | | |
| **HOẠT HỘNG CHIỀU** | **T/C Mới:**  Cá- nước.  - Chơi tự chọn các góc | Cho trẻ thực hiện vở thủ công( trang 10)  - Chơi tự chọn các góc | | **Sinh hoạt chuyên môn** | Cho trẻ thực hiện vở tạo hình ( trang 21)  - Chơi tự chọn các góc | - Vệ sinh trư­­ờng lớp  - Vệ sinh cá nhân.  - Nêu g­ương cuối tuần. |

**KHGD CHỦ ĐỀ NHÁNH:**

**ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG- CÔN TRÙNG.**

Thời gian thực hiện : Từ ngày 17/3/2025 đến ngày 21/3/2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thứ**  **ND** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | | **Thứ 5** | | **Thứ 6** | |
| **Đón trẻ TDS** | - Đón trẻ: Thầy đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào thầy chào bố mẹ, cất đồ dùng đúng nơi quy định.  - TDS: Tập theo băng nhạc bài: “ Chú voi con”. | | | | | | | |
| **Hoạt động học** | **LVPTC**  **PTVĐ**  - VĐCB: Bò chui qua ống dài 15x0,6m  CVĐ: Cáo và thỏ | **LVPTNT**  **LQMTXQ**  Động vật sống trong rừng. | **LVPTNT**  LQVT  Số 9 (T3) | | **LVPTNN:**  **LVPTNN**  LQCC:  P,q | | **LVPTTM: ÂN**  **- BDcuối chủ đề**.  **NDTT:** BH : “Cá vàng bơi ”, "Ngày vui 8/3” “Vì sao con mèo rửa mặt ”  **NDKH** +NH: “Đuổi chim”  +T/C: Vũ điệu chim sơn ca. | |
| **Chơi ngoài trời** | \* **HĐCMĐ:** Quan sát cây sấu, quan sát bồn hoa. Quan sát con khỉ. Quan sát : con thỏ. Nhặt lá cây, hoa để xếp hình động vật sống trong rừng.  \***CVĐ**: Mèo và chim sẻ. Thỏ về chuồng. gieo hạt. Bắt chư­­­ớc tạo dáng đi của các con vật. Cáo ơi ngủ à,  \***Ch¬i tù do**: chơi với nhà bóng, cầu trượt,Vẽ tự do trên sân. chơi với hột hạt sỏi đá.  \*Hoạt động làm quen tiếng anh, kỹ năng sống. | | | | | | | |
| **Chơi Hoạt động ở các góc** | \***Góc đóng vai**: Bán hàng. Bác sỹ thú y. nấu ăn.  \* **Góc xây dựng:** Xây dựng v­ườn bách thú. xếp chuồng thú.  **\* Góc học tập:** Chọn và phân loại lô tô các con vật , Nối tranh con vật phù hợp với môi trường sống, Tách 9 con vật ra thành 2 nhóm gắn số tương ứng  - Tìm chữ cái l,h k trong từ dưới tranh vẽ các con vật  **-** xem tranh truyện về con vật sống trong rừng., kể chuyện sáng tạo**\***  **Góc nghệ thuật:** Hát múa bài hát về chủ đề.Vẽ, Tô màu, xé dán các con vật sống vật sống trong rừng, làm con vật sống trong rừng từ nguyên vật liệu thiên nhiên,  \* **Góc thiên nhiên:** Chăm sóc cây cảnh ,chăm sóc vật. | | | | | | | |
| **Ăn ngủ** | - Thầy cô cùng trẻ chuẩn bị bàn ăn, thầy cô giới thiệu các món ăn, thầy cô chia thức ăn cho trẻ,cho trẻ ăn, thầy cô động viên trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.  - Thầy cô lau sàn sạch sẽ, trải sạp, trải chiếu, chuẩn bị gối, chăn đầy đủ cho trẻ, đóng kín cửa, phòng ngủ đủ ấm, cho trẻ ngủ, cô quan sát trẻ ngủ. | | | | | | | |
| **Hoạt động chiều** | **T/C mới**  Chó sói xấu tính  Chơi tự chọn các góc | Cho trẻ thực hiện toan trang 33,34)  Chơi tự chọn các góc | | **LQVH**  Truyện: Cáo thỏ và gà trống .  chơi tự chọn ở các góc | | Cho trẻ thực hiện vở tạo hình(trang22)  Chơi tự chọn các góc | | - Lao động dọn vệ sinh tr­­ường lớp.  - Vệ sinh cá nhân trẻ.  - NG cuối tuần |