**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1**

**Chủ đề nhánh: NGHỀ XÂY DỰNG – SẢN XUẤT**

**Thời gian:** **Từ 13/03 đến 17/03/2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Thứ hai**  **13/03/2023** | **Thứ ba**  **14/03/2023** | **Thứ tư**  **15/03/2023** | **Thứ năm**  **16/03/2023** | **Thứ sáu**  **17/03/2023** |
| **Đón trẻ**  **Thể dục sáng** | - Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH hỗ trợ nguyên vật liệu.  - Trò chuyện với trẻ về chủ đề nghề xây dựng – sản xuất  - Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp  - Phân công trực nhật: Tổ 1 sắp xếp bàn ăn, trải bàn, bình hoa, phơi khăn  - Tập KH theo bài hát “ Chú bộ đội ” (Thở: Thổi bóng. Tay 2, bụng 2, chân 2, bật 1) | | | | |
| **Hoạt động ngoài trời** | Quan sát một số vật liệu để xây dựng. | Quan sát dụng cụ hành nghề kỷ sư. | Thí nghiệm điều kì diệu của nam châm | Quan sát dụng cụ nghề nông | Trò chuyện về các công ty sản xuất ở địa phương. |
| - TCVĐ: Bỏ giẻ(Thứ 2,4,6)     Trốn tìm (Thứ 3,5)  - Chơi tự do | | | | |
| **Hoạt**  **động**  **học** | **PTNN:LQVH**  Thơ “Chiếc cầu mới” | **PTNT:HĐKP**  Tìm hiểu về công việc của bác nông dân | **PTTM: TH**  Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông  (Trang 11) | **PTNT: LQVT**  Số lượng 9, nhận biết số 9 và đếm đến 9  ( Trang 30,31) | **PTNN: LQCV**  Làm quen chữ cái P Q (T1) |
| **PTTM: GDAN**  Dạy vận động vỗ nhịp “Cháu yêu cô chú công nhân” |
| **PTTC: TDGH**  Ném trúng đích nằm ngang |
| **Hoạt**  **động**  **vui**  **chơi** | \* **PV:** Gia đình – Cửa hàng bán dụng cụ xây dựng, sản xuất  \* **BTLNT**: Pha nước tắc, hạt chia (Thứ 3)  \* **XD**: Xây cầu làm đường.  \* **HT**: phân nhóm lô tô các dụng cụ lao động. Tập kể chuyện theo tranh về các ngành nghề. Chơi đồ chơi bé vui học toán  \* **Kidsmart:** Chơi ngôi nhà không gian và thời gian (Anh em nhà đồng hồ)  \* **NT**: Vẽ, xá dán chú công nhân xây dựng, bác nông dân và các loại dụng cụ để xây. Làm dụng cụ lao động sản xuất từ nguyên vật việu mở  \* **KP**: Thí nghiệm “ Pha màu” | | | | |
| **Vệ sinh**  **Ăn Ngủ** | - Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt…  -Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết phần hết suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong  - Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn nệm gối sau khi ngủ dậy | | | | |
| **Hoạt động chiều** | Hoạt động làm quen phòng máy tính | Ôn chữ cái L M N | Hoạt động làm quen phòng máy tính | THNTH  Chủ đề nhánh “ nghề xây dựng – sản xuất ” | Sinh hoạt tập thể. |
| **Trả trẻ** | - Tổ chức cho trẻ nêu gương bé ngoan (Thứ 6 nêu gương cuối tuần, tuyên dương và khen thưởng hoa bé ngoan)  - Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề nghề xây dựng – sản xuất  - Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. | | | | |