Topic: nghề nghiệp

Class: Hippo

**PROJECT/DỰ ÁN: BÁC CẤP DƯỠNG**

**Trọng tâm/Focus: Hình thành kĩ năng tự lập và cách tương tác bạn trên lớp, làm quen và nhớ tên cô và các bạn**

**Chỉ số: TC2b; TC13g; NN2k; NN3d; NT2a; NT1c; XH1a; XH4b; TM1c**

**WEEKLY SCHEDULE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activities ☺** | **Monday (2)** | **Tuesday (3)** | **Wednesday (4)** | **Thursday (5)** | **Friday (6)** |
| **7.30 am**  Arrival time, sunbath | **8.00 am:** Thể dục sáng: Baby Shark, Bắc Kim Thang |TCVĐ: High five  **8:15 am:** Ăn sáng theo thực đơn, nghe nhạc | | | | |
| Check attendant & show feeling | Điểm danh cảm xúc, chào hỏi, lịch & thời tiết, chọn thẻ định hướng, thảo luận về dự án,…  Greeting, Calendar & weather, Choosing the oriented flashcard, Discussing about the project,… | | | | |
| **9.00 am**  Morning coffee | **GIỜ ÔM - Quy tắc ứng xử xã hội**  Nói chuyện về ngày nghỉ - nhắc lại – điểm danh cảm xúc đầu tuần | Cách di chuyển về đường line | **Thói quen trong sinh hoạt**  Kỹ năng chào hỏi | GIỜ ÔM  Kỹ năng xếp hàng | **Rubik ngôn ngữ**  Cảm ơn, xin lỗi – **NN2k** |
| **9.15 am**  Outdoor activities **☼** Team activities | **MC – giới thiệu bản thân – trường học** | **→Trí thông minh tự nhiên**  **Rửa rau** | **→Trí thông minh nội tâm**  Làm bánh | **→ Trí thông minh tương tác**  **Cách cảm ơn khi có người giúp đỡ.** | ĐI DÃ NGOẠI |
| **→ Trí thông minh tương tác**  **Mở dự án tìm hiểu về bác cấp dưỡng** | English Time  (Mr Jarno) | **→Trí thông minh logic**  TOÁN TƯ DUY | **→ Trí thông minh ngôn ngữ**  **ĐÓNG VAI** |  |
| Morning activities **ʘ**  MULTIPLE INTELLIGENCE | **→** Thơ “Cô cấp dưỡng” | **SINH NHẬT THÁNG** | **→ Trí thông minh nội tâm**  Đọc sách | **→ KHÁM PHÁ NHÀ BẾP** |  |
| English time | Topic: Greeting + things at class  Study English with the native teacher: | | | | |
| Circle time | **Rèn kỹ năng mặc quần áo** | Rèn kỹ năng mặc quần áo | Cách quét và lau sàn nhà | Cảm ơn, xin lỗi **XH4b** | Cách quét và lau sàn nhà |
| **11.00 am**  Lunch Nap time | **→**Chuẩn bị bàn ăn và ăn trưa/Prepare table for meal and have lunch.  **→**Chải răng, nghe kể chuyện/hát ru trước giờ đi ngủ  Brushing your teeth, listening to voiced stories/singing the lullaby before taking a nap | | | | |
| **14.15 pm**  Music & Movement | ⎌ Âm nhạc và vận động: “Bay lên ước mơ” ∮ Aerobic, nhảy hiện đại | | | | |
| **14.30 pm**  Afternoon activities  MULTIPLE INTELLIGENCE | **English Time** | **English Time** | **English Time** | **English Time** | **English Time** |
| **15.05 pm**  Afternoon snack | **→** Chuẩn bị & ăn nhẹ chiều/Preparing and having afternoon snack | | | | |
| **15.30 pm**  Corner activities  MULTIPLE INTELLIGENCE | →READY GOKIDS | **→ Yoga** | → **Võ cổ truyền** | **→ Kỹ năng sống** | **→ Múa**  **Nêu gương bé ngoan**  **→ Giúp cô dọn vệ sinh cuối tuần** |
| **16.30 pm**  Free playing | Góc bổ sung/ Extented corner: Góc sách truyện  Vệ sinh, vui chơi hoạt động tự chọn, trò chuyện cuối ngày, trả trẻ/ Bathroom break , free playing, talking for whole day, Pick-up time ☺ | | | | |

Thơ: cô cấp dưỡng