|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN AN DƯƠNG  **TRƯỜNG MẦM NON ………………** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN**

**Kiểm tra tổ chức giờ ăn cho trẻ**

Người kiểm tra:....................................................................................................................

Giáo viên được kiểm tra:.....................................................................................................

Hình thức kiểm tra:..............................................................................................................

Tên hoạt động:......................................................................................................................

Thời gian quan sát:............phút ( Từ.............đến..........), ngày....... tháng..... năm.............

**I. Nội dung đánh giá:**

| **Nội dung đánh giá** | | **Điểm chuẩn** | **Điểm chấm** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Chuẩn bị**  **(3 điểm)** | - Vị trí ngồi ăn: sạch sẽ, thoáng mát, không khí vui tươi, chỗ ngồi thoải mái.  - Phân công trẻ trực nhật.  - Bàn ghế: Đủ số lượng, kích thước, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi, đảm bảo an toàn. | 1.5 |  |
| - Đầy đủ đồ dùng phục vụ ăn uống và có dự phòng cho trẻ sử dụng. Đảm bảo vệ sinh, an toàn, tiện sử dụng. Giáo viên có bát, thìa riêng để nếm thức ăn. | 1.5 |  |
| **2. Nội dung**  **( 4 điểm)** | - Thể hiện đầy đủ nội dung theo quy trình. | 2.0 |  |
| - Đảm bảo các yêu cầu của hoạt động về việc rèn kiến thức kỹ năng, thái độ theo kế hoạch. | 2.0 |  |
| **3.Phương pháp**  **(9 điểm)** | - Đúng quy trình, phương pháp tổ chức hoạt động theo hướng dẫn thực hiện chương trình. | 2.0 |  |
| - Giao tiếp với trẻ qua bữa ăn.Giáo dục văn hóa ăn uống. Tập cho trẻ tự xúc, không ép trẻ ăn. | 1.0 |  |
| - Thao tác thuần thục, nhanh gọn. Chia ăn đảm bảo tính công bằng trên trẻ. | 2.0 |  |
| - Linh hoạt xử lý các tình huống trong qua trình trẻ hoạt động. | 1.0 |  |
| - Sắp xếp và sử dụng các phương tiện hợp lý. | 1.0 |  |
| - Bao quat lớp, đảm bảo an toàn vệ sinh cho trẻ. | 1.0 |  |
| - Tác phong sư phạm: nhẹ nhàng, linh hoạt, gần gũi, tôn trọng trẻ. | 1.0 |  |
| **4. Kết quả hoạt động của trẻ**  **(4 điểm)** | - Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất. | 3.0 |  |
| - Trẻ biết thu dọn đồ dùng sau ăn đúng quy định. | 0.5 |  |
| - Sau khi ăn, trẻ có thói quen uống nước, súc miệng bằng nước muối loãng, đánh răng (đối với trẻ 5 tuổi). | 0.5 |  |
| **Tổng điểm** | | **20** |  |
| **Xếp loại** | |  | |

*Đánh giá xếp loại: - Tốt: 17 → 20 điểm; Khá: 14 → dưới 17 điểm;*

*- Đạt yêu cầu: 10 → dưới 14 điểm; Không ĐYC: Dưới 10 điểm.*

**II. Kiến nghị:**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **GIÁO VIÊN ĐƯỢC KIỂM TRA** | **NGƯỜI KIỂM TRA** |