|  |  |
| --- | --- |
| 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 hoạt động ngoài trời cho trẻ**

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

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

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

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

Chủ đề:..............................................................................................................................

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)** | - Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu phù hợp với lứa tuổi của trẻ trong khu vực chơi được phân công. Có đa dạng các loại đồ chơi, nguyên vật liệu phục vụ cho các loại trò chơi khác nhau. | 1.5 |  |
| - Đồ chơi, nguyên học liệu, trang thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh: không có đồ sắc nhọn, không độc hại, được vệ sinh sạch sẽ, được bảo dưỡng định kì và sửa chữa kịp thời. Sắp xếp các ĐDĐC đảm bảo khoa học , thuận tiện cất, lấy sử dụng.  | 1.5 |  |
| **2. Nội dung** **(4 điểm)** | - Lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ nhằm đạt được mục tiêu và yêu cầu giáo dục của chủ đề, đáp ứng được năng lực, khả năng của cá nhân trẻ. | 1.5 |  |
| - Thiết bị, đồ dùng đồ chơi đa năng, có tác dụng kích thích trẻ hoạt động chủ động, tích cực và sáng tạo nhằm rèn luyện củng cố các kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu chủ đề. Đặc biệt có đa dạng các nội dung chơi phát triển vận động, khám phá trải nghiệm.  | 2.5 |  |
| **3. Phương pháp** **( 9 điểm)** | - Nắm vững cách sử dụng, tính năng, tác dụng của từng loại trang thiết bị, đồ chơi. Sử dụng phù hợp, hiệu quả đồ dùng, đồ chơi. Tận dụng khai thác tối đa môi trường khu vực chơi để tổ chức các nội dung hoạt động ngoài trời hiệu quả. | 1.5 |  |
| - Hình thức tổ chức hoạt động tạo được sự hấp dẫn đối với trẻ, phát huy được tính chủ động, tích cực của trẻ. Có hình thức tổ chức hoạt động có nét mới, độc đáo, sáng tạo và hiệu quả. | 1.5 |  |
| - Tạo điều kiện cho mỗi trẻ đều có các cơ hội để tham gia chơi các trò chơi phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của cá nhân trẻ. | 0.5 |  |
| - Phân công giáo viên quản lý theo nhóm trẻ để trợ giúp giải quyết các vấn đề nảy sinh khi chơi; quan sát trẻ chơi để kịp thời phát hiện xử lý các tình huống và đảm bảo an toàn cho trẻ. | 0.5 |  |
| - Sử dụng hiệu lệnh quản lý trẻ (tập hợp theo đội hình, chuẩn bị thu dọn đồ dùng, các tổ, nhóm trẻ vào lớp...). | 0.5 |  |
| - Khuyến khích trẻ hợp tác chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi. Yêu cầu trẻ cất lấy đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. | 0.5 |  |
| - Khả năng bao quát lớp, quan sát trẻ, xử lý tình huống linh hoạt, phù hợp, hỗ trợ trẻ đúng lúc. Linh hoạt điều chỉnh yêu cầu chơi phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng thú của trẻ.  | 1.5 |  |
| - Tạo môi trường tâm lý xã hội lành mạnh cho trẻ thể hiện qua thái độ hành vi: tôn trọng, công bằng, thân thiện quan tâm, đồng cảm… với trẻ. Trẻ có thể được luân chuyển sang chơi trò chơi khác. Cùng chia sẻ ý tưởng chơi với trẻ. Chấp nhận ý tưởng của trẻ, không áp đặt ý của trẻ | 1.5 |  |
| - Thực hiện nghiêm túc quy định về bảo quản, khai thác sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi chung, có sự trao đổi và kết hợp với các lớp về diện tích, không gian sử dụng chung, sử dụng luân phiên. | 1.0 |  |
| **4. Kết quả HĐ của trẻ** **(4 điểm)** | - 100% trẻ được an toàn. Trẻ hứng thú, thoải mái, hoạt động tích cực, chủ động.  | 2.0 |  |
| - Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi. Có thói quen tự phục vụ. Giữ vệ sinh chung. Cất dọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. | 2.0 |  |
| **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** |