|  |  |
| --- | --- |
| 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 rửa tay, rửa mặt**

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)** | - Phân công trẻ trực nhật.**-** Chuẩn bị rửa tay:+ Bồn rửa phù hợp, vừa tầm trẻ; Vệ sinh sạch, thoát nước tốt.+ Đảm bảo 10 – 15 trẻ/ vòi.+ Có đủ nước sạch (nước ấm về mùa đông), xà phòng, khăn lau tay cho trẻ.- Chuẩn bị rửa mặt:+ Khăn lau mặt đủ cho trẻ và có dự phòng. Khăn trắng sạch, có ký hiệu hoặc tên (đối với trẻ nhà trẻ) cá nhân trẻ.+ Giá phơi khăn đảm bảo độ cao, thuận tiện trong sử dụng. Khăn được làm ẩm vắt trên giá, mùa đông lau bằng khăn ấm (quay kí hiệu khăn ra phía ngoài).+ Khăn giấy để trẻ lau mũi.+ Có đồ dùng đựng khăn bẩn riêng.+Móng tay trẻ được cắt ngắn, quần áo gọn gàng, thuận tiện thao tác. | 3.0 |  |
| **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 |  |
| - Thao tác thuần thục, nhanh gọn. | 2.0 |  |
| - Linh hoạt xử lý các tình huống trong qua trình trẻ hoạt động. | 1.5 |  |
| - Sắp xếp và sử dụng các phương tiện hợp lý. | 1.5 |  |
| - Bao quat lớp, đảm bảo an toàn 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 hứng thú, hoạt động tích cực, chủ động; Tiết kiệm nước; Có nề nếp thói quen trong hoạt động. | 1.0 |  |
| **-** 90% trẻ thực hiện được đúng quy trình rửa tay, rửa mặt :**\* Rửa tay:**- Rửa tay đúng cách (quy trình hợp lý, sạch):- Làm ướt tay. Xoa tay với xà bông- Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoay cổ tay; cuốn và xoay lần lượt từng ngón của bàn tay kia và ngược lại.**-** Dùng lòng bàn tay này chà xát chéo lên cổ tay, mu bàn tay kia và ngược lại.- Dùng đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẽ giữa các ngón của bàn tay kia và ngược lại- Chụm 5 đầu ngón tay của tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi xoay lại.- Rửa tay sạch xà phòng dưới vòi nước (thực hiện đủ các bước rửa tay). Lau khô tay vào khăn sạch.**\* Rửa mặt:**- Thực hiện có nề nếp, thói quen.- Lau đúng cách (quy trình hợp lý, sạch): Trải khăn lên cả hai bàn tay, tay phải lau mắt phải, tay trái lau mắt trái, rồi dịch khăn lau mũi, dịch khăn lau miệng. Gập đôi khăn, lau trán, má, vành tai, cằm từng bên bằng từng phần của khăn. Gập tư khăn lau cổ.- Lau xong cho khăn vào chậu. | 3.0 |  |
| **Tổng điểm** | **20** |  |

*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** |