|  |  |
| --- | --- |
| 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 vệ sinh - nội vụ - đảm bảo an toàn lớp học**

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 thành phần** | **Điểm chấm** |
| --- | --- | --- |
| - Có bảng lịch trực nhật theo tháng, tuần, ngày cụ thể để tại vị trí dễ quan sát. | 1.0 |  |
| - Thực hiện nghiêm túc và thường xuyên công tác vệ sinh lớp học, đồ dùng đồ chơi theo lịch vệ sinh phân công. | 2.0 |  |
| **1. Phòng lớp học, nhà vệ sinh** | - Phòng lớp luôn được vệ sinh sạch sẽ, các giá đồ chơi có độ cao phù hợp độ tuổi, sắp xếp gọn gàng, hợp lý, không bụi, không để đồ dùng của cô lên giá đồ chơi của trẻ. | 1.5 |  |
| - Hành lang khu vực trước và sau lớp học đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. | 0.5 |  |
| - Các tủ đồ dùng, cánh cửa, giá cao có móc chốt cố định, bố trí phù hợp, gọn gàng, thuận tiện sử dụng, đảm bảo an toàn cho trẻ. | 0.5 |  |
| - Đồ dùng, nguyên học liệu trong kho phân lớp rõ ràng: có nhãn mác, ký hiệu đúng chủng loại, sắp xếp gọn gàng, có lối đi thuận tiện. | 1.0 |  |
| - Không để các đồ dùng của cô (dao, kéo, súng nến...) trong tầm với của trẻ. | 0.5 |  |
| - Quạt, bảng điện, ổ cắm điện, các đồ dùng sử dụng điện, rèm cửa, được bố trí xa tầm với của trẻ, gọn gàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. | 0.5 |  |
| - Nhà vệ sinh, các khu vực hiên trước sau luôn khô ráo; Các chất tẩy rửa được để đúng nơi quy định; không lưu trữ nước tại các thùng, chậu trong thời gian trẻ đang hoạt động tại lớp học. | 1.0 |  |
| **2. Đồ dùng, đồ chơi** | - Nguyên vật liệu, đồ dùng dạy học, đồ dùng theo chủ đề, tài liệu, hồ sơ giáo viên và trẻ... được sắp xếp gọn gàng trong các tủ đồ dùng theo đúng danh mục mã hóa và ký hiệu, dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm, dễ bảo quản.  | 2.0 |  |
| - Các đồ dùng chăm sóc trẻ bán trú: Chăn, gối, chiếu, giường, tủ ca cốc, khăn mặt...được sắp xếp gọn gàng, có kỹ hiệu rõ ràng (đặc biệt đồ dùng cá nhân trẻ) và vệ sinh thường xuyên theo đúng lịch, đúng theo quy định. | 2.0 |  |
| - Đồ chơi được làm từ các nguyên học liệu an toàn, thiết kế đảm bảo thuận tiện sử dụng, không sắc nhọn; bố trí sắp xếp tại các góc chơi phù hợp, gọn gàng, sạch sẽ. | 1.0 |  |
| - Không có các nguyên học liệu là các hạt quá nhỏ trong các góc chơi (trẻ dễ cho vào mũi, tai đặc biệt độ tuổi nhỏ) | 0.5 |  |
| - Dép cháu sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng. | 0.5 |  |
| **3. Giáo viên** | - Thao tác giáo viên nhanh nhẹn, gọn gàng, sạch sẽ; biết lồng ghép giáo dục trẻ các kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi an toàn đúng cách, bảo quản vệ sinh đồ dùng đồ chơi. | 1.0 |  |
| - Trang phục giáo viên phù hợp (tới trường lớp mặc đồng phục) sạch sẽ, gọn gàng, móng tay cắt ngắn. | 1.0 |  |
| - Bao quát lớp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi trong mọi hoạt động. | 1.0 |  |
| **4. Trẻ** | - Trẻ luôn sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, trang phục phù hợp thời tiết. | 1.0 |  |
| - 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. | 1.5 |  |
| **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** |