|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT/UBND ................................**TRƯỜNG** ...................................................................... | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP GIẢNG DẠY**
*(Dùng cho giáo sinh cấp Mầm non)*

Họ tên giáo sinh: ……………………………………………………………………………… Ngành đào tạo:

| TT | Tiêu chí đánh giá | Điểmtối đa |  |  | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiết 1 | Tiết 2 | Tiết 3 | Tiết 4 | Tiết 5 | Tiết 6 | Tiết 7 | Tiết 8 |
| **I** | **Chuẩn bị kế hoạch bài dạy** | **1,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp. | 0,75 |
| 2 | Đồ dùng dạy học đẹp, sáng tạo, đảm bảo tính khoa học, thuận tiện trong việc sử dụng, phù hợp với nội dung bài dạy và thực tế địa phương. | 0,75 |
| **II** | **Nội dung giảng dạy trên lớp** | **4,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiến thức phù hợp với độ tuổi và mức độ đổi mới về nội dung. | 2,0 |
| 2 | Hệ thống câu hỏi rõ ràng, chính xác, giúp trẻ tích cực hoạt động. | 1,5 |
| 3 | Tích hợp nội dung giáo dục một cách sáng tạo, phù họp với chủ điểm. | 1,0 |
| **III** | **Phương pháp giảng dạy** | **2,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện đúng phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn. | 1,0 |
| 2 | Hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, xử lý tình huống sư phạm kịp thời, phù hợp và khả năng bao quát lớp. | 1,0 |
| **IV** | **Phong cách lên lớp, kỹ năng giảng dạy và hiệu quả giờ dạy** | **2,0** |
| 1 | Phong cách chững chạc, tự tin, nhiệt tình. Ngôn ngữ trong sáng, mạch lạc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động đạt được yêu cầu do giáo viên đề ra. | 1,0 |
| **Tổng cộng** | **10,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Kết quả Thực tập Giảng dạy** *(trung bình cộng điểm các tiết TTGD): ………*

 *………………, ngày ………… tháng ………… năm …………*

 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

 *(ký và ghi họ tên) (ký và ghi họ tên)*

Ghi chú: - Mỗi tiết dạy, giáo viên hướng dẫn đánh giá từng phần, và cho điểm tổng hợp tiết đó (theo thang điểm 10)

 - Điểm tổng hợp cho điểm lẻ làm tròn đến 01 chữ số thập phân (ví dụ: 7,2; 8,3; ...)