|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DANH SÁCH HẠNG MỤC CẦN KIỂM TRA VỀ KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN VÀ LỚP HỌC TỪ XA** |
|  |

**󰏅 Danh sách hạng mục cần kiểm tra về lớp học từ xa (Dùng cho phụ huynh)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hạng mục | Nội dung | Xác nhận |
| Chuẩn bị trước cho lớp học từ xa | **Bạn đã được giáo viên chủ nhiệm truyền đạt về toàn bộ phương pháp thực hiện lớp học từ xa chưa?**(Kế hoạch về lớp học từ xa, nền tảng sử dụng, công cụ sử dụng, tài liệu học tập, v.v.) | **☐** |
| **Bạn đã chuẩn bị dụng cụ và địa điểm sử dụng cho lớp học từ xa chưa?** |
| Công cụ kỹ thuật số cho lớp học từ xa(Điện thoại di động, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, v.v.) | **☐** | Internet để kết nối với công cụ kỹ thuật số(Internet có dây/không dây) | **☐** |
| ※ Nếu công cụ kỹ thuật số/internet không đảm bảo thì vui lòng xin ý kiến của giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường. |
| Không gian học tập tối thiểu cho trẻ để tham gia lớp học từ xa | **☐** | Biết rõ cách sử dụng nền tảng lớp học từ xa(Cyber Learning System, ZOOM, Google Hangouts, Cisco Webex, v.v.) | **☐** |
| **Bạn đã kiểm tra về khả năng truy cập vào nền tảng lớp học từ xa chưa?**(Cyber Learning System, ZOOM, Google Hangouts, Cisco Webex, KakaoTalk, Naver Band, v.v.) | **☐** |
| **Bạn đã hoàn tất đăng ký phòng học theo từng lớp trên nền tảng được lập bởi giáo viên chủ nhiệm (hoặc giáo viên bộ môn, v.v.) chưa?** (Cyber Learning System, ZOOM, Google Hangouts, Cisco Webex, KakaoTalk, Naver Band, v.v.) | **☐** |
| **Bạn đã hướng dẫn cho con bạn về lớp học từ xa chưa?** |
| Cách sử dụng công cụ kỹ thuật số cho lớp học từ xa(Điện thoại di động, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, v.v.) | **☐** | Cách sử dụng nền tảng lớp học từ xa(Cyber Learning System, ZOOM, Google Hangouts, Cisco Webex, v.v.) | **☐** |
| Bản kế hoạch lớp học từ xa và thời khóa biểu | **☐** | Tài liệu học tập cho lớp học từ xa (Sách giáo khoa, bản in, đồ dùng cần chuẩn bị, v.v.) | **☐** |
| Cách tham gia lớp học từ xa | **☐** | Biện pháp xử lý khi xảy ra vấn đề đối với dụng cụ kỹ thuật số và lớp học từ xa | **☐** |
| **Bạn đã xác nhận thông tin liên lạc khẩn cấp để chuẩn bị cho lớp học từ xa chưa?** (Giáo viên chủ nhiệm, trường học, sở giáo dục, trung tâm hỗ trợ giáo dục đa văn hóa, v.v.) | **☐** |
| Tiến hành lớp học từ xa | **Bạn đã xác nhận rằng con bạn không gặp khó khăn trong việc tham gia lớp học từ xa?** (Có hay không tham gia, có xảy ra lỗi khi truy cập nền tảng hoặc công cụ kỹ thuật số không, v.v.) | **☐** |
| **Bạn đã được cung cấp phương pháp học tập thay thế trong trường hợp không thể tham gia lớp học từ xa chưa?** | **☐** |
| **Bạn đã hướng dẫn về bài tập của lớp học từ xa và xác nhận việc nộp bài tập của con bạn chưa?** | **☐** |

**󰏅 Danh sách hạng mục cần kiểm tra về lớp học từ xa (Dùng cho học sinh)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hạng mục | Nội dung | Xác nhận |
| Chuẩn bị trước cho lớp học từ xa | **Bạn đã được phụ huynh hoặc giáo viên hướng dẫn về nội dung và phương pháp thực hiện lớp học từ xa chưa?** |  |
| Cách sử dụng công cụ kỹ thuật số cho lớp học từ xa(Điện thoại di động, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, v.v.) | **☐** | Cách sử dụng nền tảng lớp học từ xa(Cyber Learning System, ZOOM, Google Hangouts, Cisco Webex, v.v.) | **☐** |
| Bản kế hoạch lớp học từ xa và thời khóa biểu | **☐** | Cách tham gia lớp học từ xa | **☐** |
| **Bạn đã hiểu kỹ nội dung và phương pháp thực hiện lớp học từ xa mà bạn được hướng dẫn chưa?** | **☐** |
| **Bạn đã chuẩn bị các công cụ kỹ thuật số cho lớp học từ xa chưa?** (Điện thoại di động, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, v.v.)  | **☐** |
| **Bạn đã chuẩn bị Internet cho lớp học từ xa chưa?** (Internet có dây/không dây) | **☐** |
| **Bạn đã chuẩn bị không gian học tập cho lớp học từ xa chưa?** | **☐** |
| **Bạn đã đăng ký thành viên tại nền tảng thực hiện lớp học từ xa chưa?** (Cyber Learning System, ZOOM, Google Hangouts, Cisco Webex, v.v.)  | **☐** |
| **Bạn đã đăng ký thành viên trong phòng học theo từng lớp trên nền tảng lớp học từ xa chưa?** (Phòng học do giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, Naver Band, v.v.)  | **☐** |
| **Bạn có thông tin liên lạc của giáo viên chủ nhiệm chưa?** | **☐** |
| Tiến hành lớp học từ xa | **Bạn đã xác nhận mục tiêu học tập và nội dung theo từng bài học chưa?** | **☐** |
| **Bạn có được cung cấp đầy đủ các tài liệu học tập cần thiết cho lớp học từ xa không?** (Sách giáo khoa, bản in, đồ dùng cần chuẩn bị, v.v.)  | **☐** |
| **Lớp học từ xa với giáo viên có diễn ra suôn sẻ không?** | **☐** |
| **Bạn đã được cung cấp phương pháp học tập thay thế trong trường hợp không thể tham gia lớp học từ xa chưa?** | **☐** |
| **Bạn đã xác nhận bài tập của lớp học từ xa chưa và có nộp bài tập không?** | **☐** |

※ Bảng danh sách kiểm tra này được sử dụng để kiểm tra các nội dung về lớp học từ xa và có thể thay đổi khi cần thiết.