**DANH MỤC MINH CHỨNG**

**CƠ SỞ VẬT CHẤT- TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC**

| **TT** | **Tiêu chí** | **STT** | **MÃ MC** | **TÊN MINH CHỨNG** | **Số, ngày, tháng năm ban hành** | **Nơi ban hành** | **Nơi lưu trữ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-01 | Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | H1-3.1-03 |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-02 | Sơ đồ tổng thể nhà trường |  | Trường ................... | T1 - Dãy hiệu bộ |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-03 | Sổ quản lý tài sản | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | P. Kế toán |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-04 | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC, ngày 25/2/1999 | UBND huyện ................... | Phòng Hiệu trưởng. |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-05 | Ảnh bồn hoa, cây cảnh, cây xanh | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-06 | Kế hoạch phong trào xanh- sạch - đẹp | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-07 | Báo cáo phong trào Xanh- Sạch – đep. | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-08 | Ảnh chụp Cổng trường, biển trường | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-09 | Ảnh chụp hàng rào | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-10 | Ảnh chụp sân trường | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-11 | Ảnh chụp ghế đá | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-12 | Danh mục thiết bị Thể dục và hoạt động ngoài trời | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.1 |  | H1-3.1-13 | Hồ sơ thiết kế xây dựng | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-01 | Ảnh chụp dãy phòng học của nhà trường | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-02 | Ảnh chụp bên trong các phòng học: bàn, ghế, bảng | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-03 | Biên bản kiểm tra hệ thống chiếu sáng trong phòng học | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-04 | Ảnh chụp các phòng học bộ môn | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-05 | Nhật ký phòng bộ môn | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-06 | Danh mục thống kê thiết bị dạy học các phòng chức năng | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-07 | Ảnh chụp phòng Đoàn-Đội | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-08 | Ảnh chụp phòng thư viện | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-09 | Ảnh chụp phòng truyền thống | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-10 | Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế | Năm học 2018-2019 đến nay | Trạm y tế xã ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  | H1-3.2-11 | Ảnh chụp phòng Y tế- Tư vấn học đường | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.3 |  | H1-3.3-01 | Ảnh chụp khu hiệu bộ | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.3 |  | H1-3.3-02 | Ảnh chụp phòng bảo vệ | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.3 |  | H1-3.3-03 | Ảnh chụp phòng Đảng - Đoàn | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.3 |  | H1-3.3-04 | Ảnh chụp phòng kho | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.3 |  | H1-3.3-05 | Ảnh chụp khu để xe giáo viên, khu để xe HS | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.3 |  | H1-3.3-06 | Danh mục thiết bị các phòng khu văn phòng | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.3 |  | H1-3.3-07 | Hồ sơ thanh toán sửa chữa thay mới thiết bị | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | Hồ sơ kế toán |
|  | Tiêu chí 3.3 |  | H1-3.3-08 | Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.4 |  | H1-3.4-01 | Ảnh chụp công trình vệ sinh nhà trường. | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.4 |  | H1-3.4-02 | Hợp đồng mua bán nước sinh hoạt | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | Hồ sơ kế toán |
|  | Tiêu chí 3.4 |  | H1-3.4-03 | Hợp đồng mua máy lọc nước | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | Hồ sơ kế toán |
|  | Tiêu chí 3.4 |  | H1-3.4-04 | Ảnh chụp hệ thống thoát nước | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.4 |  | H1-3.4-05 | Ảnh chụp thùng rác | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.4 |  | H1-3.4-06 | Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | Hồ sơ kế toán |
|  | Tiêu chí 3.5 |  | H2-3.5-01 | Danh mục thiết bị dạy học theo quy định tối thiểu của BGD-ĐT | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.5 |  | H2-3.5-02 | Sổ thiết bị dạy học của nhà trường | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.5 |  | H2-3.5-03 | Biên bản kiểm kê thiết bị hàng năm | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.5 |  | H2-3.5-04 | Biên bản thanh lí, bổ sung thiết bị DH | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.5 |  | H2-3.5-05 | Hợp đồng dịch vụ internet | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | Hồ sơ kế toán |
|  | Tiêu chí 3.5 |  | H2-3.5-06 | Hóa đơn mua bán, sửa chữa, bổ sung thiết bị hàng năm | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | Hồ sơ kế toán |
|  | Tiêu chí 3.5 |  | H2-3.5-07 | Kế hoạch đồ dùng dạy học tự làm | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.5 |  | H2-3.5-08 | Danh mục đồ dùng dạy học tự làm | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.5 |  | H2-3.5-09 | Sổ mượn đồ dùng | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-01 | Sổ đăng kí tổng quát | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | P. thư viện |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-02 | Sổ đăng kí cá biệt | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | P. thư viện |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-03 | Kế hoạch hoạt động thư viện | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-04 | Lịch hoạt động tháng của thư viện | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | P. thư viện |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | 3.6-05 | Nội quy thư viện. | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | P. thư viện |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-06 | Sổ theo dõi GV - HS mượn trả sách và tài liệu thư viện | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | P. thư viện |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-07 | Biên bản kiểm kê thư viện | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | P. thư viện |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-08 | Hóa đơn mua sắm, bổ sung sách báo tài liệu | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | P. thư viện |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-09 | Danh mục sách thư viện | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... | P. thư viện |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-10 | Quyết định công nhận Thư viện chuẩn | Quyết định số 909/QĐ-SGDĐT ngày 25/07/2022 | Sở GD&ĐT Hải Phòng |  |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-11 | Báo cáo tổng kết công tác thư viện. | Năm học 2018-2019 đến nay | Trường ................... |  |
|  | Tiêu chí 3.6 |  | H3-3.6-12 | Thư viện điện tử nhà trường | Năm 2022-2023 đến nay | Trường TH&THCS | [https://....................edu.vn/](https://hienhao.edu.vn/) |