**Phụ lục 4**

**Bảng danh mục mã minh chứng**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **Số TT** | **Mãminh chứng** | **Tên minh chứng** | **Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,** | **Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện** | **Ghi chú** **(nơi lưu trữ)** |
| **Tiêu chí 1.1** | 01 | [H1-1.1-01] | Phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường | Số 157/KH-MNP13 ngày 27/11/2017 | Hiệu trưởng | Phòng hiệu trưởng  |
| 02 | [H1-1.1-02] | Các loại báo cáo: giám sát, biến động tháng, sơ kết, tổng kết | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng | Phòng hiệu trưởng  |
| **Tiêu chí 1.2** | 03 | [H1-1.2-01] | Quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 - 2021 | Quyết định số 1135/QĐ-PGDĐT ngày 15/11/2016  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 | Phòng hiệu trưởng  |
| 04 | [H1-1.2-02] | Các loại Quyết định hành chính nhà trường  | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng | Phòng hiệu trưởng  |
| 05 | [H1-1.2-03] | Sổ họp Hội đồng trường  | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Chủ tịch Hội đồng trường | Phòng hiệu trưởng  |
| 06 | [H1-1.2-04] | Biên bản họp Liên tịch trường hằng tháng | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng | Phòng hiệu trưởng  |
| **Tiêu chí 1.3** | 07 | [H1-1.3-01] | Các Quyết định: Chuẩn y cấp ủy Chi bộ, Công đoàn, QĐ chuẩn y đoàn viên sinh hoạt ghép | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Đảng uỷ Phường 13; Liên đoàn LĐQ 10 | Phòng hiệu trưởng ;Tủ hồ sơ Công đoàn |
| 08 | [H1-1.3-02] | Quyết định, hồ sơ thành lập Chi Hội khuyến học trường | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hội khuyến học Phường 13 | Phòng phó hiệu trưởng  |
| 09 | [H1-1.3-03] | Hồ sơ Chi bộ | Nhiệm kỳ 2015 – 2020 | Đảng ủy Phường 13; Cấp ủy - Bí thư chi bộ trường | Phòng hiệu trưởng  |
| 10 | [H1-1.3-04] | Bằng khen, giấy khen, hình ảnh hoạt động, sinh hoạt của chi bộ | Nhiệm kỳ 2015 – 2020 | Đảng ủy Phường 13; Cấp ủy - Bí thư chi bộ trường | Phòng hiệu trưởng  |
| **Tiêu chí 1.4** | 11 | [H1-1.4-01] | Đề án xây dựng vị trí việc làm của trường | Số 102/ĐA-MNP13 ngày 24/9/2018 | Năm học 2018 – 2019 | Phòng hiệu trưởng  |
| 12 | [H1-1.4-02] | Quyết định thành lập các Tổ trưởng chuyên môn và bảng phân công nhiệm vụ CB – GV - NV  | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hiệu trưởng |
| 13 | [H1-1.4-03] | Sổ họp, biên bản họp các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ cấp dưỡng | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hiệu trưởng; phó hiệu trưởng |
| 14 | [H1-1.4-04] | Hồ sơ, hình ảnh về thực hiện các chuyên đề hoạt động chăm sóc giáo dục, sức khỏe, nuôi dưỡng cấp trường, cấp cụm, cấp quận | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 1.5** | 15 | [H1-1.5-01] | Hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non, sổ danh bạ quản lý học sinh | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hiệu trưởng; Phòng hành chính |
| **Tiêu chí 1.6** | 16 | [H1-1.6-01] | Hồ sơ (kho) văn thư lưu trữ | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hành chính;Kho lưu trữ văn thư |
| 17 | [H1-1.6-02] | Hồ sơ quản lý và thực hiện công tác tài chính | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng; Kế toán  | Phòng hành chính (tủ hồ sơ kế toán) |
| 18 | [H1-1.6-03] | Quy chế, Quyết định ban hành thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ các năm học | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng; Kế toán  | Phòng hiệu trưởng; Phòng hành chính (tủ hồ sơ kế toán) |
| **Tiêu chí 1.7** | 19 | [H1-1.7-01] | Hồ sơ, kế hoạch, Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chính trị của CB - GV- NV | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng  | Phòng hiệu trưởng |
| 20 | [H1-1.7-02] | Hồ sơ, kế hoạch, biên bản bồi dưỡng học tập chỉ thị 05, đạo đức nhà giáo và Chương trình bồi dưỡng thường xuyên  | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng Phòng hiệu trưởng; phó hiệu trưởng |
| 21 | [H1-1.7-03] | Hồ sơ lương và các chế độ phụ cấp của CB - GV - NV | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng; Kế toán | Phòng hiệu trưởng; Phòng hành chính (tủ hồ sơ kế toán) |
| 22 | [H1-1.7-04] | Hồ sơ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và hồ sơ, các loại báo cáo của Công đoàn | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn  | Phòng hiệu trưởng; Tủ hồ sơ công đoàn |
| 23 | [H1-1.7-05] | Hồ sơ bồi dưỡng đào tạo nguồn Quy hoạch của trường | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng  | Phòng hiệu trưởng  |
| 24 | [H1-1.7-06] | Các loại kế hoạch của cấp trên, kế hoạch năm học của trường và các loại kế hoạch khác trong nhà trường | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hiệu trưởng; Phòng Phó hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 1.8** | 25 | [H1-1.8-01] | Kế hoạch giáo dục của giáo viên, phần mềm M8.0 và hồ sơ theo dõi đánh giá trẻ | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Giáo viên | Giáo viên (máy tính và hồ sơ văn bản tại nhóm, lớp) |
| 26 | [H1-1.8-02] | Hồ sơ quản lý chuyên môn của Phó hiệu trưởng | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng  | Phòng phó hiệu trưởng(máy tính và hồ sơ văn bản) |
| 27 | [H1-1.8-03] | Biên bản kiểm tra của các cấp trên về kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và giáo dục | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Sở giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Quận 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo | Phòng hiệu trưởng; Phòng phó hiệu trưởng |
| 28 | [H1-1.8-04] | Bằng khen, giấy khen, Cờ thi đua Thành phố | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhỦy ban Nhân dân Quận 10 |  Phòng hiệu trường |
| **Tiêu chí 1.9** | 29 | [H1-1.9-01] | Hồ sơ thực hiện Quy chế dân chủ, hồ sơ tiếp công dân | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hiệu trưởng |
| 30 | [H1-1.9-02] | Sổ họp Hội đồng sư phạm  | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng | Phòng hiệu trưởng |
| 31 | [H1-1.9-03] | Hình ảnh, bảng tin pháp luật, bảng tin đoàn thể, website trường | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng; Đoàn thể | Bảng tin |
| **Tiêu chí 1.10** | 32 | [H1-1.10-01] | Hồ sơ đảm bảo an toàn an ninh trật tự và các loại phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, thiên tai trong nhà trường; Hồ sơ phòng chống tai nạn thương tích; Giấy chứng nhân cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sổ trực của tổ bảo vệ | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hiệu trưởng; Phòng phó hiệu trưởng |
| 33 | [H1-1.10-02] | Hồ sơ y tế trường | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Nhân viên y tế | Phòng y tế |
| 34 | [H1-1.10-03] | Hộp thư góp ý, lịch tiếp công dân (ảnh chụp) | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng | Sảnh trường điểm 1; Phòng hiệu trưởng |
| 35 | [H1-1.10-04] | Hình ảnh, băng đĩa tổ chức, diễn tập các phương án đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh… | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng phó hiệu trưởng |
| 36 | [H1-1.10-05] | Hồ sơ, kế hoạch, biên bản thực hiện công tác kiểm tra nội bộ của trường | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 2.1** | 37 | [H2-2.1-01] | Hồ sơ quản lý nhân sự | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hiệu trưởng |
| 38 | [H2-2.1-02] | Bằng khen, giấy khen; Hồ sơ đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;  | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhỦy ban nhân dân Quận 10; Phòng Giáo dục và Đào tạo;Đảng ủy Phường 13 | Phòng hiệu trưởng; phó hiệu trưởng |
| 39 | [H2-2.1-03] | Sổ ghi chép hội họp, học tập, bồi dưỡng, tập huấn của CB, GV, NV | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | CB, GV, NV | Cá nhân |
| **Tiêu chí 2.2** | 40 | [H2-2.2-01] | Danh sách, các báo cáo theo dõi, cập nhật thông tin về trình độ cán bộ, giáo viên, nhân viên | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng | Phòng hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 2.3** | 41 | [H2-2.3-01] | Hồ sơ đánh giá, xếp loại CB, GV, NV cuối năm học | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phòng hiệu trưởng | Phòng hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 3.1** | 42 | [H3-3.1-01] | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Năm 2013 | Ủy ban nhân dân Quận 10 | Phòng hiệu trưởng |
| 43 | [H3-3.1-02] | Sơ đồ, bản vẽ, hồ sơ thiết kế xây dựng trường  | Năm 2004, điều chỉnh năm 2013 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hiệu trưởng |
| 44 | [H3-3.1-03] | Hình chụp khuôn viên tổng thể 02 điểm trường | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng phó hiệu trưởng |
| 45 | [H3-3.1-04] | Hình chụp sân chơi 02 điểm trường | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13 | Phòng hiệu trưởng |
| 46 | [H3-3.1-05] | Hồ sơ danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu và đồ chơi giáo viên tự làm | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Giáo viên | Các nhóm, lớp |
| 47 | [H3-3.1-06] | Sổ quản lý tài sản, đồ dùng đồ chơi tối thiểu, đồ dùng bán trú…biên bản kiểm tra tài sản định kỳ | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT); Kế toán | Phòng phó hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 3.2** | 48 | [H3-3.2-01] | Ảnh chụp phòng sinh hoạt chung các nhóm, lớp, phòng giáo dục nghệ thuật | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT) | Phòng phó hiệu trưởng |
| 49 | [H3-3.2-02] | Ảnh chụp nơi tổ chức giờ ăn cho trẻ | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT) | Phòng phó hiệu trưởng |
|  | 50 | [H3-3.2-03] | Ảnh chụp các kệ góc chơi, tủ đồ dùng cá nhân của trẻ | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT) | Phòng phó hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 3.3** | 51 | [H3-3.3-01] | Ảnh chụp các phòng ban làm việc, phòng bảo vệ, bếp, phòng giặt hấp khăn, phòng nghỉ nhân viê, phòng y tế, khu vực để xe, nhà vệ sinh CB,GV,NV 02 điểm trường | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT) | Phòng phó hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 3.4** | 52 | [H3-3.4-01] | ảnh chụp đồ dùng, dụng cụ bên trong và toàn bộ khuôn nhà bếp | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT) | Phòng phó hiệu trưởng |
| 53 | [H3-3.4-02] | Ảnh chụp trần bếp bị thấm dột | Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT) | Phòng phó hiệu trưởng |
| 54 | [H3-3.4-03] | Ảnh chụp kho sữa | Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT) | Bếp |
| 55 | [H3-3.4-04] | Ảnh chụp các tủ lạnh lưu mẫu | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT) | Bếp |
|  | 56 | [H3-3.4-05] | Ảnh chụp quy trình bếp một chiều | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT) | Bếp |
| **Tiêu chí 3.5** | 57 | [H3-3.5-01] | Ảnh chụp tổ chức hoạt động vui chơi nhóm, lớp | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Giáo viên , Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng |
| 58 | [H3-3.5-02] | Ảnh chụp các loại đồ dùng, đồ chơi ngoài danh mục quy định | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Giáo viên, Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng |
| 59 | [H3-3.5-03] | Kế hoạch bảo quản, sửa chữa, kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi định kỳ | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng |
| 60 | [H3-3.5-04] | Hợp đồng nối mạng Internet, hóa đơn thanh toán | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trường Mầm non Phường 13; Công ty hợp đồng với nhà mạng  | Phòng hành chính  |
| **Tiêu chí 3.6** | 61 | [H3-3.6-01] | Ảnh chụp các nhà vệ sinh của trẻ  | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Trưởng Ban kiểm tra công sản trường (PHT) | Phòng phó hiệu trưởng |
| 62 | [H3-3.6-02] | Giấy kiểm nghiệm nguồn nước thủy cục hằng năm | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng |
| 63 | [H3-3.6-03] | Ảnh chụp phân loại rác nguồn, khu vực nhà rác | Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng |
| 64 | [H3-3.6-04] | Hợp đồng thu gom rác sinh hoạt | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng; kế toán |
| **Tiêu chí 4.1** | 65 | [H4-4.1-01] | Hồ sơ Ban đại diện cha mẹ học sinh | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng | Phòng hiệu trưởng |
| 66 | [H4-4.1-02] | Ảnh chụp các buổi hội thảo chuyên đề, họp phu huynh nhóm, lớp…Hồ sơ tuyên tryền, hình ảnh | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng |
| 67 | [H4-4.1-03] | Sổ bé ngoan, sổ liên lạc | Năm học 2018 – 2019 | Giáo viên | Nhóm, lớp |
| 68 | [H4-4.1-04] | Hồ sơ, Quyết định công nhận trường đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”, “Xã hội học tập” | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Hiệu trưởng | Phòng hiệu trưởng; phó hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 4.2** | 69 | [H4-4.2-01] | Sổ họp giao ban hằng tháng, văn bản đề xuất, tham mưu với Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường 13 | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Đảng ủy Phường 13 | Phòng hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 5.1** | 70 | [H5-5.1-01] | Kế hoạch lễ hội, tham quan, ngoại khóa, dã ngoại… | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng |
|  |  | [H5-5.1-02] | Sản phẩm và tập vở trẻ | Năm học 2018 – 2019 | Trẻ | Nhóm, lớp |
| **Tiêu chí 5.2** | 71 | [H5-5.2-01] | Hình ảnh, băng đĩa ghi lại các hoạt động của trẻ | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 5.3** | 72 | [H5-5.3-01] | Hồ sơ khám sức khỏe trẻ: sổ sức khỏe, biểu đồ tăng trưởng… | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Giáo viên, nhân viên y tế  | Phòng y tế |
| 73 | [H5-5.3-02] | Hồ sơ theo dõi, quản lý công tác bán trú, phòng chống suy dinh dưỡng - thừa cân, béo phì…Hợp đồng thực phẩm với các công ty | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng | Phòng phó hiệu trưởng |
| **Tiêu chí 5.4** | 74 | [H5-5.4-01] | Sổ theo dõi trẻ, sổ tổng hợp theo dõi chuyên cần học sinh | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng; Giáo viên | Phòng phó hiệu trưởng; nhóm, lớp |
| 75 | [H5-5.4-02] | Hồ sơ theo dõi công tác giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập | Năm học 2014 – 2015Năm học 2015 – 2016Năm học 2016 – 2017Năm học 2017 – 2018Năm học 2018 – 2019 | Phó hiệu trưởng; Giáo viên | Phòng phó hiệu trưởng; nhóm, lớp |