**DANH MỤC**

**CÁC MINH CHỨNG TRONG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ**

**CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP**

**Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện**

| **TT** | **TC** | **MMC** | **Minh chứng** | **Thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5.1.01 | - QĐ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. | X |
|  |  | ***1.1.03*** | ***- QĐ thành lập(hoặc QĐ nâng cấp) trường*** | ***X*** |
|  |  | 5.1.02 | - Đề án của UBND tỉnh Sơn La về việc sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. | X |
|  |  | ***1.1.04*** | ***- Quyết định về việc sáp nhập Trường CĐNL Sơn La vào Trường Cao đẳng Sơn La.*** | ***X*** |
|  |  | 5.1.03 | - Quyết định của BLĐTB&XH về việc giao thực hiện các ngành nghề trọng điểm. | X |
|  |  | ***5.1.04*** | ***- Hợp đồng quan trắc môi trường với Trung tâm quan trắc môi trường.*** | ***X ( Khoa KTCN TH)*** |
|  |  | ***5.1.05*** | ***- Báo cáo quan trắc môi trường của Trung tâm quan trắc môi trường.*** | ***X*** |
|  |  | ***5.1.06*** | ***- Sơ đồ quy hoạch mặt bằng tổng thể của Trường CĐSL*** | ***X*** |
|  |  | 5.1.07 | - Hợp đồng cung cấp nước giữa trường CĐSL và Công ty nước sạch Sơn La. | X |
|  |  | 5.1.08 | - Hợp đồng cung cấp điện giữa trường CĐSL và Công ty điện lực. | ***X*** |
|  |  | 5.1.09 | - Bản đồ hành chính Thành phố Sơn La khu vực Phường Chiềng sinh. | X |
|  |  | 5.1.10 | - BCKQ phỏng vấn GV và HSSV về môi trường HT, cung cấp điện, nước, giao thông. | ***X*** |
|  | 2 | ***5.1.06*** | ***- Sơ đồ quy hoạch mặt bằng tổng thể của Trường CĐSL*** | X |
|  |  | 5.2.01 | - Hình ảnh toàn cảnh khuôn viên trường | ***X*** |
|  |  | 5.2.02 | - Danh sách thống kê diện tích khu đất toàn trưởng, các công trình XD, DT cây xanh. | X |
|  |  | ***5.2.03*** | ***- Phiếu khảo sát ý kiến về quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên trường.*** | ***X*** |
|  |  | ***5.2.04*** | ***- BCKQ khảo sát ý kiến NH, NG, CBQL về quy hoạch tổng thể khuôn viên trường, khu học tập, thực hành, phụ trợ.*** | X |
|  | 3 | ***5.1.06*** | ***- Sơ đồ quy hoạch mặt bằng tổng thể của Trường CĐSL*** | ***X*** |
|  |  | 5.3.01 | - Hồ sơ xây dựng, thiết kế khu học tập (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng học chuyên môn) (*Danh sách thống kê diện tích khu học tập)* | X |
|  |  | 5.3.02 | - Hồ sơ xây dựng, thiết kế khu rèn luyện thể chất. | ***X*** |
|  |  | 5.3.03 | - Hồ sơ xây dựng, thiết kế khu thực hành (xưởng thực hành thực tập tại trường, vườn thí nghiệm) (*Danh sách thống kê diện tích khu thực hành)* | X |
|  |  | 5.3.04 | - Hồ sơ xây dựng, thiết kế khu phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo) (*DS thống kê diện tích khu phụ trợ và phục vụ sinh hoạt cho NH và nhà giáo)* | ***X*** |
|  |  | ***5.2.04*** | ***- Phiếu khảo sát ý kiến về quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên trường..*** | X |
|  |  | ***5.2.05*** | ***- BCKQ khảo sát ý kiến NH, NG, CBQL về quy hoạch tổng thể khuôn viên trường, khu học tập, thực hành, phụ trợ.*** | ***X*** |
|  | 4 | ***5.1.06*** | ***- Sơ đồ quy hoạch mặt bằng tổng thể của Trường CĐSL*** | X |
|  |  | 5.4.01 | - Bản vẽ chi tiết hệ thống giao thông nội bộ của trường | ***X*** |
|  |  | 5.4.02 | - Bản thiết kế trạm điện | Không có |
|  |  | 5.4.03 | - Sơ đồ hệ thống điện cho toàn trường. | X |
|  |  | 5.4.04 | - Sơ đồ hệ thống điện cho các xưởng thực hành | ***X*** |
|  |  | 5.4.05 | - Sơ đồ hệ thống cấp thoát nước cho toàn trường. | X |
|  |  | 5.4.06 | - Bản vẽ thiết kế trạm cấp nước. | ***X*** |
|  |  | ***5.1.06*** | ***- Hợp đồng quan trắc môi trường với Trung tâm quan trắc môi trường.*** | ***X ( Khoa KTCN0*** |
|  |  | ***5.1.07*** | ***- Báo cáo quan trắc môi trường của Trung tâm quan trắc môi trường.*** | ***X*** |
|  |  | 5.4.07 | - Hợp đồng vệ sinh môi trường với Công ty TNHH nhà sạch. | X |
|  |  | 5.4.08 | - Biên bản nghiệm thu hàng tháng về công tác vệ sinh môi trường toàn trường. | X |
|  |  | 5.4.09 | - Bản vẽ chi tiết hệ thống chữa cháy các tòa nhà, xưởng thực hành. | X |
|  |  | 5.4.10 | - Danh sách các vật tư phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy hàng năm. | ***X*** |
|  |  | 5.4.11 | - Hồ sơ công tác phòng cháy, chữa cháy hàng năm. | X |
|  |  | 5.4.12 | - Biên bản kiểm tra hệ thống PCCC của cơ quan có thẩm quyền hàng năm. | ***X*** |
|  |  | 5.4.13 | - Quy định về bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại trường CĐSL | X T8/2022 |
|  |  | 5.4.14 | - Hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hằng năm. | ***X P thực hành Tin*** |
|  |  | 5.4.15 | - Phiếu khảo sát ý kiến. | X |
|  |  | 5.4.16 | - BCKQ khảo sát ý kiến người học, CBQL, NG về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của trường. | X |
|  | 5 | 5.5.01 | - Danh sách thống kê số lượng, diện tích, vị trí của phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa phục vụ đào tạo. | X |
|  |  | 5.5.02 | - Danh mục thiết bị đào tạo tại các phòng học, phòng thực hành, phòng học chuyên môn hóa, xưởng thực hành. | X Lưu tại phòng TH |
|  |  | ***5.5.03*** | ***- Sổ tài sản cố định tại đv QL phòng học, phòng học chuyên môn, xưởng TH, TN.*** | ***X*** |
|  |  | ***1.5.01*** | ***- Báo cáo tổng kết năm học.*** | ***X*** |
|  |  | 5.5.04 | - Phiếu khảo sát | X |
|  |  | 5.5.05 | - Báo cáo kết quả khảo sát. | X |
|  | 6 | ***5.6.01*** | ***- Quy định về công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, vật tư, thiết bị và các phòng thí nghiệm-thực hành, phục vụ đào tạo của trường Cao đẳng Sơn La.*** | X |
|  |  | ***5.5.03*** | ***- Sổ tài sản cố định tại đv QL phòng học, phòng học chuyên môn, xưởng TH, TN.*** | ***X*** |
|  |  | 5.6.02 | - Quy định về sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của nhà SX (nếu có). | X |
|  | 7 | 5.7.01 | - Nội quy ký túc xá | ***X*** |
|  |  | 5.7.02 | - Nội quy thư viện | X |
|  |  | 5.7.03 | - Nội quy sử dụng phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm. | ***X*** |
|  |  | 5.7.04 | - Kế hoạch kiểm tra quá trình sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành hàng năm. | X |
|  |  | 5.7.05 | - Báo cáo kết quả kiểm tra việc sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành hàng năm. | ***X*** |
|  |  | ***1.5.01*** | - Báo cáo tổng kết năm học. | X |
|  |  | 5.7.06 | - Biên bản phỏng vấn. | ***25/3/2022*** |
|  | 8 | ***5.8.01*** | ***- Sổ tài sản cố định tại đơn vị hàng năm.*** | X |
|  |  | 5.8.02 | - Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm. | X |
|  |  | 5.8.03 | - Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trường với danh mục thiết bị tối thiểu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành | Không có ( các khoa Làm) |
|  |  | 5.8.04 | - Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trường với danh mục thiết bị tối thiểu được xác định trong CTĐT. | Không có ( các khoa Làm) |
|  |  | 5.8.05 | - Báo cáo kết quả phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực giữa trường CĐ Sơn La với đơn vị sử dụng lao động hàng năm. | X |
|  |  | 5.8.06 | - Danh sách thống kê số lượng người học tại mỗi lớp lý thuyết, thực hành của các môn học, mô-đun của chương trình đào tạo. | ***X*** |
|  |  | 5.8.07 | - Thời khóa biểu của các khối học kỳ I và Kỳ II. | X |
|  |  | 5.8.08 | - Báo cáo rà soát thiết bị hàng năm. | ***X*** |
|  |  | 5.8.09 | - Kế hoạch mua sắm thiết bị hàng năm. | X |
|  |  | 5.8.10 | - Hồ sơ khảo sát ý kiến về trang thiết bị đào tạo. | ***X*** |
|  | 9 | 5.9.01 | - Hình ảnh bố trí các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo tại các phòng TN, xưởng. | X |
|  |  | 5.9.02 | - Hồ sơ thiết kế, lắp đặt các thiết bị, dụng cụ. | ***X*** |
|  |  | 5.9.03 | - Kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường tại các phòng thực hành, thí nghiệm, xưởng. | X |
|  |  | 5.9.04 | - Báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện an toàn, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường tại các phòng thực hành, thí nghiệm, xưởng. | ***X*** |
|  |  | 5.9.05 | - Hồ sơ khảo sát ý kiến người học, quản lý phòng thực hành về bố trí thiết bị đào tạo tại phòng thí nghiệm, xưởng. | 25/5/2022 |
|  | 10 | ***5.6.01*** | ***- Quy định về công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, vật tư, thiết bị và các phòng thí nghiệm –thực hành, phục vụ đào tạo của trường Cao đẳng Sơn La.*** | X |
|  | 11 | ***5.8.01*** | ***- Sổ tài sản cố định tại đơn vị hàng năm.*** | ***X*** |
|  |  | 5.11.01 | - Báo cáo tình hình sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm, xưởng hàng tháng. | X |
|  |  | 5.11.02 | - Báo cáo bảo trì bảo dưỡng thiết bị đào tạo hàng tháng. | ***X*** |
|  |  | 5.11.03 | - Kế hoạch đánh giá quá trình sử dụng thiết bị đào tạo hàng năm. | X |
|  |  | 5.11.04 | - BCKQ đánh giá quá trình sử dụng TBĐT và đề xuất BP nhằm nâng cao hiệu quả SD. | ***X*** |
|  | 12 | 5.12.01 | - QĐ thành lập HĐ thẩm định ĐM kinh tế - kĩ thuật các ngành nghề đào tạo tại trường. | X |
|  |  | 5.12.02 | - QĐ ban hành định mức kinh tế - kĩ thuật các ngành nghề đào tạo tại trường CĐSL. | ***X*** |
|  |  | 5.12.03 | - Quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo. | X |
|  |  | 5.12.04 | - Thông báo về kết quả phân bổ tài chính hàng năm. | ***X*** |
|  |  | 5.12.05 | - Đề xuất mua vật tư phục vụ đào tạo hàng năm của các đơn vị. | X |
|  |  | 5.12.06 | - Hồ sơ mua sắm, cấp phát vật tư phục vụ đào tạo hàng năm. | ***X*** |
|  |  | 5.12.07 | - Sổ sử dụng vật tư phục vụ đào tạo | X Lưu tại phòng TH |
|  |  | 5.12.08 | - Hình ảnh khu vực lưu trữ vật tư phục vụ đào tạo. | X |
|  | 13 | ***1.2.01*** | ***- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.*** | ***P đào tạo*** |
|  |  | ***1.2.02*** | ***- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.*** | ***P Đào tạo*** |
|  |  | ***4.10.01*** | ***- Danh mục GTTL được sử dụng đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, cao đẳng*** | ***Thư viện*** |
|  |  | ***4.10.02*** | ***- Danh mục bản in giáo trình, tài liệu có tại thư viện.*** | ***Thư viện*** |
|  |  | ***5.13.01*** | ***- Quy chế hoạt động của thư viện*** | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.13.02 | - Danh sách thống kê diện tích các phòng của thư viện. | ***Thư viện*** |
|  |  | ***5.13.01*** | ***- Quy chế hoạt động của thư viện*** | ***Thư viện*** |
|  | 14 | 5.14.01 | - Kế hoạch thu thập ý kiến của CBQL, NG và NH về nhu cầu tra cứu tại thư viện. | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.14.02 | - Danh sách tổng hợp ý kiến của CBQL, NG và NH về nhu cầu tra cứu tại thư viện. | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.14.03 | - Kế hoạch hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện hàng năm. | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.14.04 | - Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện hàng năm. | ***Thư viện*** |
|  |  | ***5.14.05*** | ***- Báo cáo khảo sát mức hài lòng của người SD các sản phẩm, dịch vụ của thư viện.*** | ***Thư viện*** |
|  | 15 | 5.15.01 | - Hồ sơ thiết kế xây dựng thư viện điện tử. | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.15.02 | - Quyết định đưa thư viện điện tử vào hoạt động phục vụ đào tạo | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.15.03 | - Danh mục thiết bị, máy tính hiện có tại thư viện điện tử. | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.15.04 | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng phầm mềm quản lý và tra cứu tài liệu (*phần mềm ILIb*) | ***Thư viện*** |
|  |  | ***4.10.01*** | ***- Danh mục GTTL được sử dụng đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, cao đẳng*** | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.15.05 | - Danh mục tài liệu điện tử. | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.15.06 | - Danh mục giáo trình của trường được số hóa | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.15.07 | - Danh mục tài liệu tham khảo của trường được số hóa. | ***Thư viện*** |
|  |  | 5.15.08 | - Báo cáo hoạt động phục vụ đào tạo của thư viện điện tử. | ***Thư viện*** |
|  |  | ***5.14.05*** | ***- Báo cáo khảo sát mức hài lòng của người SD các sản phẩm, dịch vụ của thư viện.*** | ***Thư viện*** |