|  |  |
| --- | --- |
|  UBND QUẬN GÒ VẤP **TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU** |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6**

**PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 – 2024**

 Căn cứ vào biên bản lựa chọn sách giáo khoa cơ sở GDPT của bộ phận chuyên môn, vào lúc 10h ngày 10 tháng 03 năm 2021 tại trường THCS Nguyễn Du Gò Vấp. Thư viện lên Danh mục phục vụ Sách giáo khoa năm học 2023 – 2024 như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN SÁCH** | **BẢNG GIÁ** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Toán 6 tập 1 (Chân trời sáng tạo)  | 21.000 |  |
| 02 | Toán 6 tập 2 (Chân trời sáng tạo) | 19.000 |  |
| 03 | Ngữ văn 6 tập 2 (Chân trời sáng tạo) | 23.000 |  |
| 04 | Ngữ văn 6 tập 2 (Chân trời sáng tạo) | 19.000 |  |
| 05 | Tiếng anh 6 -i-Learn Smart World (Bài học) | 78.000 |  |
| 05 | Tiếng anh 6 -i-Learn Smart World (Bài tập) | 68.000 |  |
| 06 | Lịch sử và Địa lý 6 (Chân trời sáng tạo) | 32.000 |  |
| 07 | Khoa học tự nhiên 6 (Chân trời sáng tạo) | 33.000 |  |
| 08 | Giáo dục công dân 6 (Chân trời sáng tạo) | 11.000 |  |
| 09 | Công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo) | 14.000 |  |
| 10 | Giáo dục thể chất 6 (Chân trời sáng tạo) | 20.000 |  |
| 11 | Âm nhạc 6 (Chân trời sáng tạo) | 12.000 |  |
| 12 | Mỹ thuật 6 (Chân trời sáng tạo) Bản 2 | 14.000 |  |
| 13 | Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 6 (Chân trời sáng tạo) Bản 1 | 16.000 |  |
| 14 | Tin học 6 (Cánh diều) | 18.000 |  |
| 15 | Tập bản đồ (Lịch sử và địa lý 6- phần Địa lý) | 39.000 |  |
|  **TỔNG CỘNG: 437.000VNĐ/BỘ** |  |  |