|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
|  **TRƯỜNG THCS** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **TRƯƠNG VĂN TRÌ** |  |

*Phước Hảo, ngày 26 tháng 6 năm 2023*

**CÔNG BỐ, NIÊM YẾT KẾT QUẢ LỰA CHỌN**

**BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7**

**Năm học 2023 – 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách** | **Tên bộ sách** | **Tổng chủ biên/****chủ biên** | **Giá sách** |
| 1 | Ngữ văn 7 tập 1 | Chân trời sáng tạo | Nguyễn Thị Hồng Nam | 19.000 |
| 2 | Ngữ văn 7 tập 2 | Chân trời sáng tạo | Nguyễn Thị Hồng Nam | 18.000 |
| 3 | Toán 7 tập 1 | Chân trời sáng tạo | Trần Nam Dũng | 17.000 |
| 4 | Toán 7 tập 2 | Chân trời sáng tạo | Trần Nam Dũng | 15.000 |
| 5 | Khoa học tự nhiên 7 | Chân trời sáng tạo | Cao Cự Giác | 26.000 |
| 6 | Lịch sử và Địa lý 7 | Chân trời sáng tạo | Hà Bích Liên | 27.000 |
| 7 | Giáo dục công dân 7 | Chân trời sáng tạo | Huỳnh Văn Sơn | 10.000 |
| 8 | Công nghệ 7 | Chân trời sáng tạo | Bùi Văn Hồng | 14.000 |
| 9 | Âm nhạc 7 | Chân trời sáng tạo | Hồ Ngọc Khải |  9.000 |
| 10 | Hoạt động TNHN 7-1 | Chân trời sáng tạo | Đinh Thị Kim Thoa | 14.000 |
| 11 | Mỹ thuật 7-2 | Chân trời sáng tạo | Nguyễn Thị May | 12.000 |
| 12 | Tin học 7 | Chân trời sáng tạo | Quách Tất Kiên | 12.000 |
| 13 | Giáo dục thể chất 7 | Chân trời sáng tạo | Trịnh Hữu Lộc | 15.000 |
| 14 | Tiếng Anh 7 | Nhà xuất bản GD | Hoàng Văn Vân | 70.000 |
|  |  |  | **Tổng cộng:** | **278.000** |

**Phụ chú**:

Bộ sách giáo khoa lớp 7 năm học 2023-2024 gồm có 14 quyển (học cả năm).

 **HIỆU TRƯỞNG**

 (Đã ký)

 **Trần Đông**