|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM** | | |
| **THÔNG BÁO** | | |
| **v/v đăng ký mua SGK lớp 9 năm học 2021-2022**  Thực hiện Hướng dẫn số 172/PGD&ĐT, ngày 28/4/2021 của PGD&ĐT quận Nam Từ Liêm về việc phát hành SGK phục vụ NH 2021-2022. Trường THCS Nam Từ Liêm thông báo tới PHHS về việc đăng ký mua SGK năm học 2021-2022 cho con như sau:  - Danh mục SGK trường triển khai thực hiện NH 2021 - 2022 (gửi kèm thông báo này)  - PHHS đăng ký (mua theo bộ) với GVCN lớp. GVCN sẽ tổng hợp và gửi đăng ký về trường.  - Hạn đăng ký: **Trước 16h00 ngày 7/5/2021 (Thứ Sáu)**  - Kinh phí mua sách PHHS nộp trực tiếp tại Phòng tài vụ trường hoặc chuyển khoản: Trường THCS Nam Từ Liêm. Số TK: 03301011313132 tại ngân hàng Maritime Bank (MSB) chi nhánh Cầu Giấy (PHHS ghi rõ: Họ tên HS….. Lớp… Nộp tiền mua SGK)  **PHẦN DÀNH CHO PHHS ĐĂNG KÝ**  Họ tên HS……………………………………………………. Lớp: ………………………  Nội dung ĐK (PHHS ghi rõ mua hoặc không mua): ………………………………………………………  (PHHS nộp đơn cho GVCN hoặc văn phòng trường khi nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp)  **PHHS (ký, ghi rõ họ tên)** | | |
| **TT** | **DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9** | **ĐƠN GIÁ** |
| 1 | Toán 9/1 | 8,000 |
| 2 | Toán 2/2 | 8,000 |
| 3 | Vật lí 9 | 12,000 |
| 4 | Hóa học 9 | 14,000 |
| 5 | Sinh học 9 | 17,000 |
| 6 | Vở bài tập Sinh học 9 | 33,000 |
| 7 | Công nghệ 9 (Lắp đặt mạng điện trong nhà) | 5,000 |
| 8 | Ngữ văn 9/1 | 14,000 |
| 9 | Ngữ văn 9/2 | 12,000 |
| 10 | Lịch sử 9 | 14,000 |
| 11 | Địa lí 9 | 13,000 |
| 12 | Giáo dục công dân 9 | 4,000 |
| 13 | Âm nhạc và Mĩ thuật 9 | 11,000 |
| 14 | Bài tập Vật Lý 9 | 10,700 |
| 15 | Bài tập Hóa học 9 | 13,000 |
| 16 | Bài tập Ngữ Văn 9/1 | 11,300 |
| 17 | Bài tập Ngữ Văn 9/2 | 10,200 |
| 18 | Hướng dẫn TH và trắc nghiệm Địa lý 9 | 20,000 |
| 19 | Bài tâp tình huống PTNL GDCD 9 | 25,000 |
| 20 | Tập Bản đồ Địa lí 9 | 29,000 |
| 21 | Tiếng anh 9/1 - SHS (kèm đĩa CD và thẻ) | 47,000 |
| 22 | Tiếng anh 9/2 - SHS (kèm đĩa CD và thẻ) | 52,000 |
| 23 | Bài tập Tiếng anh 9/1 | 37,000 |
| 24 | Bài tập Tiếng anh 9/2 | 37,000 |
| 25 | Địa lý Hà Nội | 18,000 |
|  | **TỔNG CỘNG** | **475,200 đ** |