|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN LĂK**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN** Số:  01/QĐ-LQĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Buôn Triết, ngày  07 tháng  6  năm 2021* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố danh mục sách giáo khoa lớp 6 được lựa chọn,**

**tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 tại trường THCS Lê Quý Đôn huyện Lăk.**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/09/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và THPT nhiều cấp học

Căn cứ Thông tư  số 25/2020/TT-BGDĐT, ngày  26 tháng 08 năm 2020 về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định 1322/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Đăk Lăk Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

 Căn cứ công văn số 771/SGDĐT-GDTrH, ngày 01 tháng 06 năm 2021 về thông báo danh mục và hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk

Căn cứ công văn hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lăk

Căn cứ biên bản lựa chọn sách giáo khoa của hội đồng trường THCS Lê Quý Đôn

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 ( có danh mục đính kèm), được lựa chọn tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 tại trường THCS Lê Quý Đôn

 **Điều 2**. Danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 được lựa chọn, tổ chức thực hiện dạy và học tại trường THCS lê Quý Đôn được niêm yết công khai cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh của trường và nhân dân biết và báo cáo kết quả về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lăk.

**Điều 3**. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS lê Quý Đôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:                                                     - Như điều 3 (thực hiện);- Phòng GDĐT TPVL;- Niêm yết tại bảng thông báo trường;- Lưu: VP, HSCM                                       |  **HIỆU TRƯỞNG**    **Tiêu Viết Vận** |
|  |  |
|  |  |

Danh mục này kèm theo Quyết định số 01/QĐ-LQĐ ngày 07/06/2021 của trường THCS Lê Quý Đôn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên Sách | Tên tác giả | Nhà xuất bản |
| 1 | Ngữ văn 6tập 1 | Bùi Mạnh Hùng ( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa ( Chủ biên), Nguyễn Thị Linh Chi,Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà May, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương | Giáo dục Viêt Nam |
| Ngữ văn 6tập 2 | Bùi Mạnh Hùng ( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa ( Chủ biên),Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng | Giáo dục Viêt Nam |
| 2 | Toán 6 tập 1 | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan ( Chủ biên), Nguyễn cao Cường, Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sỹ Đức Quang, Lưu Bá Thắng | Giáo dục Viêt Nam |
| Toán 6tập 2 | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan ( Chủ biên), Nguyễn cao Cường, Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sỹ Đức Quang, Lưu Bá Thắng | Giáo dục Viêt Nam |
| 3 | Tiếng Anh 6,i Leam smart Word | Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên),Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoàn Thương | Đại học sư phạm TPHCM |
| 4 | Giáo dục công dân 6 | Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương ( Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ | Giáo dục Viêt Nam |
| 5 | Khoa học tự nhiên 6 | Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh | Giáo dục Viêt Nam |
| 6 | Lịch sử và địa lý 6 | Vũ Minh Giang ( Tổng chủ biên), Ngiêm Đình Vy, Đào Ngọc Hùng ( đồng tổng chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng ( đồng chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phi Công Việt | Giáo dục Viêt Nam |
| 7 | Tin học 6 | Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai | Giáo dục Viêt Nam |
| 8 | Công Nghệ 6 | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh,Vũ Cẩm Tú | Giáo dục Viêt Nam |
| 9 | Âm nhạc 6 | Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân | Giáo dục Viêt Nam |
| 10 | Mỹ Thuật 6 | Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong(đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ | Giáo dục Viêt Nam |
| 11 | Giáo dục thẻ chất 6 | Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương | Giáo dục Viêt Nam |
| 12 | Hoạt động trãi nghiệm 6 | Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thuỷ | Giáo dục Viêt Nam |