|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG**TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU**Số: /TB-THPT TH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc***Vĩnh Bảo, ngày 12 tháng 4 năm 2024* |

**THÔNG BÁO**

**Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024 – 2025**

***Kính gửi:*** - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng;

 - Quý bậc cha mẹ học sinh trường THPT Tô Hiệu;

 - Giáo viên và Học sinh trường THPT Tô Hiệu.

Từ năm học 2022 – 2023, trường THPT Tô Hiệu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình GDPT 2018, ở lớp 10; năm học 2023 – 2024 ở lớp 10 và 11, năm học 2024 – 2025 trở đi ở các lớp 10, 11 và 12.

Nhà trường thông báo việc sử dụng Sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 từ năm học 2024 – 2025 như sau:

**1. Sách giáo khoa lớp 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách** | **Tên bộ sách** | **Chủ biên** | **Nhà xuất bản**  |
| 1 | Toán 10 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Tập 1, 2, Chuyên đề) | Hà Huy Khoái | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 2 | Ngữ Văn 10 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Tập 1, 2, Chuyên đề) | Bùi Mạnh Hùng | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 3 | Tiếng Anh 10 | Global Success | Hoàng Văn Vân | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 4 | Lịch sử 10 | Cánh diều (Lịch sử 10, Chuyên đề học tập) | Đỗ Thanh Bình | NXB Đại học Sư phạm |
| 5 | Giáo dục thể chất 10 | Cầu lông 10 (Cánh diều) | Đinh Quang Ngọc | NXB Đại học Sư phạm |
| Đá cầu 10 (Cánh diều) | Đinh Quang Ngọc | NXB Đại học Sư phạm |
| 6 | Giáo dục quốc phòng an ninh 10 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Nghiêm Viết Hải | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 7 | Trải nghiệm hướng nghiệp 10 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Lưu Thu Thủy | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 8 | Vật lý 10 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Vật lí 10, Chuyên đề học tập) | Vũ Văn Hùng | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 9 | Hóa học 10 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Hóa học 10, Chuyên đề học tập Hóa học 10) | Lê Kim Long | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 10 | Sinh học 10 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Sinh học 10, Chuyên đề học tập Sinh học 10) | Phạm Văn Lập | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 11 | Tin học 10 | Tin học ứng dụng (Cánh diều) | Hồ Sĩ Đàm | NXB Đại học Sư phạm |
| 12 | Địa lí 10 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Lê Huỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 13 | Giáo dục kinh tế pháp luật 10 | Kết nối tri thức với cuộc sống (GDKT&PL 10, Chuyên đề học tập) | Nguyễn Minh Đoan | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 14 | Công nghệ 10 (Công nghệ trồng trọt) | Công nghệ trồng trọt 10 + Chuyên đề học tập CN trồng trọt 10 (Cánh diều) | Nguyễn Tất Thắng | NXB Đại học Huế |
| 15 | Công nghệ 10 (Thiết kế và công nghệ) | Thiết kế và công nghệ 10 + Chuyên đề học tập Thiết kế và công nghệ 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng | NXB Giáo dục Việt Nam |

**2. Sách giáo khoa lớp 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách** | **Tên bộ sách** | **Chủ biên** | **Nhà xuất bản**  |
| 1 | Toán 11 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Tập 1, 2, Chuyên đề) | Hà Huy Khoái | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 2 | Ngữ Văn 11 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Tập 1, 2, Chuyên đề) | Bùi Mạnh Hùng | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 3 | Tiếng Anh 11 | Global Success | Hoàng Văn Vân | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 4 | Lịch sử 11 | Cánh diều (Lịch sử 11, Chuyên đề học tập) | Đỗ Thanh Bình | NXB Đại học Sư phạm |
| 5 | Giáo dục thể chất 11 | Cầu lông 11 (Cánh diều) | Đinh Quang Ngọc | NXB Đại học Sư phạm |
| Đá cầu 11 (Cánh diều) | Đinh Quang Ngọc | NXB Đại học Sư phạm |
| 6 | Giáo dục quốc phòng an ninh 11 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Nghiêm Viết Hải | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 7 | Trải nghiệm hướng nghiệp 11 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Lưu Thu Thủy | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 8 | Vật lý 11 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Vật lí 11, Chuyên đề học tập) | Vũ Văn Hùng | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 9 | Hóa học 11 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Hóa học 11, Chuyên đề học tập Hóa học 11) | Lê Kim Long | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 10 | Sinh học 11 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Sinh học 11, Chuyên đề học tập Sinh học 11) | Phạm Văn Lập | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 11 | Tin học 11 | Tin học ứng dụng (Cánh diều) | Hồ Sĩ Đàm | NXB Đại học Sư phạm |
| 12 | Địa lí 11 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Lê Huỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 13 | Giáo dục kinh tế pháp luật 11 | Kết nối tri thức với cuộc sống (GDKT&PL 11, Chuyên đề học tập) | Nguyễn Minh Đoan | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 14 | Công nghệ chăn nuôi 11 | Công nghệ chăn nuôi + Chuyên đề học tập CN chăn nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 15 | Công nghệ cơ khí 11 | Công nghệ cơ khí + Chuyên đề học tập Công nghệ cơ khí (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng | NXB Giáo dục Việt Nam |

**3. Sách giáo khoa lớp 12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách** | **Tên bộ sách** | **Chủ biên** |
| 1 | Toán 12 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Tập 1, 2, Chuyên đề) | Hà Huy Khoái |
| 2 | Ngữ Văn 12 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Tập 1, 2, Chuyên đề) | Bùi Mạnh Hùng |
| 3 | Tiếng Anh 12 | Global Success | Hoàng Văn Vân |
| 4 | Lịch sử 12 | Cánh diều (Lịch sử 12, Chuyên đề học tập) | Đỗ Thanh Bình |
| 5 | Giáo dục thể chất 12 | Cầu lông 12 (Cánh diều) | Đinh Quang Ngọc |
| Đá cầu 10, 11 (Cánh diều) | Đinh Quang Ngọc |
| 6 | Giáo dục quốc phòng an ninh 12 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Nghiêm Viết HảiĐoàn Chí Kiên |
| 7 | Trải nghiệm hướng nghiệp 12 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Lưu Thu Thủy |
| 8 | Vật lý 12 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Vật lí 12, Chuyên đề học tập) | Vũ Văn Hùng |
| 9 | Hóa học 12 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Hóa học 12, Chuyên đề học tập Hóa học 12) | Lê Kim Long |
| 10 | Sinh học 12 | Kết nối tri thức với cuộc sống (Sinh học 12, Chuyên đề học tập Sinh học 12) | Phạm Văn Lập |
| 12 | Tin học 12 | Tin học ứng dụng (Cánh diều) | Hồ Sĩ Đàm |
| 12 | Địa lí 12 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Lê Huỳnh |
| 13 | Giáo dục kinh tế pháp luật 12 | Kết nối tri thức với cuộc sống (GDKT&PL 12, Chuyên đề học tập) | Nguyễn Minh Đoan |
| 14 | Công nghệ Thủy sản 12 | Công nghệ Thủy sản + Chuyên đề học tập CN Thủy sản (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng |
| 15 | Công nghệ Điện - Điện tử 12 | Công nghệ Điện - Điện tử + Chuyên đề học tập Công nghệ Điện - Điện tử (Kết nối tri thức với cuộc sống) | Lê Huy Hoàng |

Trường THPT Tô Hiệu trân trọng thông báo.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Sở GD&ĐT HP (Để b/c);
* CMHS, HS;
* GV;
* Lưu VT.
 | **HIỆU TRƯỞNG** |