|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN CỦ CHI**TRƯỜNG TH NHUẬN ĐỨC 2** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phú** |

**DANH MỤC**

**Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Nhuận Đức 2**

**Năm học 2020-2021**

(Phê duyệt kèm theo QĐ số 17 /QĐ-THNĐ2 ngày 21 tháng 04 năm 2020 của

 Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Nhuận Đức 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN SÁCH** | **TÊN BỘ SÁCH** | **TÊN NXB** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Tiếng Việt 1, tập 1 | Chân trời sáng tạo | NXB GD Việt Nam |  |
| 2 | Tiếng Việt 1, tập 2 | Chân trời sáng tạo | NXB GD Việt Nam |  |
| 3 | Toán 1 | Cánh diều | NXB Đại học sư phạm TPHCM |  |
| 4 | Đạo đức 1 | Cùng học để phát triển năng lực | NXB GD Việt Nam |  |
| 5 | Hoạt động trải nghiệm 1 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |  |
| 6 | Tự nhiên và xã hội 1 | Chân trời sáng tạo | NXB GD Việt Nam |  |
| 7 | Giáo dục thể chất 1 | Chân trời sáng tạo | NXB GD Việt Nam |  |
| 8 | Âm nhạc 1 | Cùng học để phát triển năng lực | NXB GD Việt Nam |  |
| 9 | Mỹ thuật 1 | Chân trời sáng tạo | NXB GD Việt Nam |  |
| 10 | Tiếng Anh 1 (Student book) | Chân trời sáng tạo (Family and Friends) | NXB GD Việt Nam |  |
| 11 | Tiếng Anh 1 (Workbook) | Chân trời sáng tạo (Family and Friends) | NXB GD Việt Nam |  |