**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 9**

TRƯỜNG: …………………………….

Nơi nhận: cô Trâm (thuvienq9@yahoo.com)

Hạn chót: 12/8/2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **MÃ**  | **TÊN SÁCH** | **Số lượng** | **GIÁ BÌA** | **GHI CHÚ** |
| 1 | HBATH | Học bạ Tiểu học  |  | **10,000** |  |
| 2 | SOTDH1 | Sổ theo dõi chất lượng giáo dục (Giáo viên bộ môn) |  | **10,000** |  |
| 3 | SOTDH2 | Sổ theo dõi chất lượng giáo dục (Giáo viên chủ nhiệm) |  | **22,000** |  |
| 4 | SOTDH2 | Sổ chủ nhiệm |  | **22,000** |  |
| 5 | SLL | Sổ liên lạc  |  | **5,000** |  |
| 6 |  | Học bạ Tiếng anh |  | **15.000** |  |

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tài liệu | Giá bìa | Số lượng | Ghi chú |
|  | Em viết đúng viết đẹp 1/1 | 11.500 |  |  |
|  | Em viết đúng viết đẹp 1/2 | 11.500 |  |  |
|  | Em viết đúng viết đẹp 2/1 | 11.500 |  |  |
|  | Em viết đúng viết đẹp 2/2 | 11.500 |  |  |
|  | Em viết đúng viết đẹp 3/1 | 11.500 |  |  |
|  | Em viết đúng viết đẹp 3/2 | 11.500 |  |  |
|  | Em viết đúng viết đẹp 4/1 | 11.500 |  |  |
|  | Em viết đúng viết đẹp 4/2 | 11.500 |  |  |
|  | Em viết đúng viết đẹp 5/1 | 11.500 |  |  |
|  | Em viết đúng viết đẹp 5/2 | 11.500 |  |  |
|  | Luyện tập tin học 1 | 25.000 |  |  |
|  | Luyện tập Tin học 2/1  | 25.000 |  |  |
|  | Luyện tập Tin học 2/2  | 25.000 |  |  |
|  | Luyện tập Tin học 3/1  | 25.000 |  |  |
|  | Luyện tập Tin học 3/2  | 25.000 |  |  |
|  | Luyện tập Tin học 4/1  | 25.000 |  |  |
|  | Luyện tập Tin học 4/2  | 25.000 |  |  |
|  | Luyện tập Tin học 5/1  | 25.000 |  |  |
|  | Luyện tập Tin học 5/2  | 25.000 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tên tài liệu** | **Giá** | **Số lượng** |
| 1 | Rèn kĩ năng Tập làm văn 4/1 | 30,000 |  |
| 2 | Rèn kĩ năng Tập làm văn 4/2 | 30,000 |  |
| 3 | Rèn kĩ năng Tập làm văn 5/1 | 30,000 |  |
| 4 | Rèn kĩ năng Tập làm văn 5/2 | 30,000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **M·**  | **Tªn s¸ch** | **Gi¸ b×a** | **®Æt** |
| **bé vë luyÖn tõ vµ c©u** |
| 1 | VLTL2T1 | Vë LuyÖn tõ vµ c©u Líp 2 - tËp 1 | 19,000 |   |
| 2 | VLTL2T2 | Vë LuyÖn tõ vµ c©u Líp 2 - tËp 2 | 19,000 |   |
| 3 | VLTL3T1 | Vë LuyÖn tõ vµ c©u Líp 3 - tËp 1 | 19,000 |   |
| 4 | VLTL3T2 | Vë LuyÖn tõ vµ c©u Líp 3 - tËp 2 | 19,000 |   |
| 5 | VLTL4T1 | Vë LuyÖn tõ vµ c©u Líp 4 - tËp 1 | 22,000 |   |
| 6 | VLTL4T2 | Vë LuyÖn tõ vµ c©u Líp 4 - tËp 2 | 22,000 |   |
| 7 | VLTL5T1 | Vë LuyÖn tõ vµ c©u Líp 5 - tËp 1 | 22,000 |   |
| 8 | VLTL5T2 | Vë LuyÖn tõ vµ c©u Líp 5 - tËp 2 | 22,000 |   |
| **bé vë chÝnh t¶** |
| 1 | T1E16 | Vë ChÝnh t¶ líp 1 | 12,000 |   |
| 2 | T2E22 | Vë ChÝnh t¶ líp 2/1 | 12,000 |   |
| 3 | T2E23 | Vë ChÝnh t¶ líp 2/2 | 12,000 |   |
| 4 | T3E41 | Vë ChÝnh t¶ líp 3/1 | 12,000 |   |
| 5 | T3E42 | Vë ChÝnh t¶ líp 3/2 | 12,000 |   |
| 6 | T4E45 | Vë ChÝnh t¶ líp 4/1 | 12,000 |   |
| 7 | T4E46 | Vë ChÝnh t¶ líp 4/2 | 12,000 |   |
| 8 | T5E51 | Vë ChÝnh t¶ líp 5/1 | 12,000 |   |
| 9 | T5E52 |

|  |
| --- |
| Vë ChÝnh t¶ líp 5/2 |

 | 12,000 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sách** | **NXB** | **Giá** | **SL đặt** |
| 1 | Thực hành Thủ công 1 (Toàn tập) | ĐHSP HN |  10,000  |   |
| 2 | Thực hành Thủ công 2 (Toàn tập) | ĐHSP HN |  10,000  |   |
| 3 | Thực hành Thủ công 3 (Toàn tập) | ĐHSP HN |  10,000  |   |
| 4 | Vở thực hành Kĩ thuật 4 (Toàn tập) | ĐHSP HN |  10,000  |   |
| 5 | Vở thực hành Kĩ thuật 5 (Toàn tập) | ĐHSP HN |  10,000  |   |