|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG THCS….............. | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN
Kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 năm học 2024-2025**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi … ngày … tháng … năm 2024, tại phòng ............ trường THCS ...........

**II. THÀNH PHẦN GỒM**

1........................................................

2. ........................................................

3. ........................................................

**III. NỘI DUNG**

- Kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 năm học 2024-2025;

- Kết quả số phiếu theo danh mục sách như sau:

**1. Môn Toán**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, bộ sách** | **Tác giả** | **Nhà xuất bản** | **Số phiếu lựa chọn** |
| 1 | Toán 9 (Cánh Diều) |  |  |  |
| 2 | Toán 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |  |  |  |
| 3 | Toán 9 (Chân trời sáng tạo) |  |  |  |

**2. Môn Khoa học tự nhiên**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, bộ sách** | **Tác giả** | **Nhà xuất bản** | **Số phiếu lựa chọn** |
| 1 | Khoa học tự nhiên 9 (Cánh Diều) |  |  |  |
| 2 | Khoa học tự nhiên 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |  |  |  |

**3. Môn Công nghệ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, bộ sách** | **Tác giả** | **Nhà xuất bản** | **Số phiếu lựa chọn** |
| 1 | Công nghệ 9 (Cánh Diều) |  |  |  |
| 2 | Công nghệ 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |  |  |  |
| 3 | Công nghệ 9 (Chân trời sáng tạo) |  |  |  |

**4. Môn Tin học**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, bộ sách** | **Tác giả** | **Nhà xuất bản** | **Số phiếu lựa chọn** |
| 1 | Tin học 9 (Cánh Diều) |  |  |  |
| 2 | Tin học 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |  |  |  |
| 3 | Tin học 9 (Chân trời sáng tạo) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5. Môn Giáo dục thể chất**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, bộ sách** | **Tác giả** | **Nhà xuất bản** | **Số phiếu lựa chọn** |
| 1 | Giáo dục thể chất 9 (Cánh Diều) |  |  |  |
| 2 | Giáo dục thể chất 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |  |  |  |
| 3 | Giáo dục thể chất 9 (Chân trời sáng tạo) |  |  |  |

**6. Môn Ngữ văn**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, bộ sách** | **Tác giả** | **Nhà xuất bản** | **Số phiếu lựa chọn** |
| 1 | **Ngữ văn** 9 (Cánh Diều) |  |  |  |
| 2 | **Ngữ văn** 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |  |  |  |
| 3 | **Ngữ văn** 9 (Chân trời sáng tạo) |  |  |  |

 **7. Lịch sử và Địa lí 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, bộ sách** | **Tác giả** | **Nhà xuất bản** | **Số phiếu lựa chọn** |
| 1 | Lịch sử và Địa lí 9 (Cánh Diều) |  |  |  |
| 2 | Lịch sử và Địa lí 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |  |  |  |
| 3 | Lịch sử và Địa lí 9 (Chân trời sáng tạo) |  |  |  |

 **8. Giáo dục công dân 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, bộ sách** | **Tác giả** | **Nhà xuất bản** | **Số phiếu lựa chọn** |
| 1 | Giáo dục công dân 9 (Cánh Diều) |  |  |  |
| 2 | Giáo dục công dân 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống) |  |  |  |
| 3 | Giáo dục công dân 9 (Chân trời sáng tạo) |  |  |  |

 **9. Công nghệ 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sách, bộ sách** | **Tác giả** |
| 1 | Công nghệ 9 (Cánh Diều) |  |
| 2 | Công nghệ 9(Kết nối tri thức với cuộc sống) |  |
| 3 | Công nghệ 9 (Chân trời sáng tạo) |  |

Kết thúc kiểm phiếu vào hồi … ngày …/…/2024. Biên bản được lập thành 02 bản.

|  |  |
| --- | --- |
| **TỔ TRƯỞNG** | **NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN** |