SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**TRƯỜNG THCS – THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH**

**DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12**

**Năm học 2024 - 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÔN** | **TÊN SÁCH** | **TÁC GIẢ** | **NHÀ XUẤT BẢN** |
| 1 | **Toán** | Toán 11; Tập 1, 2 – Chân trời sáng tạo |  | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 2 | **Ngữ văn** | Ngữ văn 11; Tập 1, 2 – Chân trời sáng tạo |  | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 3 | **Tin học** | Tin học 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống |  | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 4 | **Hóa học** | Hóa học 11 – Cánh diều |  | NXB Đại học Sư phạm |
| 5 | **Sinh học** | Sinh học 11 – Cánh diều |  | NXB Đại học Sư phạm |
| 6 | **Vật lý** | Vật lý 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống |  | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 7 | **Lịch sử** | Lịch sử 11 – Chân trời sáng tạo |  | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 8 | **Địa lý** | Địa lý 11 – Cánh diều |  | NXB Đại học Sư phạm |
| 9 | **Tiếng Anh** | Tiếng Anh 11 – Bright |  | NXB Đại học Huế |
| 10 | **Công nghệ** | Công nghệ 11 – Cánh Diều |  | NXB Đại học Sư phạm |
| 11 | **Giáo dục Kinh tế, Pháp luật** | GDKT và PL11 – Cánh Diều |  | NXB Đại học Sư phạm |
| 12 | **GD thể chất** | Giáo dục thể chất 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống |  | NXB Giáo dục Việt Nam |
| 13 | **GD Quốc phòng và An ninh** | Giáo dục Quốc phòng và An ninh 11 – Cánh diều |  | NXB Đại học Sư phạm |
| 14 | **HĐ Trải nghiệm Hướng nghiệp** | HĐTN và HN 11 – Chân trời sáng tạo |  | NXB Giáo dục Việt Nam |