|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK  **TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

**Chọn tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập lớp 10, năm học 2023 – 2024**

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính: Dân tộc:

Điện thoại liên lạc:

Địa chỉ:

Sau khi tìm hiểu các phương án tổ hợp môn học lựa chọn của nhà trường và khả năng, nguyện vọng của bản thân, em đăng ký chọn tổ hợp môn học và chuyên đề học tập cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm** | **Tổ hợp môn học lựa chọn** | **Chuyên đề  học tập** | **Dự kiến sắp lớp** | **Nguyện vọng số** |
| TN1 | Vật lí, Hóa Học, Sinh học, Tin học | Toán, Vật lí, Hóa học | 2 lớp |  |
| TN2 | Vật lí, Hóa Học, Tin học, Công Nghệ (Thiết kế và công nghệ) | Toán, Vật lí, Hóa học | 2 lớp |  |
| TN3 | Hóa Học, Sinh học, Tin học, Công nghệ (Trồng trọt) | Toán, Hóa học, Sinh học | 1 lớp |  |
| XH1 | Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Trồng trọt) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 2 lớp |  |
| XH2 | Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ (Thiết kế và công nghệ) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 1 lớp |  |
| XH3 | Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ (Trồng trọt) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 2 lớp |  |

**Hướng dẫn:** Mỗi học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 đăng ký **đủ 06** nguyện vọng (ứng với 06 nhóm, mỗi nhóm là 01 nguyện vọng) và theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng số 01 đến nguyện vọng 06 và điềm vào ô **nguyện vọng**. Khi trúng tuyển nguyện vọng nào thì học theo nguyện vọng đó, không được thay đổi.

|  |  |
| --- | --- |
| **XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | *Krông Pắc, ngày ……. tháng 8 năm 2023*  **HỌC SINH ĐĂNG KÝ**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

**DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10, NĂM HỌC 2023 – 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MÔN HỌC** | **TÊN BỘ SÁCH** | **NHÀ XUẤT BẢN** | **Ghi chú** |
| 1 | Toán học | Cánh Diều | NXB ĐHSP |  |
| 2 | Ngữ văn | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB Giáo dục Việt Nam |  |
| 3 | Tiếng Anh | Global Success | NXB Giáo dục Việt Nam |  |
| 4 | Lịch Sử | Cánh Diều | Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam (Đơn vị liên kết: NXB Đại học Sư phạm) | ***980/QĐ – UBND, ngày 22/5/2023*** |
| 5 | Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp | Cánh Diều | NXB Đại Học Huế |  |
| 6 | Giáo dục thể chất 10 (Cầu lông, đá cầu, bóng chuyền, bóng rổ) | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB Giáo dục Việt Nam |  |
| 7 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB Giáo dục Việt Nam |  |
| 8 | Giáo dục địa phương |  | Sở GDĐT Đắk Lắk |  |
| 9 | Vật Lý | Cánh Diều | NXB Đại học sư phạm |  |
| 10 | Hoá Học | Chân trời sáng tạo | NXB Giáo dục Việt Nam |  |
| 11 | Sinh Học | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB Giáo dục Việt Nam |  |
| 12 | Tin học | Cánh Diều | NXB Đại học sư phạm |  |
| 13 | Địa lí | Cánh Diều | NXB Đại học sư phạm |  |
| 14 | Giáo dục kinh tế và pháp luật. | Cánh Diều | NXB Đại học Huế |  |
| 15 | Công Nghệ (Thiết kế và công nghệ) | Cánh Diều | NXB Đại học Huế |  |
| 16 | Công Nghệ trồng trọt | Cánh Diều | NXB Đại học Huế |  |