|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Danh mục sách tham khảo phục vụ cuộc thi****“Lịch sử, văn hóa Hà Nam” năm 2020**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  Hà Nam lịch sử, văn hoá & phát triển / Sở VHTT Hà Nam. - Hà Nam : Công ty in Hà Nam, 2000. - 100 tr. ; 28 cm 959.737/M 10682/M 10683/ĐC 119/ĐC 255 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  Hà Nam di tích và danh thắng / Sở văn hoá thông tin Hà Nam. - H. : Nxb. Thống kê, 2003. - 278 tr ; 27cm 915.9737/VL 2452/VL 2453/ĐC 946/ĐC 120 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  Địa chí Hà Nam. - H. : Khoa học xã hội, 2005. - 1278 tr. ; 27 cm Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân Dân - Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam 915.9737/ĐC 346/ĐC 347/ĐC 851/VL 3539/VL 3540/M 13901 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  Lịch sử Đảng bộ xã Bồ Đề: Tập 1: 1930-1954 (Sơ thảo). - Hà Nam Ninh : Xí nghiệp in Hà Nam Ninh, 1985 324.2597070959737/ĐC 259 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  Phủ Lý thành phố anh hùng đổi mới và phát triển. - H. : Văn hoá thông tin, 2008. - 287 tr ; 21 cm Cty văn hóa trí tuệ Việt 915.9737/ĐC 361/ĐC 486/ĐC 593/ĐC 1075 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Lục:1930-2005. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2005. - 544 tr ; 24 cm Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục 324.2597070959737/ĐC 480/ĐC 618/ĐC 619/ĐC 620/ĐC 308 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam: T.1: 1927-1975. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2000. - 527 tr ; 21 cm 324.2597070959737/ĐC 504/ĐC 519/ĐC 520/ĐC 987/M 5142/M 5143 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 |  |  Danh thắng Chùa Đọi / Lương Hiền sưu tầm, b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2001. - 126 tr. ; 19 cm 915.9737/ĐC 660 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 99 | 9 |  |  Hà Nam di tích và danh thắng. - H., 2000. - 444 tr. ; 27 cm Giới thiệu về những di tích khảo cổ học, di tích lịch sử văn hoá Hà Nam 915.9737/ĐC 718 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  Lễ hội Hà Nam. - H. : Nxb. Thông Tấn, 2009. - 140 tr. ; 19 cm. - (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam) 915.9737/ĐC 977/ĐC 978/ĐC 1068/ĐC 1069 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam / Lê Hữu Bách. - H. : Văn hoá thông tin, 2016. - 526 tr. ; 21 cm Hội Văn nghệ dân gian Việt 390.0959737/ĐC 1031/ĐC 1067 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  Địa chí Hà Nam. - H. : Khoa học xã hội, 2005. - 1278 tr. ; 27 cm Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân Dân - Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Sách tặng 915.9737/ĐC 1039 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  Hà Nam lịch sử, văn hóa và phát triển. - Hà Nam : Nxb.Sở VHTT Hà Nam, 2000. - 100 tr ; 30 cm. - (Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hà Nam lần thứ XVI) Sách tặng 779/ĐC 1083 |
|  |  |  |
|  | 14 |  |  Hà Nam lịch sử đất nước con người: Thư mục địa chí tổng quát. - H., 1999. - 418 tr. ; 27 cm Sở Văn hóa thông tin Hà Nam. Bảo tàng tỉnh 011.00959737/ĐC 722 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  Lịch sử Đảng bộ xã Bồ Đề 1930 – 2000: Tập 1: 1930-1954 (Sơ thảo). - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2005 Ban chấp hành đảng bộ xã Bồ Đề 324.2597070959737/ĐC 932 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2000. - 527 tr. ; 21 cm T.1 : 1927-1975 324.2597070959737/ĐC 1009 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  Hà Nam di tích và lễ hội tiêu biểu / Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. - H. : Thế giới, 2017. - 212 tr ; 23cm Sách bổ sung  915.9737/VL 9539 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 |  |  Văn hiến Hà Nam truyền thống và hiện đại / C.b.: Hoàng Chương; Nguyễn Đức San, Nguyễn Đức Toàn.... - H. : Dân Trí, 2015. - 550 tr. ; 24 cm Tỉnh Ủy - Hội Đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam 959.737/ĐC 1094/ĐC 1320/ĐC 132119. Các Báo cáo về Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Hà Nam. |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | 1/1 |