**DANH SÁCH GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN TỪ NĂM 2010-NAY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên giáo trình** | **Ký hiệu** | **Giá tiền**  **(VNĐ)** | **SL nhập**  **(cuốn)** | **S.L còn kho**  **(cuốn)** | **Tác giả** | **Năm XB** | **Ngày nhập kho** |
|  | Hướng dẫn giải BT xác suất thống kê | N.210A | 38.500 | 908 | 271 | Trần Doãn Phú | 2010 | 27/9/2010 |
|  | Hướng dẫn giải toán cao cấp. Phần 2 | N.211A | 47.000 | 925 | 665 | Nguyễn Sinh Bảy | 2010 | 27/9/2010 |
|  | Quản trị tác nghiệp thương mại QT | N.235 | 47.500 | 930 | 595 | Doãn Kế Bôn | 2010 | 26/5/2010 |
|  | Mạng máy tính và truyền thông | N.236 | 59.000 | 930 | 865 | Đàm Gia Mạnh | 2010 | 27/9/2010 |
|  | Tài chính quốc tế | N.237 | 76.000 | 925 | 855 | Nguyễn Thị P.Liên | 2010 | 27/9/2010 |
|  | Tài chính công | N.238 | 35.000 | 925 | 132 | Lê Thị Kim Nhung | 2010 | 27/9/2010 |
|  | BT thực hành quản trị nhân lực | N.239 | 38.500 | 924 | 655 | Lê Quân | 2010 | 27/9/2010 |
|  | Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại | N.240 | 68.000 | 922 | 737 | Lê Quân- Hoàng Văn Hải | 2010 | 30/11/2010 |
|  | Giáo trình kế toán tài chính | N.241 | 106.000 | 923 | 609 | Nguyễn Tuấn Duy  Đặng Thị Hoà | 2010 | 30/11/2010 |
|  | Kinh tế học phát triển | N.242 | 115.000 | 953 | 768 | Phạm Thị Tuệ | 2010 | 30/11/2010 |
|  | GT Quản trị nhân lực (TB) | N.244 | 30.000 | 946 | 702 | Vũ Thuỳ Dương | 2010 | 17/02/2011 |
|  | QT tác nghiệp DN du lịch | N.243 | 71.500 | 946 | 856 | Nguyễn D. T.Liễu | 2011 | 27/01/2011 |
|  | QTrị chất lượng dịch vụ du lịch | N.245 | 49.000 | 947 | 821 | Phạm Xuân Hậu | 2011 | 17/3/2011 |
|  | Quản trị tài chính | N.223 | 46.000 | 948 | 725 | Nguyễn Thị P.Liên | 2011 | 17/3/2011 |
|  | Quản trị tài chính quốc tế (TB) | N.189B | 59.000 | 948 | 710 | Nguyễn Văn Thanh | 2011 | 17/3/2011 |
|  | Lập báo cáo tài chính DN | N.246 | 39.000 | 938 | 753 | Trần Thị Hồng Mai | 2011 | 14/4/2011 |
|  | Quản trị TN ngân hàng TM | N.247 | 85.500 | 941 | 860 | Nguyễn Thị P.Liên | 2011 | 20/6/2011 |
|  | Thanh toán trong TMĐT | N.248 | 35.000 | 941 | 906 | Nguyễn Văn Thanh | 2011 | 15/8/2011 |
|  | Quản trị logistic kinh doanh | N.249 | 55.000 | 942 | 835 | Nguyễn Thông Thái-  An T.T.Nhàn | 2011 | 26/8/2011 |
|  | Marketing TM (TB) | N.181A | 65.500 | 950 | 820 | N.B.Khoa- Cao Tuấn Khanh | 2011 | 13/9/2011 |
|  | HD tự nghiên cứu LLNN&PL | N.251 | 77.000 | 450 | 421 | Nguyễn Thế Quyền | 2011 | 11/11/2011 |
|  | Marketing thương mại điện tử | N.252 | 69.000 | 942 | 860 | Nguyễn Hoàng Việt | 2011 | 11/11/2011 |
|  | Các tình huống QT tác nghiệp DNDL | N.253 | 61.000 | 450 | 390 | Nguyễn D. T.Liễu | 2011 | 11/11/2011 |
|  | Thương mại điện tử căn bản | N.254 | 70.000 | 948 | 824 | Nguyễn Văn Minh | 2011 | 11/11/2011 |
|  | Nhập môn tài chính tiền tệ | N.255 | 89.000 | 952 | 791 | Vũ Xuân Dũng | 2012 | 28/02/2012 |
|  | Quảng cáo và xúc tiến TMQT | N.256 | 48.000 | 954 | 900 | An T.T.Nhàn-  Lục Thu Hường | 2012 | 28/02/2012 |
|  | Phát triển chiến lược KD ngành may | N.257 | 93.000 | 157 | 64 | Nguyễn H. Việt | 2012 | 7/6/2012 |
|  | GT Kế toán Pháp- Mỹ | N.258 | 56.000 | 940 | 880 | Nguyễn Phú Giang | 2012 | 7/6/2012 |
|  | Kinh tế doanh nghiệp thương mại | N.175A | 71.000 | 465 | 425 | Nguyễn Công Đoàn | 2012 | 6/12/2012 |
|  | Tài chính doanh nghiệp | N.259 | 93.000 | 942 | 654 | Đinh V.Sơn- V.X Dũng | 2013 | 22/10/2013 |
|  | Quản trị dịch vụ | N.260 | 87.500 | 945 | 905 | Nguyễn Thị Ng. Hồng | 2014 | 16/5/2014 |
|  | Cơ sở lập trình | N.261 | 62.000 | 942 | 910 | Nguyễn T.Thu Thủy- Đinh Thị Hà | 2014 | 26/8/2014 |
|  | Tin học đại cương | N.262 | 68.000 | 942 | 830 | Nguyễn Thi Thu Thủy | 2014 | 26/8/2014 |
|  | Thanh toán quốc tế và tài trợ XNK | N.263 | 91.000 | 942 | 900 | Nguyễn T. Phương Liên- Đinh văn Sơn | 2014 | 26/8/2014 |
|  | Quan hệ lao động | N.264 | 88.500 | 942 | 897 | Nguyễn Thanh Nhàn | 2014 | 16/10/2014 |
|  | Kế toán hoạt động TMDV | N.265 | 65.500 | 942 | 887 | Nguyễn Tuấn Duy | 2014 | 5/11/2014 |
|  | Tuyển dụng nhân lực | N.266 | 63.500 | 942 | 862 | Mai Thanh Lan | 2015 | 6/01/2015 |
|  | Thương mại di động | N.267 | 53.500 | 942 | 907 | Nguyễn Văn Minh | 2015 | 6/01/2015 |
|  | Phát triển hệ thống TMĐT | N.268 | 111.000 | 442 | 417 | Nguyễn Văn Minh | 2015 | 6/01/2015 |
|  | Kế toán đơn vị sự nghiệp | N.269 | 87.500 | 942 | 917 | Phạm Đức Hiếu | 2015 | 6/01/2015 |
|  | GT Kinh tế học vi mô 1 | N.270 | 82.000 | 942 | 415 | Phan Thế Công | 2015 | 15/01/2015 |
|  | Kinh tế thương mại đại cương | N.271 | 58.000 | 942 | 835 | Hà Văn Sự | 2015 | 19/3/2015 |
|  | Quản trị dự án | N.272 | 73.000 | 942 | 907 | Vũ Thùy Dương, | 2015 | 31/3/2015 |
|  | Quản lý nhà nước về thương mại | N.273 | 73.000 | 942 | 907 | Thân Danh Phúc | 2015 | 02/4/2015 |
|  | Tài chính công | N.238A | 85.000 | 942 | 912 | Lê Thị Kim Nhung | 2015 | 14/8/2015 |
|  | Quản trị chiến lược | N.274 | 91.000 | 942 | 897 | Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Việt | 2015 | 14/8/2015 |
|  | Quản trị chất lượng | N.275 | 90.500 | 942 | 897 | Đỗ Thị Ngọc | 2015 | 4/11/2015 |
|  | Toán cao cấp (Tái bản) | N.198A | 70.000 | 942 | 782 | Nguyễn Sinh Bảy | 2015 | 4/11/2015 |
|  | Phương pháp nghiên cứu khoa học | N.276 | 59.000 | 942 | 882 | Đinh Văn Sơn | 2015 | 9/11/2015 |
|  | Xã hội học đại cương | N.277 | 50.500 | 942 | 817 | Võ Tá Tri- Vũ V. Hùng | 2015 | 9/11/2015 |
|  | Cơ sở dữ liệu I | N.278 | 52.500 | 942 | 907 | Nguyễn T.Thanh Thủy | 2015 | 9/11/2015 |
|  | Kiểm toán căn bản | N.279 | 61.000 | 942 | 907 | Nguyễn Phú Giang | 2016 | 01/3/2016 |
|  | Tâm lý quản trị kinh doanh | N.280 | 52.500 | 942 | 917 | Hoàng văn Thành | 2016 | 01/3/2016 |
|  | Quản trị nhân lực căn bản | N.281 | 78.500 | 942 | 872 | Mai Thanh Lan | 2016 | 01/3/2016 |
|  | Luật TMQT | N.282 | 106.500 | 942 | 916 | Trần thị Thu Phương | 2016 | 03/6/2016 |
|  | Kê toán thuế trong doanh nghiệp | N.283 | 72.000 | 942 | 917 | Đoàn vân Anh | 2016 | 03/6/2016 |
|  | Nguyên lý kế toán |  | 71.000 |  |  | Đặng Văn Lương | 2016 | 7/9/2016 |