|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG  **PHÒNG QLKH-HTQT VÀ PHÒNG ĐÀO TẠO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH GIÁO TRÌNH ĐỀ NGHỊ HIỆU TRƯỞNG**

**PHÊ DUYỆT CHO PHÉP BIÊN SOẠN NĂM 2023**

| **TT** | **Tên Sách/Giáo trình** | **Mã học phần** | **Giảng viên phụ trách chính**  **và giảng viên tham gia giảng dạy** | **Chủ biên và đồng tác giả** | **ĐƠN VỊ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | (TH1206) | Nguyễn Văn Hiếu  Lê Thị Hoàng Yến Mai Thiên Thư Trần Thị Cẩm Tú | Nguyễn Văn Hiếu  Lê Thị Hoàng Yến Mai Thiên Thư Trần Thị Cẩm Tú | CNTT |
| 2 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | (TH1307) | Lê Thị Hạnh Hiền  Nguyễn Công Kha Nguyễn Thị Hồng Yến  Trần Thị Cẩm Tú  Nguyễn Ngọc Nga | Lê Thị Hạnh Hiền  Nguyễn Công Kha Nguyễn Thị Hồng Yến | CNTT |
| 3 | Xử lý dữ liệu lớn | (TH1347) | Phan Anh Cang  Trần Phan An Trường | Phan Anh Cang  Trần Phan An Trường | CNTT |
| 4 | Lập trình ứng dụng cho thiết bị di động | (TH1338) | Phan Anh Cang  Trần Thị Kim Ngân Nguyễn Khắc Tường  Trần Quốc Thịnh | Phan Anh Cang  Trần Thị Kim Ngân Nguyễn Khắc Tường | CNTT |
| 5 | Tin học ứng dụng | (TH1522) | Trần Thu Mai  Trần Thị Tố Loan Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên | Trần Thu Mai  Trần Thị Tố Loan Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên | CNTT |
| 6 | Phần mềm mã nguồn mở | (TH1216) | Trần Hồ Đạt  Nguyễn Vạn Năng Trần Phan An Trường Nguyễn Công Kha  Tô Nguyễn Hoàng Phúc | Trần Hồ Đạt  Nguyễn Vạn Năng Trần Phan An Trường Nguyễn Công Kha | CNTT |
| 7 | Lắp ráp và cài đặt máy tính | (TH1521) | Trần Thái Bảo  Lê Hoàng An  Nguyễn Hoàng Anh Trương Thành Khang | Trần Thái Bảo  Lê Hoàng An  Nguyễn Hoàng Anh Trương Thành Khang | CNTT |
| 8 | Toán rời rạc | (TH1203) | Nguyễn Vạn Năng Lê Hoàng An  Nguyễn Thị Hồng Yến Nguyễn Thị Mỹ Nga | Nguyễn Vạn Năng  Lê Hoàng An  Nguyễn Thị Hồng Yến Nguyễn Thị Mỹ Nga | CNTT |
| 9 | Thực tập Công nghệ CAE | ME1548 | PGS.TS Lê Hoàng Anh  Ths. Nguyễn Hoàng Hiệp  Ths. Lê Minh Cường | Lê Hoàng Anh,  Nguyễn Hoàng Hiệp  Lê Minh Cường | Cơ khí |
| 10 | Công nghệ Gia công trên máy CNC | ME1344 | TS. Trần Hữu Danh  ThS. Tạ Văn Rảnh  ThS. Nguyễn Thuận Hải Đăng | Trần Hữu Danh  Tạ Văn Rảnh  Nguyễn Thuận Hải Đăng | Cơ khí |
| 11 | Anh văn chuyên ngành CNTP | (TP1227) | Trần Hồng Quân  Nguyễn Trung Trực  Nguyễn Phụng Tiên | Trần Hồng Quân  Huỳnh Thị Phương Thảo  Lê Ngọc Vỉnh  Phan Huỳnh Nhật Thanh | SHUD |
| 12 | Protein và enzyme | (SH1210) | Trương Văn Xạ  Nguyễn Trí Yến Chi | Trương Văn Xạ  Trần Kim Thoa | SHUD |
| 13 | Vi sinh vật và chuyển hóa vật chất trong đất | (SH1306) | Quách Văn Cao Thi  Trương Văn Xạ | Quách Văn Cao Thi  Nguyễn Trí Yến Chi | SHUD |
| 14 | Thống kê phép thí nghiệm trong CNTP | (TP1338) | Nguyễn Trung Trực  Lâm Hòa Hưng  Trần Minh Phúc | Nguyễn Trung Trực  Lâm Hòa Hưng  Huỳnh Thị Phương Thảo | SHUD |
| 15 | An Toàn Thực Phẩm | (TP1206) | Trần Minh Phúc  Huỳnh Thị Hồng Nhung  Nguyễn Nhu Liễu | Trần Hồng Quân  Nguyễn Nhu Liễu | SHUD |
| 16 | Bệnh dinh dưỡng vật nuôi | (TY 1336) | Quách Thị Thanh Tâm  Đặng Mai Phúc | Quách Thị Thanh Tâm  Nguyễn Thị Thúy Hằng  Võ Thị Ngọc Bích  Đặng Mai Phúc | SHUD |
| 17 | Giải phẫu bệnh động vật | (TY1218) | Huỳnh Minh Luân  Trương Phúc Vinh  Đặng Mai Phúc | Trương Phúc Vinh  Huỳnh Minh Luân  Nguyễn Anh Thi | SHUD |
| 18 | Công nghệ sinh học ứng dụng trong Chăn nuôi-Thú y | (TY1346) | Nguyễn Thảo Nguyên  Trương Phúc Vinh  Lê Nguyễn Linh Phương | Nguyễn Thảo Nguyên  Trương Phúc Vinh  Lê Nguyễn Linh Phương | SHUD |
| 19 | Địa lý du lịch thế giới | SP1381 | Trương Mộng Loan  Trịnh Thị Kim Thơ | Trương Mộng Loan | SPKT-XHNV |
| 20 | Lý luận và phương pháp dạy học giáo dục học | GD1303 | Nguyễn Minh Trung  Trần Hữu Thi | Nguyễn Minh Trung  Phùng Thế Tuấn | SPKT-XHNV |
| 21 | Logic học | SP1105 | Lê Thị Ngọc Giàu  Phạm Huy Tư  Văn Kim Tố | Phùng Thế Tuấn  Phạm Huy Tư  Văn Kim Tố | SPKT-XHNV |
| 22 | Thiết kế và tính toán ô tô | OT1322 | TS. Nguyễn Thanh Tùng,  TS. Lương Văn Vạn.  ThS. Nguyễn Quang Tuyến,  ThS. Đặng Duy Khiêm. | Lương Văn Vạn  Trần Hoàng Xuân Thắng  Phan Hoàng Sơn  Khấu Tấn Phát | CK-ĐL |
| 23 | Hệ thống điều khiển động cơ | OT1306 | GVC. ThS. Đặng Duy Khiêm.  ThS. Nguyễn Nhựt Tân;  ThS. Nguyễn Đỗ Hoài Phong, | Đặng Duy Khiêm  Nguyễn Hoàng Nhân,  Nguyễn Nhựt Tân. | CK-ĐL |
| 24 | Hệ thống Điện động cơ | OT1305 | ThS. Nguyễn Công Khải.  ThS. Nguyễn Nhựt Tân;  ThS. Nguyễn Đỗ Hoài Phong,  GVC. ThS. Đặng Duy Khiêm. | Nguyễn Công Khải  ThS. Nguyễn Hoàng Nhân,  Nguyễn Thành Danh | CK-ĐL |
| 25 | Ô tô Hybrid | OT1328 | ThS. Lê Minh  ThS. Nguyễn Hoàng Nhân,  ThS. Võ Văn Cà | Lê Minh  Võ Văn Cà,  Nguyễn Đỗ Hoài Phong,  Tô Ngọc Luật. | CK-ĐL |
| 26 | Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | OT1319 | TS. Lương Văn Vạn,  PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng  TS. Nguyễn Thái Vân | Mai Phước Trải  Phan Chương Anh Khôi,  Lê Minh,  Nguyễn Văn Toàn. | CK-ĐL |
| 27 | Điều khiển hệ thống phi tuyến | DT0119 | TS. Phạm Thanh Tùng | Phạm Thanh Tùng  Nguyễn Việt Trung  Trần Thị Thùy Trang | Điện -ĐT |
| 28 | Cung cấp điện | DT1303 | TS. Nguyễn Văn Minh | Nguyễn Văn Minh  Nguyễn Xích Quân  Bùi Thanh Hiếu | Điện -ĐT |
| 29 | Tài chính doanh nghiệp | EC1317 | Lê Minh Cơ  Lê Minh Triết  Nguyễn Thị Ngọc Chân  Nguyên Thị Hồng Nga  Nguyễn Hoàng Yến Nhi | Nguyễn NghiêmThái Minh  Lê Minh Triết  Lê Minh Cơ  Nguyễn Thị Ngọc Chân  Nguyên Thị Hồng Nga  Nguyễn Hoàng Yến Nhi | KT-L |
| 30 | Toán cao cấp A3 | CB1108 | TS.Trần Hoài Ngọc Nhân  NCS.Trương Thị Thúy Vân  ThS.Lê Thị Thu Thùy  ThS.Nguyễn Thành Luân  ThS.Bùi Thị Kim Huệ  ThS.Nguyễn Thanh Ngọc | TS.Trần Hoài Ngọc Nhân  NCS.Trương Thị Thúy Vân  ThS.Lê Thị Thu Thùy  ThS.Bùi Thị Kim Huệ  ThS.Nguyễn Thanh Ngọc | KHCB |
| 31 | Bài tập Toán cao cấp A3 |  | TS.Trần Hoài Ngọc Nhân  NCS.Trương Thị Thúy Vân  ThS.Lê Thị Thu Thùy  ThS.Nguyễn Thành Luân  ThS.Bùi Thị Kim Huệ  ThS.Nguyễn Thanh Ngọc | TS.Trần Hoài Ngọc Nhân  NCS.Trương Thị Thúy Vân  ThS.Lê Thị Thu Thùy  ThS.Bùi Thị Kim Huệ  ThS.Nguyễn Thanh Ngọc | KHCB |
| 32 | Giáo trình Vật lý Đại cương A2 | CB1112 | Giảng viên phụ trách chính:  ThS. Thái Văn Thanh  ThS. Lê Xuân Thùy  Giảng viên giảng dạy:  ThS. Thái Văn Thanh  TS. Hồ Minh Trung  ThS. Lê Thị Thúy My  ThS. Lê Xuân Thùy  ThS. Lê Thị Thùy Linh  ThS. Lê Doãn Duy  ThS. Mai Ngọc Quí | Lê Xuân Thùy  Thái Văn Thanh  Lê Doãn Duy | KHCB |
| 33 | Vật lí Đại cương A1 | CB1111 | ThS.Lê Doãn Duy  TS.Hồ Minh Trung  PGS.TS.Hà Thanh Tùng  ThS.Thái Văn Thanh  ThS.Lê Thị Thúy My  ThS.Lê Xuân Thùy  ThS.Mai Ngọc Quí  ThS.Lê Thị Thùy Linh | Lê Doãn Duy  Hồ Minh Trung  Thái Văn Thanh  Lê Thị Thúy My | KHCB |
| 34 | Hóa đại cương | CB1113 | ThS.Phạm Như Thuận  ThS.Nguyễn Nhu Liễu  ThS.Trần Thanh Thảo  ThS.Nguyễn Đức Hải  ThS.Nguyễn Hoàng Sơn. | Phạm Như Thuận  Nguyễn Đức Hải;  Nguyễn Hoàng Sơn;  Đỗ Minh Kiệp | KHCB |
| 35 | Nguyên lý Thống kê | EC1101 | ThS.Lê Thị Thu Thùy  ThS.Thái Văn Thành | Lê Thị Thu Thùy  Bùi Thị Kim Huệ  Thái Văn Thành | KHCB |

|  |  |
| --- | --- |
| **HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO** | ***Vĩnh Long, ngày tháng 03 năm 2023***  **PHÒNG QLKH-HTQT**  **TS. Nguyễn Thái Vân** |