D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên giáo trình, tài liệu tham khảo ( kể cả giáo trình điện tử) | Năm xuất bản | Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) |
| 1 | Phương pháp học tập và NCKH | 2016 | Bài giảng Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, Lưu hành nội bộ, Nghệ An |
| 2 | Quản trị học | 2020 | ĐHCN VINH – Lưu hành nội bộ |
| 3 | Kinh tế vi mô | 2010 | Nguyên lý kinh tế vi mô – Trường ĐH kinh tế quốc dân |
| 4 | Kinh tế vĩ mô | 2010 | Giáo trình Kinh tế Vĩ mô, ĐH Kinh tế quốc dân |
| 5 | Kỹ năng mềm | 2019 | Giáo trình Kỹ năng mềm do giảng viên khoa Kinh tế du lịch trường ĐH Công nghiệp Vinh biên soạn, lưu hành nội bộ. |
| 6 | Nguyên lí kế toán | 2015 | Giáo trình Nguyên lý kế toán do Khoa Kế toán Kiểm toán trừơng Đại học Công nghiệp TP.HCM biên soạn |
| 7 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 2007 | Giáo trình Tài chính - Tiền tệ Trường ĐHCNTPHCM Lưu hành nội bộ |
| 8 | Marketing căn bản | 2010 | *Giáo trình Marketing căn bản* – NXB ĐH Kinh tế quốc dân |
| 9 | Luật du lịch | 2003 | *Bài giảng Pháp luật du lịch,* TS Phạm HồngLong, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN |
| 10 | Thương mại điện tử | 2012 | Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, Đại học Ngoại thương |
| 11 | Quản trị nguồn nhân lực | 2012 | Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân |
| 12 | Địa lý Du lịch | 2019 | Giáo trình Địa lý Du lịch do giảng viên khoa Kinh tế du lịch trường ĐH Công nghiệp Vinh biên soạn, lưu hành nội bộ. |
| 13 | Văn hóa đa quốc gia | 2019 | Giáo trình Văn hóa đa quốc gia do giảng viên khoa Kinh tế du lịch trường ĐH Công nghiệp Vinh biên soạn. |
| 14 | Cơ sở Văn Hóa Việt Nam | 2006 | Cơ sở văn hóa Việt Nam – Nhà xuất bản Giáo dục |
| 15 | Nguyên lý thống kê | 2010 | Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế do Khoa Kế toán Kiểm toán trừơng Đại học Công nghiệp TP.HCM biên soạn |
| 16 | Giao tiếp kinh doanh | 2017 | Giao tiếp kinh doanh, Đại học Công nghiệp Vinh, lưu hành nội bộ |
| 17 | Văn hóa các nước đông nam Á | 2006 | Tìm hiểu các nước Đông Nam Á, NXB Giáo dục, Hà Nội |
| 18 | Kinh tế lượng | 2010 | Giáo trình Kinh tế lượng, ĐH Kinh tế quốc dân |
| 19 | Nghiên cứu trong kinh doanh | 2014 | Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh, NXB Tài Chính |
| 20 | Quản trị chiến lược | 2010 | Quản trị chiến lược – Trường Đại học Kinh tế quốc dân |
| 21 | Lịch sử Văn hóa Việt Nam | 2006 | Lịch sử văn hóa Việt Nam, NXB Hà Nội |
| 23 | Thống kê kinh doanh | 2010 | Thống kê kinh doanh – Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM |
| 24 | Tâm lý học đại cương | 2006 | Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB ĐHSP 2 |
| 25 | Quản trị du lịch | 2017 | Giáo trình Quản trị du lịch do giảng viên khoa Thương mại – Du lịch trường ĐH Công nghiệp TP. HCM biên soạn. |
| 26 | Quản trị lữ hành | 2001 | Giáo trình Quản trị lữ hành do giảng viên khoa Du lịch trường ĐH KHXH &NV biên soạn. |
| 27 | Quản trị du lịch bền vững và du lịch sinh thái | 2003 | Du lịch và du lịch sinh thái, NXB Lao Động |
| 28 | Phương pháp hướng dẫn du lịch | 2007 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân |
| 29 | Tuyến điểm du lịch | 2011 | *Tuyến điểm du lịch Việt Nam,* Nxb GD VN |
| 30 | Quản trị khách sạn | 2007 | Giáo trình “Quản trị kinh doanh khách sạn”– Trịnh Xuân Dũng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 32 | Tâm lý học du lịch | 2012 | Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch |
| 33 | Marketing du lịch | 2008 | Giáo trình Marketing Du lịch, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân |
| 34 | Tài chính du lịch | 2019 | Giáo trình Tài chính du lịch do giảng viên khoa Thương mại – Du lịch trường ĐH Công nghiệp TP. HCM biên soạn. |
| 35 | Thực tập môn học (hướng dẫn du lịch) | 2009 | Phương pháp tổ chức trò chơi tập thể, NXB Trẻ |
| 36 | Diễn giảng công cộng và hoạt náo | 2009 | Phương pháp tổ chức trò chơi tập thể, NXB Trẻ |
| 37 | Địa lý tài nguyên du lịch |  |  |
| 38 | Phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống | 2015 | 60 lễ hội truyền thống Việt Nam, NXB Tổng hợp TPHCM. |
| 39 | Tuyên truyền quảng bá trong du lịch | 2009 | Marketing du lịch, NXB Giao thông |
| 40 | Quản trị hãng vận chuyển | 2018 | Giáo trình Quản trị hãng vận chuyển do giảng viên khoa Kinh tế du lịch trường ĐH Công nghiệp Vinh biên soạn |
| 41 | Quản trị nhà hàng | 2016 | Giáo trình Quản trị nhà hàng do giảng viên trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh biên soạn. |
| 42 | Quản trị tiền sảnh | 2018 | Giáo trình do giảng viên khoa Kinh tế du lịch trường ĐH Công nghiệp Vinh biên soạn. |
| 43 | Thực tập tốt nghiệp | 2017 | Giáo trình Quản trị du lịch do giảng viên khoa Thương mại – Du lịch trường ĐH Công nghiệp TP. HCM biên soạn. |
| 44 | Khóa luận tốt nghiệp | 2017 | Giáo trình Quản trị du lịch do giảng viên khoa Thương mại – Du lịch trường ĐH Công nghiệp TP. HCM biên soạn. |
| 45 | Chuyên đề tốt nghiệp | 2017 | Giáo trình Quản trị du lịch do giảng viên khoa Thương mại – Du lịch trường ĐH Công nghiệp TP. HCM biên soạn. |
| 46 | Quản trị chất lượng | 2001 | *Quản trị chất l­ượng dịch vụ khách sạn du lịch*, NXB Đại học quốc gia Hà nội |