**DANH MỤC SÁCH TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số phân loại** | **NHAN ĐỀ** | **Tác Giả** | **NHÀ XUẤT BẢN, NĂM XB, ST, KT** | **SL** |
|  |  | 10 năm họp tác khoa học – công nghệ giữa Việt Nam và CHLB Đức(1996-2006) |  |  | 01 |
|  | 320.109597  B105 | 100 câu hỏi đáp về biển đảo |  | Thông tin và truyền thông, 2013,254trang | 03 |
|  | 340.1 T502 | 101 tình huống pháp luật | Trần Trọng Tuấn | Tư pháp, 2005, 474 trang | 01 |
|  | 004 M458 | 1038 sự cố trên phần cứng máy tính | Lê Phụng Long hiệu đính | Thống kê, 2000, 843 trang | 02 |
|  | 657.4 H100 | 117 sơ đồ kế toán áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu đã thực hiện nghị định số 10/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của chính phủ | Chủ biên: Hà T Ngọc Hà, Lê T Tuyết Nhung, … | Tài chính, 2004, 311trang | 01 |
|  | 344.59701QU106 | 119 câu hỏi và giải đáp về tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức | Nguyễn Giảng (biên soạn) | Lao đông – xã hội, 2002, 415 trang | 01 |
|  | 651.29 Ph121 | 150 mẫu văn bản quản lý nhà nước, hợp đồng dân sự lao động, kinh tế và thương mại, các biểu mẫu về thủ tục hành chính và các loại đơn từ, giấy từ nhân sự khác, hồ sơ các dự án đầu tư nước ngoài tại VIệt Nam | Phạm Thanh Phấn, Nguyễn Huy Anh | Thống kê, 2003, 411trang | 02 |
|  |  | 180 đề luận tiếng anh luyện thi chứng chỉ ABC | Lê Văn Sự,  Ng T Thái Hiệp | Hồng Đức, 2011,255trang | 02 |
|  | 428.34S550 | 180 đề tài nói tiếng anh | Lê Văn Sự | Hồng Đức,2011, 263trang | 05 |
|  | 428.34 V308 | 200 tình huống giao tiếp tiếng anh hằng ngày | Việt Anh | Dân Trí, 2011,274trang | 03 |
|  | 428.34 Th107 | 2500 câu đàm thoại tiếng anh | Thanh Hà | Bách khoa Hà Nội,2011,254trang | 03 |
|  | 428.0076S550 | 60 đề thi nghe- nói-đọc –viết, luyên thi chứng chỉ tiếng anh | Lê Văn Sự | Hồng Đức,2011, 316trang | 05 |
|  |  | 888 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh | Lê Hoài | Dân Trí,2011, 238 trang | 03 |
|  |  | 9 chiến lược học tiếng anh thành công cho người Việt | Victoria Quỳnh Giang | Phụ nữ, 2016, 203 tr | 04 |
|  | 428/V646 MON.063097; TS.005747; TS.005748 | 9 chiến lược học tiếng Anh thành công cho người Việt : | Victoria Quỳnh Giang | Phụ Nữ, Hà Nội,2016,263tr,  15 x 23cm | 3 |
|  | 428.34 Ch311 | 900 mẫu câu đàm thoại dành cho người xuất ngoại | Nguyễn Thành Yến(biên dịch) | TPCHM,2009, 434trang | 04 |
|  | 428.34 Ch311 | 900 mẫu câu đàm thoại dành cho Thư ký văn phòng | Nguyễn Thành Yến(biên dịch) | TPCHM,2008, 496trang | 05 |
|  | 551.4609597 Th506 | Âm học biển và trường sóng âm tại khu vực biển đông Việt Nam | Phạm Văn Thục | Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ, 2011, 324 trang | 02 |
|  | 959.7 L123 | An Atlats of Việt Nam | Vũ Tự Lập | Pari, 1994, 422 trang | 01 |
|  | 324.2597075 B101 | Bác và Đảng |  | Văn hóa- thông tin, 2008, 238 trang | 01 |
|  | 324.2075092 M312 | Bách khoa thư Hồ Chí Minh | Biên soạn: Phan Ngọc Liên, Nguyên An | Tự điển bách khoa, 2003, 720 trang | 01 |
|  | 030.9 B102/2001 | Bách khoa tri thức phổ thông |  | Văn hóa thông tin, 2001, 1871trang | 01 |
|  | 004.21 Q527 | Bài giảng môn học: Phân tích hệ thống | Đinh Khắc Quyền biên soạn | Đại Học Cần Thơ, 2000,73 trang | 01 |
|  | 579.028 B103 | Bài giảng thực tập môn học vi sinh vật |  | 28 trang | 01 |
|  | 363.7 U523/1998 | Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau năm 1998 |  | 1998,129 trang | 01 |
|  | 363.7 U523/2000 | Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau năm 2000 |  | 2000, 217 trang | 01 |
|  | 634.9 Ch513 | Báo cáo kết quả đề tài khoa học: Nghiên cứu, đánh giá công tác giao đất, khoán rừng và tổ chức sản xuất nghề rừng của tỉnh Cà Mau | Trần Kim Chung, Trần Phú Cường | 2000, 100trang | 01 |
|  | 362.5 B108 | Báo cáo phát triển của Việt Nam năm 2000: tấn công nghèo đói |  | 1999, 182 trang | 01 |
|  |  | Báo cáo phát triển Thế giới: Tái định dạng địa kinh tế |  | Văn hóa thông tin,2008,562tr | 01 |
|  | 381 Ng121 | Báo cáo tổng hợp tin thị trường và phát triển |  | Hà Nội, 2007, 140 trang | 01 |
|  | 333.7 G561 | Bảo tồn rừng tràm & đất than bùn vùng U Minh Hạ- Cà Mau | Võ Thị Gương(chủ biên) | Nông nghiệp, 2009, 178 trang | 02 |
|  | 613 L312 | Bảo vệ và nâng cao sức khỏe | Mạnh Linh | Thanh Niên,2004, 223trang | 02 |
|  | 616.9 H100 | Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới | Lê Đăng Hà | Khoa học kỹ thuật, 2011,948trang | 05 |
|  | 428.0076  B300 | Bí quyết luyện thi IELTS(IELTS essential guide) |  | NXB Phụ nữ,2016,491trang | 01 |
|  | 001.2 Tr312 | Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay | Lưu Ngọc Trinh chủ biên | Giáo dục, 2002, 441 trang | 01 |
|  | 664.9 H407 | Cá thịt và chế biến công nghiệp | Lê Văn Hoàng | Khoa học và kỹ thuật, 2004, 247trang | 02 |
|  | 577.5 Tr513 | Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - môi trường | Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao | Đại học quốc gia Hà Nội, 2000, 239 trang | 01 |
|  | 005.7565 C101/T1 | Các chương trình minh họa foxpro, tập 1 | Văn Thông sưu tập | 1994, 180trang | 01 |
|  | 005.43769 M312 | Các công cụ quản lý trong windows server 2003 | Minh Mẫn | Thống kê, 2003, 231trang | 02 |
|  | 621.3815V308/T1 | Các mạch điện tử ứng dụng; T1 | Việt Anh | Thống kê, 2002, 208 trang | 02 |
|  | 909 B967 | Các nền văn minh thế giới : Lịch sử & văn hóa | Edward Mcnall Burns, Philip Lee Ralph | Văn hóa thông tin, 2008, 1428trang | 01 |
|  | 658.8 H107 | Các nguyên tắc marketing trong cạnh tranh toàn cầu | Dương Hữu Hạnh | Lao động xã hội, 2007, 588 trang | 01 |
|  |  | Các nguyên tố vi lượng trong trồng trọt, tập 1 | Người dịch:Nguyễn Xuân Hiển, Vũ Minh Kha,… | Khoa học và kỹ thuật,1977,301tr | 01 |
|  | 547.2 Ch125 | Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ | Phan Đình Châu | Khoa học và kỹ thuật, 2005, 245 trang | 03 |
|  | 681.754 C101/T.1 | Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 1: Các qúa trình và thiết bị cơ học. | Trần Hùng Dũng, Nguyễn Văn Lục, Vũ Bá Minh,… | Đại học quốc gia TPHCM, 2005, 235trang | 01 |
|  | 344.59707 C101 | Các quy định pháp luật về đào tạo đại học và sau đại học |  | Chính trị quốc gia, 2003, 796 trang | 02 |
|  | 353.8009597 C101/2007 | Các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục |  | Lao động- xã hội, 2007, 192 trang | 01 |
|  |  | Các thể chế hiện đại |  | TT thông tin phát triển VN,2009, 198tr | 01 |
|  | 005.713 T502 | Các tính năng mới trong access 2003 | Ngọc Tuấn | Thống kê, 2003, 201 trang | 01 |
|  | 344.59701 C101 | Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ công chức |  | Thống kê, 2003, 765 trang | 02 |
|  | 445 x502 | Cách chia 12.000 động từ tiếng pháp | Xuân Hùng (Biên soạn) | Đồng Nai, 1996, 172 trang | 01 |
|  |  | Cách sử dụng dược phẩm đặc chế trong và ngoài nước | Ngô Thế Hùng (chủ biên) | Trường Trung Học Y Tế TP HCM, 1988, 1254 trang | 01 |
|  | 425 Đ105 | Cách sử dụng và trắc nghiệm các thì tiếng anh | Đan Văn | Tổng hợp TPHCM, 2009,138 trang | 03 |
|  | 808.6 Đ105 | Cách viết thư tiếng anh | Đan Văn | Tổng hợp TPHCM, 2009, 156 trang | 03 |
|  | 342.597057 H100 | Cẩm nang cán bộ làm công tác tổ chức nhà nước | Tô Tử Hạ (chủ biên) | Lao động- xã hội, 2002, 851 trang | 01 |
|  |  | Cẩm nang công tác phổ biến giáo dục pháp luật |  | Hà Nội, 2007, 406tr | 01 |
|  |  | Cẩm nang đàm thoại Đức Việt | Nguyễn Bách | Thanh niên,1999, Sổ 324tr | 01 |
|  | 370.116 B121 | Cẩm nang du học nước ngoài | Trương Bân (biên soạn) | Thông Tấn, 2003, 439 trang | 02 |
|  | 914.2 L437  TS005596 | Cẩm nang du lịch Anh | Leapman, Michael | Dân Trí, 2018, 672tr, 13x23cm | 1 |
|  | 914.2 L437  TS005596 | Cẩm nang du lịch Anh | Leapman, Michael | Dân Trí, 2018, 672tr, 13x23cm | 1 |
|  | 917.3/C120  TS005603, TS005608 | Cẩm nang du lịch Mỹ |  | Dân Trí, 2018, 783tr, 13x23cm | 2 |
|  | 917.3/C120  TS005603, TS005608 | Cẩm nang du lịch Mỹ |  | Dân Trí, 2018, 783tr, 13x23cm | 2 |
|  | 915.93/C120  TS005602,  TS005605 | Cẩm nang du lịch Thái Lan |  | Dân Trí, 2018, 512tr, 13x23cm | 2 |
|  | 915.93/C120  TS005602,  TS005605 | Cẩm nang du lịch Thái Lan |  | Dân Trí, 2018, 512tr, 13x23cm | 2 |
|  | 915.1 C120  TS005597;  TS005599; TS005600 | Cẩm nang du lịch Trung Quốc |  | Dân Trí, 2018, 658tr, 13x23cm | 3 |
|  | 915.1 C120  TS005597;  TS005599; TS005600 | Cẩm nang du lịch Trung Quốc |  | Dân Trí, 2018, 658tr, 13x23cm | 3 |
|  | 370.7 B450 | Cẩm nang giảng dạy |  | Lao động, 2008, 515 trang | 01 |
|  | 428.24 P996 | Cẩm nang luyện thi toefl mới, song ngữ, 2002-2003 |  | Trẻ, 2004, 659 trang | 02 |
|  | 428.24 P996 | Cẩm nang luyện thi toefl mới, song ngữ, 2004-2005 |  | Trẻ, 2010, 659 trang | 02 |
|  | 025 V308 | Cẩm nang nghề Thư Viện | Lê Văn Viết | Văn hóa thông tin, 2000, 629 trang | 01 |
|  | 658.408 H103 | Cẩm nang quản lý môi trường | Lưu Đức Hải(chủ biên) | Giáo dục Việt nam, 2007, 544trang | 03 |
|  | 425 V308 | Cẩm nang sử dụng các thì tiếng anh | Hoàng Việt | Đại học quốc gia Hà Nội, 2011,318 trang | 03 |
|  | 425 C120 | Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng anh |  | Từ điển bách khoa,2009, 383trang | 03 |
|  | 370.597 A105 | Cẩm nang tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh ĐH, cao đẳng 2015 |  | Văn hóa- văn nghệ TPHCM,2015, 112trang | 02 |
|  | 370.597 B100 | Cẩm nang tuyển sinh 2015 |  | Đồng Nai,2015, 224trang | 02 |
|  | 330.9597 L502 | Cần Thơ: Thế và lực mới trong thế kỷ XXI = Can Tho: New image in century XXI | Chu Viết Luân (Chủ biên) | Chính trị quốc gia, 2006, 548 trang | 04 |
|  | 628.144 Nh507 | Cấp thoát nước | Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ,… | Khoa học và kỹ thuật, 2003, 433trang | 02 |
|  | 582.09 H450/T2 | Cây cỏ Việt Nam, quyển II | Phạm Hoàng Hộ | Trẻ, 2003, 951 trang | 01 |
|  | 615.882 C126/T1 | Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam: tập 1 |  | Khoa học và kỹ thuật, 2004, 1138 trang | 02 |
|  | 615.882 C126/T2 | Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam: tập 2 |  | Khoa học và kỹ thuật, 2004, 1254 trang | 02 |
|  | 615.9512 Ch124 | Chất độc da cam thảm kịch và di họa |  | Văn nghệ TPHCM, 2004, 173trang | 01 |
|  | 664 L527 | Chế biến rong biển | Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng, . | Nông nghiệp, 2004, 223trang | 01 |
|  |  | Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa |  | Tài chính, 2011, 850 trang | 01 |
|  | 577 Kh401  NN011855(TS) | Chỉ thị sinh học môi trường | Lê Văn Khoa | Giáo dục,2007,280tr, 19x 27cm |  |
|  | 577 Kh401  NN011855(TS) | Chỉ thị sinh học môi trường | Lê Văn Khoa | Giáo dục,2007,280tr, 19x 27cm |  |
|  |  | Chia và sử dụng động từ tiếng Pháp | Đinh Văn Duy, Việt Linh | Thành phố Hồ Chí Minh, 1991,309tr | 01 |
|  |  | Chính trị học hỏi và đáp |  | Chính trị- hành chính, 2009, 255trang | 01 |
|  | 570.15195 Ch527/1991 | Chuyên đề: sinh trắc |  | Đại học Cần Thơ, 1991, 138 trang | 01 |
|  |  | Cơ sở cho phát triển doanh nghiệp vừa & nhỏ và nông hộ ở ĐBSCL | Mai Văn Nam (chủ biên) | Giáo dục, 2008, 532 trang | 01 |
|  | 531 H455 | Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi | Lê Ngọc Hồng, Lê Ngọc Thạch | Khoa học và kỹ thuật, 2002, 239 trang | 01 |
|  | 660.6 Th107 | Cơ sở công nghệ tế bào động vật và ứng dụng | Khuất Hữu Thanh | Giáo dục Việt nam, 2010, 167trang | 03 |
|  | 660.62 H600 | Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng | Lê Gia Huy, Khuất Hữu Thanh | Giáo dục Việt nam, 2010, 383trang | 05 |
|  | 576.5 L561 | Cơ sở di truyền học | Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân | Giáo dục Việt nam, 2009, 207trang | 03 |
|  | 005.74 M107 | Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý đô thị | Phạm Trọng Mạnh chủ biên | Xây dựng, 1999, 171 trang | 01 |
|  | 543 Qu600/T4 | Cơ sở hóa học phân tích hiện đại, tập 4: các phương pháp vật lí, toán học thống kê, ứng dụng trong hóa học hiện đại | Hồ Viết Quý | Đại học sư phạm,2012, 547 trang | 02 |
|  |  | Cơ sở khoa học bố trí sử dụng đất nông nghiệp vùng ĐBSCL | Trần An Phong | Nông nghiệp, 1986, 147tr | 01 |
|  |  | Cơ sở khoa học để ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng | Chủ biên Bùi Lai | Nông Nghiệp, 2012, 198trang | 02 |
|  | 664.024 Ph561 | Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm | Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn văn Thoa | Giáo dục Việt Nam, 2010,299trang | 05 |
|  | 620.0044 V561 | Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật | Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Thái | Khoa học và kỹ thuật, 2001, 291trang | 02 |
|  | 572.8 Th107 | Cơ sở sinh học phân tử | Chủ biên Lê Duy Thành, Đỗ Lê Thăng,… | Giáo dục Việt nam, 2009, 331trang | 05 |
|  | 577 T106 | Cơ sở sinh thái học | Vũ Trung Tạng | Giáo dục, 2003, 264 trang | 02 |
|  | 628.168 C455 | Công nghệ & thiết bị xử lý nước thải nhân dụng & công nghiệp |  | 1998,50trang | 01 |
|  | 363.7 S431 | Công nghệ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường | Phạm Song, Nguyễn Bá Trinh, Vũ Văn Hiếu | Khoa học và kỹ thuật, 1996,140trang | 01 |
|  | 660.28449  H100 | Công nghệ sản xuất axit amin và ứng dụng | Quản Lê Hà  (chủ biên) | Giáo dục Việt nam, 2011, 235trang | 03 |
|  | 660.63 H305 | Công nghệ sản xuất enzyme, protein và ứng dụng | Chủ biên: Nguyễn T Hiền, Lê Gia Huy,… | Giáo dục Việt nam, 2012, 299trang | 05 |
|  | 660.6 H305/T1 | Công nghệ sinh học, tập 1: Sinh học phân tử và tế bào – cơ sở khoa học của công nghệ sinh học | Nguyễn Như Hiền | Giáo dục Việt nam, 2011, 227trang | 03 |
|  | 660.6 H305/T2 | Công nghệ sinh học, tập 2:Công nghệ sinh học tế bào | Vũ Văn Vụ, Ng Mộng Hùng,… | Giáo dục Việt nam, 2010,184trang | 03 |
|  | 660.6 H305/T3 | Công nghệ sinh học, tập 3: Enzyme và ứng dụng | Phạm T Trân Châu | Giáo dục Việt nam, 2011, 203trang | 03 |
|  | 660.6 H305/T4 | Công nghệ sinh học, tập 4:Công nghệ di truyền | Trịnh Đình Đạt | Giáo dục Việt nam, 2010, 171trang | 03 |
|  | 660.6 H305/T5 | Công nghệ sinh học, tập 5: Công nghệ vi sinh và môi trường | Phạm Văn Ty, Vũ Nguyên Thành | Giáo dục Việt nam, 2012, 175trang | 03 |
|  | 633.180285  M312 | Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường | Chủ biên Võ Quang Minh | Cần Thơ, NXB ĐHCT,2016, 372tr | 03 |
|  | 378.00285 H307 | Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết địnhvề giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng ĐBSCL | Chủ biên Huỳnh Xuân Hiệp  Đỗ Thanh Nghị | Cần Thơ, NXB ĐHCT,2016, 223tr | 03 |
|  | 660.62 Th107 | Công nghệ vi sinh | Trần Thị Thanh | Giáo dục Việt nam, 2011, 168trang | 03 |
|  | 623.88L600 | Công tác tàu thủy |  | 414 trang | 01 |
|  | 361.3 O408 | Công tác xã hội đại cương | Nguyễn Thị Oanh (chủ biên) | ĐH Mở bán công TPHCM,1994,147 trang | 02 |
|  | 628.144 D513 | Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước | Lê Dung | Xây Dựng, 2003,215trang | 01 |
|  | 333.9516 Qu603 | Đa dạng sinh học | Phạm Bình Quyền (chủ biên) | Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2002 | 02 |
|  |  | Đà lạt nguồn gốc ngành trồng rau bảo tồn khu vực cổ (tu chính) | Nguyễn Thái Hai | Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,2008, 98tr | 01 |
|  | 553.09597 T307 | Đặc điểm địa chất và tiềm năng khoáng sản vùng nước sâu biển đông, | Nguyễn Thế Tiệp (chủ biên) | Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ, 2011, 221 trang | 02 |
|  | 577.698 H455 | Đặc điểm rừng ngập mặn Việt Nam vấn đề phục hồi và sử dụng bền vững | Phan Nguyên Hồng, Mai Sỹ Tuấn | 1997, 90 trang | 02 |
|  |  | Đại từ điển tiếng việt |  | Văn hóa thông tin, 1999, 1890 trang | 01 |
|  | 428.34 Đ104 | Đàm thoại tiếng Anh qua điện thoại |  | TPHCM, 2003, 196 trang | 02 |
|  | 361.9597 Đ107 | Đánh giá về nghèo khổ với sự tham gia của cộng đồng |  | 1999, 60 trang | 01 |
|  | 378.071 Tr561/T1 | Danh mục tra cứu : chương trình đào tạo đại học và cao đẳng, tập 1 |  | Đại Học Cần Thơ, 2008, 335 trang | 01 |
|  | 378.071 Tr561/T2 | Danh mục tra cứu: chương trình đào tạo đại học và cao đẳng, tập 2 |  | Đại Học Cần Thơ, 2008, 1509 trang | 01 |
|  | 378.071 Tr561/T3 | Danh mục tra cứu: chương trình đào tạo đại học và cao đẳng, tập 3 |  | Đại Học Cần Thơ, 2008, 2547 trang | 01 |
|  | 630.3 O28 | Danh từ nông nghiệp | Reizaburo Oe, Võ Tòng Anh | Đại Học Cần Thơ, 1997, 627trang | 02 |
|  | 333.91 Ng100 | Đất ngập nước ĐBSCL những vấn đề cơ sở và ứng dụng | Chủ biên Trương Thị Nga | Cần Thơ, NXB ĐHCT,2016,362 | 03 |
|  |  | Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh |  | Chính trị quốc gia, 2007, 112 trang | 02 |
|  |  | Đề cương bài giảng nhà nước và pháp luật |  | Chính trị- hành chính, 2009, 252trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng xử lý tình huống chính trị |  | Chính trị- hành chính, 2009, 115trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: Chính trị học |  | Chính trị- hành chính, 2008, 340trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: chủ nghĩa xã hội khoa học |  | Chính trị- hành chính, 2009, 226trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: Khoa học quản lý |  | Chính trị- hành chính, 2009, 156trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: Kinh tế học phát triển |  | Chính trị- hành chính, 2009, 264 trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam |  | Chính trị- hành chính, 2009, 247trang | 02 |
|  |  | Đề cương bài giảng: lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam |  | Chính trị- hành chính, 2009, 227trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: Quản lý kinh tế |  | Chính trị- hành chính, 2009, 300trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: Tâm lý học lãnh đạo- quản lý |  | Chính trị- hành chính, 2009, 284trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: Triết học Mác – Lênin |  | Chính trị- hành chính, 2009, 358trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: Tư tưởng Hồ Chí Minh |  | Chính trị- hành chính, 2009, 259trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: Xã hội học trong quản lý |  | Chính trị- hành chính, 2009, 259trang | 01 |
|  |  | Đề cương bài giảng: Xây dựng Đảng |  | Chính trị- hành chính, 2010, 296trang | 01 |
|  | 332.1532 W927 | Đến với ngân hàng thế giới : (Tài liệu hướng dẫn) |  | Văn hóa thông tin, 2004,295 trang | 03 |
|  | 576.5 H450 | Di truyền học | Phạm Thành Hổ | Giáo dục, 2001, 613 trang | 05 |
|  | 591.35 Nh121 | Di truyền học động vật | Phan Cự Nhân | Khoa học và kỹ thuật, 2001, 235trang | 02 |
|  | 575.1 Th116 | Di truyền học quần thể | Đỗ Lê Thăng | Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, 134 trang | 02 |
|  | 576.5 Nh121/T1 | Di truyền học tập 1 | Phan cự Nhân (chủ biên) | Đại học sư phạm, 2003, 324 trang | 03 |
|  | 576.5 Nh121/T2 | Di truyền học tập 2 | Phan Cự Nhân (chủ biên) | Đại học sư phạm, 2004, 307 trang | 03 |
|  | 915.97 Th455/T3 | Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam; T3: Các tỉnh vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ | Lê Thông (chủ biên) | Giáo dục, 2004, 399 trang | 02 |
|  | 915.97 Th455/T1 | Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam. Phần I: Các tỉnh và thành phố đồng bằng sông Hồng | Lê Thông (chủ biên) | Giáo dục, 2003, 307 trang | 03 |
|  | 915.97 Th455/T2 | Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam. Tập 2: Các tỉnh vùng Đông Bắc | Lê Thông (chủ biên) | Giáo dục, 2002, 380 trang | 02 |
|  | 330.9597 Th455 | Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam | Lê Thông | Đại học sư phạm,2011,495 trang | 03 |
|  | 915.97 S464 | Địa lý tỉnh Cần Thơ | Chủ biên:Tr Đức Sơn, Đỗ T Chính | Cần Thơ, 1999, 192 trang | 02 |
|  | 551.7 Đ301 | Địa tầng học và phương pháp nghiên cứu | Phan Cự Tiến, Nguyễn Xuân Hãn, Vũ Khúc… | Khoa học và kỹ thuật, 1984, 252 trang | 01 |
|  |  | Diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam”Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế” |  | Giáo duc,2005,439tr | 01 |
|  | 333.91 Th107 | Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ | Chủ biên Trần Đức Thạnh | Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ, 2011, 272 trang | 02 |
|  | 338.7 Tr431 | Doanh nghiệp Việt Nam sự hội nhập khu vực và thế giới |  | ĐH Quốc Gia TP HCM, 2002 | 01 |
|  | 613.620289 B312 | Độc chất học công nghiệp và dự phòng nhiễm độc. | Hoàng Văn Bính | Khoa học và kỹ thuật, 2002, 593trang | 02 |
|  | 571.95 B100 | Độc học môi trường | Lê Huy Bá | Đại học quốc gia TPHCM,2002, 618trang | 01 |
|  | 346.597065 B450 | Đổi mới quản lý doanh nghiệp và chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước |  | Lao động- xã hội, 2002, 407 trang | 01 |
|  | 949.3 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Bỉ |  | Trẻ, 2004, 189trang | 02 |
|  | 967.1 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Cameroon |  | Trẻ, 2004, 163trang | 02 |
|  | 943 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Đức |  | Trẻ, 2004, 175trang | 02 |
|  | 949.5 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Hy Lạp |  | Trẻ, 2004, 175trang | 02 |
|  | 945 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Italy |  | Trẻ, 2004, 183 trang | 02 |
|  | 959.4 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Lào |  | Trẻ, 2003, 165 trang | 02 |
|  | 959.5 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Malaysia |  | Trẻ, 2004, 191 trang | 02 |
|  | 972 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Mexico |  | Trẻ, 2004, 167trang | 02 |
|  | 952 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Nhật Bản |  | Trẻ, 2004, 171trang | 02 |
|  | 944 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Pháp |  | Trẻ, 2004, 195trang | 02 |
|  | 959.57Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Singapore |  | Trẻ, 2004, 177trang | 02 |
|  | 946 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Tây Ban Nha |  | Trẻ, 2003, 177trang | 02 |
|  | 959.3 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Thái Lan |  | Trẻ, 2004, 187trang | 02 |
|  | 951.9 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Triều Tiên |  | Trẻ, 2004, 199trang | 02 |
|  | 951 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa : Trung Quốc |  | Trẻ, 2004, 183 trang | 02 |
|  | 958.1 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa Afghanistan |  | Trẻ, 2002, 181trang | 02 |
|  | 982 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa: Argentina |  | Trẻ, 2003, 177trang | 02 |
|  | 994 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa: Australia |  | Trẻ, 2004, 169trang | 02 |
|  | 981 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa: Brazil |  | Trẻ, 2004, 179trang | 02 |
|  | 986.1 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa: Colombia |  | Trẻ, 2002, 179trang | 02 |
|  | 959.8 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa: Indonesia |  | Trẻ, 2004, 167trang | 02 |
|  | 956.94Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa: Israel |  | Trẻ, 2004, 185trang | 02 |
|  | 959.1 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa: Myanma |  | Trẻ, 2004, 169trang | 02 |
|  | 959.9 Đ452 | Đối thoại với các nền văn hóa: Philippines |  | Trẻ, 2003, 171trang | 02 |
|  | 956.1 Đ452 | Đối thoại với nền văn hóa : Thổ Nhỉ kỳ |  | Trẻ, 2004, 181trang | 02 |
|  | 305.9597 Đ455 | Đồng bằng sông Cửu Long đón chào thế kỷ 21 |  | Văn nghệ TPHCM, 2000, 544 trang | 01 |
|  |  | Đồng bằng sông cửu long trên đường phát triển tiềm năng và lợi thế | Trần Văn Tư | Chính trị quốc gia,2007,255tr | 01 |
|  | 959.703 D468 | Đông dương xưa và nay | Despierres, Jean | Giáo dục Việt nam, 2010, 159trang | 01 |
|  | 591.525 A315 | Động vật di cư | Igor Akimuskin | Khoa học và kỹ thuật, 1979, 214 trang | 01 |
|  | 333.72 Ph121 | Dự án đầu tư phát triển vườn quốc gia U Minh Thượng và vùng đệm giai đoạn 2002-2006 |  | 2001, 101 trang | 01 |
|  | 577.698 D550/1997 | Dự án khôi phục rừng ngập mặn phía Nam ĐBSCL |  | 1997,50 trang | 01 |
|  | 363.7 U523 | Dự án kinh tế kỹ thuật về môi trường: lập phương án xây dựng và phát triển vùng sinh thái lung Ngọc Hoàng |  | ĐH Cần Thơ, 1997, 61 trang | 01 |
|  | 428 S132 | Du học hải ngoại | John Jay Sailors, Giang Vân, Lâm Văn Đạo | Tổng hợp TPCHM,2010, 322trang | 02 |
|  | 574.1925 M510 | Enzym học | Nguyễn Văn Mùi | Giáo dục Việt nam, 2012, 443trang | 05 |
|  | 005.7565 C101/T2 | Foxpro: tập 2 | Dương Quang Thiện, Trần T Thanh Loan, Nguyễn Lục | 1994,200 trang, | 01 |
|  | 005.7565 C101/T3 | Foxpro: tập 3 | Dương Quang Thiện, Trần T Thanh Loan, Nguyễn Lục | 1994,200 trang, | 01 |
|  | 005.7565 C101/T4 | Foxpro: tập 4 | Dương Quang Thiện, Trần T Thanh Loan, Nguyễn Lục | 1994,200 trang, | 01 |
|  | 425 Gi103 | Giải thích ngữ pháp tiếng anh | Trần Mạnh Tường | Văn hóa thông, trang tin,2014, 585trang | 03 |
|  | 425 H561  TS.005606;  TS.005609;  TS.005598 | Giải thích ngữ pháp tiếng anh | Mai Lan Hương  Hà Thanh Uyên | Đà Nẳng, 2018,536tr,  17 x 24cm | 3 |
|  | 425 H561  TS.005606;  TS.005609;  TS.005598 | Giải thích ngữ pháp tiếng anh | Mai Lan Hương  Hà Thanh Uyên | Đà Nẳng, 2018,536tr,  17 x 24cm | 3 |
|  | 378.1 Tr 561 | Giáo dục học đại học |  | Hà Nội, 2000, 200 trang | 02 |
|  | 378.1 V500/Q1 | Giáo dục học đại học. Quyển 1: các tài liệu chính |  | Hà Nội, 1997, 220 trang | 01 |
|  |  | Giáo dục miền Nam hội nhập và phát triển nhìn từ thực tiễn giai đoạn 1975-2015 |  | Khoa học xã hội, 2015,478trang | 01 |
|  | 616.979201 A107 | Giáo dục phòng chống HIV/AISD |  | Giáo dục, 1998, 166trang | 01 |
|  | 363.7 Kh401 | Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu | Chủ biên  Lê Văn Khoa | Giáo dục Việt nam, 2013, 318trang | 03 |
|  |  | Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa |  | TT Nghiên cứu và giao lưu văn hóa giáo dục quốc tê,2008,501tr | 01 |
|  | 371.3 O.61 | Giáo dục với người học là trung tâm và quản lý chất lượng giảng dạy | Bart Ooms, Lia Spreeuwenberg | Đại Học Cần Thơ, 103 trang | 05 |
|  | 572 Th116 | Giáo trình sinh hóa hiện đại | Nguyễn Tiến Thắng (chủ biên) | Giáo dục, 1998, 488 trang | 01 |
|  | 572.8 L105 | Giáo trình sinh học phân tử tế bào và ứng dụng | Võ T Thương Lan | Giáo dục Việt nam, 2011, 191trang | 05 |
|  |  | Giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài 2 | Chủ biên Nguyễn Văn Huệ, Trần T Minh Giới,… | Giáo dục, 151tr | 01 |
|  |  | Giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài 3 | Chủ biên Nguyễn Văn Huệ, Trần T Minh Giới,… | Giáo dục, 2004, 160tr | 01 |
|  | 324.2075092 Gi108 | Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh |  | Chính trị quốc gia, 2003, 491 trang | 09 |
|  | 660.62 A107 | Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp | Kiều Hữu Ảnh | Khoa học và kỹ thuật,1999,291trang | 01 |
|  | 660.62 Gi108 | Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp | Nguyễn Xuân Thành | Giáo dục, 2005, 252trang | 01 |
|  | 579.1757V121 | Giáo trình vi sinh vật học môi trường | Trần Cẩm Vân | Đại học quốc gia Hà Nội, 2005, 159 trang | 02 |
|  | 660.62 A107 | Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm | Kiều Hữu Ảnh | Giáo dục Việt Nam, 2012,275trang | 05 |
|  | 025.47 Qu250 | Giáo trình: Biên soạn bài chú giải & bài tóm tắt tài liệu | Phan Huy Quế | Hà Nội, 1998, 140 trang | 01 |
|  | 615.32 K312 | Giáo trình: Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học | Phan Quốc Kinh | Giáo dục Việt nam, 2011, 215trang | 03 |
|  | 382 H200 MOL074548  (TS) | Giáo trình: Chính sách bảo vệ doanh nghiệp trong thương mại quốc tế | Phan Ánh Hè | Đại học quốc gia TPHCM, 2015, 287tr, 16 x24cm | 1 |
|  | 382 H200 MOL074548  (TS) | Giáo trình: Chính sách bảo vệ doanh nghiệp trong thương mại quốc tế | Phan Ánh Hè | Đại học quốc gia TPHCM, 2015, 287tr, 16 x24cm | 1 |
|  | 363.7 Kh401 | Giáo trình: Con người và môi trường | Chủ biên  Lê Văn Khoa | Giáo dục Việt nam, 2013, 311trang | 03 |
|  | 663.13  Ph 120 | Giáo trình: Công nghệ lên men, 1st+ 2nd | Lương Đức Phẩm | Giáo dục Việt nam, 2010, 2012, 251trang | 07 |
|  | 576.5 Th116 | Giáo trình: Di truyền học | Đỗ Lê Thắng | Giáo dục Việt nam, 2011, 255trang | 02 |
|  | 576.5  V121 | Giáo trình: Di truyền học sinh vật nhân sơ và virus | Nguyễn T Hồng Vân,  Bùi T Việt Hà | Giáo dục Việt nam, 2011, 387trang | 05 |
|  | 571.95 Th107 | Giáo trình: Độc học sinh thái | Trịnh T Thanh | Giáo dục Việt nam, 2010, 139trang  Giáo dục Việt nam, 2013, 297trang | 05 |
|  | 572.3 H450 | Giáo trình: Hóa sinh | Đỗ Đình Hồ (chủ biên) | Đại học y dược TPHCM,1996, 317trang | 01 |
|  | 333 S431 | Giáo trình: Kinh tế tài nguyên môi trường | Chủ biên: Nguyễn Văn Song, Vũ T Phương Thụy | Nông nghiệp, 2006, 145 trang | 01 |
|  | 001.42 L452 | Giáo trình: Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu(ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế xã hội) | Võ T Thanh Lộc | Đại học Cần Thơ, 2010, 94trang | 03 |
|  | 577.14 C506 | Giáo trình: sinh hóa, phần I | Phạm Thu Cúc | Đại học Cần Thơ, 1996,317 trang | 01 |
|  | 571 H305 | Giáo trình: sinh học tế bào | Nguyễn Nhu Hiền | Giáo dục Việt nam, 2012, 253trang | 03 |
|  | 596 Kh452 | Giáo trình: Sinh thái học động vật có xương sống ở cạn | Lê Vũ Khôi, Hoàng Trung Thành | Giáo dục Việt nam, 2011, 309trang | 03 |
|  | 519.5 B454 | Giáo trình: thống kê toán học | Trần Văn Bốn | Thống kê, 1993, 108trang | 01 |
|  | 580 B100 | Giáo trình: Thực vật học | Nguyễn Bá | Giáo dục Việt nam, 2009, 279trang | 02 |
|  | 579.1757/V121 SP.011730  (TS) | Giáo trình: Vi sinh vật học môi trường | Trần Cẩm Vân | Đại học quốc gia Hà Nội, 2005,159tr,  14.5 x 20.5 cm | 1 |
|  | 579.1757/V121 SP.011730  (TS) | Giáo trình: Vi sinh vật học môi trường | Trần Cẩm Vân | Đại học quốc gia Hà Nội, 2005,159tr,  14.5 x 20.5 cm | 1 |
|  |  | Hệ thống các văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật |  | Lao động,2006, 420tr | 01 |
|  | 025.431 D519 | Hệ thống phân loại thập phân Dewey | Đoàn Huy Oánh | Hà Nội, 2000, 567 trang | 01 |
|  | 339.5 D408 | Hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá: | Lê Đăng Doanh (chủ biên) | Chính trị quốc gia, 2002, 303 trang | 01 |
|  | 324.2075092 M312 | Hồ Chí Minh toàn tập |  | Chính trị quốc gia, 2001, 38 trang | 02 |
|  | 335.4346 L305 | Hồ Chí Minh về giáo dục | Phan Ngọc Liên (Biên soạn) | Từ điển bách khoa, 2007, 671 trang | 01 |
|  |  | Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ … |  | Hội nhà văn, 2010, 394tr | 01 |
|  | 577.14 Ch300 | Hóa học môi trường | Đặng Kim Chi | Khoa học và kỹ thuật, 2006, 260 trang | 03 |
|  | 664 A107 | Hóa học thực phẩm | Hoàng Kim Anh | Khoa học và kỹ thuật, 2006, 382trang | 01 |
|  | 661.802 O200 | Hoá kỹ nghệ cellulose |  | Đại học Cần Thơ, 1997,112trang | 02 |
|  | 660.63 T500 | Hóa sinh công nghiệp | Lê Ngọc Tú(chủ biên) | Khoa học và kỹ thuật, 2002, 443trang | 01 |
|  | 572 Ch125 | Hóa sinh học | Phạm T Trân Châu, Trần Thị Áng | Giáo dục, 1999, 252 trang | 01 |
|  | 572 Ch125 | Hóa sinh học | Chủ biên: Phạm T Trân Châu, Trần T Áng | Giáo dục Việt nam, 2011, 279trang | 03 |
|  | 572 H305 | Hóa sinh học (nông nghiệp) |  | Giáo dục, 2000, 199 trang | 01 |
|  | 572 s912/T2 | Hóa sinh học tập 2 | F.B. Straub | Khoa học và kỹ thuật, 1974, 293 trang | 01 |
|  | 338.18 K305 | Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế | Trần xuân Kiên, Ninh Văn Hiệp | Thanh niên, 2002,91 trang | 02 |
|  | 005 H107/T3 | Hỏi đáp tin học; T3 | Nguyễn Hạnh, nguyễn Chí Hiếu | Trẻ, 2002,112 trang | 01 |
|  | 005 H107/T4 | Hỏi đáp tin học; T4 | Nguyễn Hạnh, nguyễn Chí Hiếu | Trẻ, 2002,112 trang | 01 |
|  | 344.01  Đ307/1998 | Hỏi đáp về kỷ luật lao động & trách nhiệm vật chất của công chức, viên chức & người lao động | Nguyễn Ngọc Điệp, Lê T Kim Nga | Thành phố Hồ Chí Minh, 1998, 170 trang | 01 |
|  |  | Hỏi đáp về nghị định 115/2005/NĐ-CP; nghị định 80/2007/NĐ-CP; nghị định 96/2010/NĐ-CP, |  | khoa học và kỹ thuật, 2013,255trang | 01 |
|  | 344.59701 V300 | Hỏi đáp về quyền và nghĩa vụ của lao động nữ | Võ Thành Vị | Phụ nữ, 2003, 163trang | 02 |
|  | 331.481 Tr561 | Hội thảo chuyên đề “Phụ nữ & sự phát triển” |  | Trường ĐHCT, 1995, 138 trang | 01 |
|  |  | Hội thảo khoa học lần 2 năm 2007: Đổi mới phương pháp dạy- học trong đào tạo theo học chế tín chỉ xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo |  | Hải Phòng,2007,221tr | 01 |
|  |  | Hội thảo khoa học: Vị thế văn hóa, văn hóa dân tộc trong giáo dục đại học |  | NXB trẻ,2009,361 tr | 01 |
|  | 577.698079 H452 | Hội thảo quốc gia trồng và phục hồi rừng ngập mặn ở Việt Nam |  | Hà Nội, 1994, 235 trang | 01 |
|  | 639.07 H452 | Hội thảo về phương pháp giảng dạy |  | Đại học Cần Thơ, 1997, 60trang | 04 |
|  | 324.2597075 B105 | Hỏi và đáp về các kết luận của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX |  | Chính trị quốc gia, 2002, 106 trang | 02 |
|  |  | Hướng dẫn chi tiết thi hành luật an toàn thực phẩm |  | Lao động, 2012, 463trang | 02 |
|  |  | Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học |  | Hà nội, 2007, 275tr | 01 |
|  | 631.452 P324 | Hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ vetiver giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường | Paul trương, Trần Tân Văn, … | Nông nghiệp, 2008,114trang | 05 |
|  | 634.97 V305 | Hướng dẫn kỹ thuật trồng tràm và bạch đàn trên đất chua phèn ở ĐBSCL |  | Nông nghiệp, 2002, 100 trang | 01 |
|  | 335.423 D561 | Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học |  | ĐH Quốc Gia hà Nội, 2000,82trang | 02 |
|  | 335.4112 H108 | Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác-Lênin |  | ĐH Quốc Gia hà Nội, 2000, 117trang | 02 |
|  | 324.2579075 H105 | Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | Lê Mậu Hãn (Chủ biên) | Đại học quốc gia Hà Nội, 2000, 112 trang | 04 |
|  | 146.32 Ph557 | Hướng dẫn ôn thi môn Triết học, Mác- Lê Nin |  | ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2000,111 trang | 02 |
|  | 543 R658 | Hướng dẫn phân tích bằng dụng cụ |  | Đại Học Cần Thơ, 1997, 99 trang | 02 |
|  | 915.970223 T527 | Hướng dẫn sử dụng atlas địa lý Việt Nam | Trần Tuyển, Ngô Tương Đại | Trẻ, 2004, 207 trang | 02 |
|  | 005.7 Th116 | Hướng dẫn sử dụng internet cho người mới bắt đầu | Trần Văn Thắng | Thống kê, 2003, 498 trang | 01 |
|  | 005.3 Th305h | Hướng dẫn sử dụng mạng Novell netware | Dương Quang Thiện, Võ Văn Thành | 1995, 427 trang | 01 |
|  | 004.36 Th107 | Hướng dẫn thiết lập và quản trị mạng | Mai Như Thành Nguyễn Thành Cương | Thống kê, 2002, 367 trang | 02 |
|  | 657.4 H100 | Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp | Chủ biên: Hà T Ngọc Hà, Lê T Tuyết Nhung, … | Tài chính, 2003, 606 trang | 01 |
|  |  | Hướng dẫn thực hành giao tiếp Pháp – Việt |  | Khoa học và kỹ thuật,1989,331tr | 01 |
|  | 579.028 Th523 | Hướng dẫn thực hành vi sinh vật học | Trần Thanh Thủy | Giáo dục, 1998, 191trang | 01 |
|  |  | Hướng dẫn thực tiễn giao tiếp bẵng tiếng Pháp |  | Sở giáo dục & đào tạo TP Hồ Chí Minh, 1991, 223tr | 01 |
|  | 005.15 Tr513 | Hướng dẫn tự học microsoft word 2010 cho người mới bắt đầu | Trương Nguyễn Tiến Trung | Hồng Đức, 2010, 350 | 02 |
|  | 001.433 L 304 | Hướng dẫn viết : tiểu luận, luận văn & luận án | Vương Liêm | Trẻ, 2000, 65trang | 01 |
|  | 428 Tr308 | Hướng dẫn viết thư tiếng anh trong khoa học và kinh doanh = A guide to letter writing for science and business | Lê minh Triết, Lê Ngọc Thanh | Mũi Cà Mau, 2004, 279trang | 01 |
|  | 330.9 Ch561/T1 | Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP, tóm tắt báo cáo khoa học, tập 1 |  | Nông nghiệp, 2001, 296 trang | 01 |
|  | 330.9 Ch561/T2 | Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP, tóm tắt báo cáo khoa học, tập 2 |  | Nông nghiệp, 2001, 296 trang | 01 |
|  | 330.9 Ch561/T3 | Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP, tóm tắt báo cáo khoa học, tập 3 |  | Nông nghiệp, 2003, 340 trang | 01 |
|  | 330.9 Ch561/T4 | Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP, tóm tắt báo cáo khoa học, tập 4 |  | Nông nghiệp, 2004, 395 trang | 01 |
|  | 338.162 K207 | Kết quả nghiên cứu hệ thống canh tác năm 1991 |  | Đại Học Cần Thơ, 1991 | 01 |
|  |  | Kết quả nghiên cứu hệ thống canh tác năm 1993 |  | ĐHCT,1994,315trang | 01 |
|  |  | Kết quả nghiên cứu khoa học chương trình hợp tác đại học 2008-2012 |  | Đại Học Nông Nghiệp, 2013, 502trg | 01 |
|  | 634 V305/2004 | Kết qủa nghiên cứu khoa học công nghệ rau qủa 2002-2003 |  | Nông nghiệp, 2004, 604 trang | 01 |
|  | 338.1 T455/T1 | Kết quả tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp năm 1994, T1 |  | Thống kê, 1995, 771trang | 01 |
|  | 338.1 T455/T2 | Kết quả tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp năm 1994, Tập 2 |  | Thống kê, 1995, 705 trang | 01 |
|  | 338.1 T455/T3 | Kết quả tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp năm 1994, Tập 3 |  | Thống kê, 1995, 635 trang | 01 |
|  |  | Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp & thủy sản 2001(TH-V) |  |  | 01 |
|  | 330.09597 T455 | Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 1992-1993 |  | Hà Nội, 1994, 290 trang | 01 |
|  |  | Khí hậu Việt Nam | Phạm Ngọc Toàn  Phan Tất Đắc | Khoa học và kỹ thuật,1979,319tr | 01 |
|  | 630.715 B212 | Khuyến nông | A.W. Van De Ban, H.S.Hawkins | Nông nghiệp, 1999, 202trang | 01 |
|  | 551.46 Ph102 | Kiến tạo- địa động lực và tiềm năng dầu khí của bể trầm tích sông Hồng- vịnh Bắc Bộ | Phùng Văn Phách(chủ biên) | Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ, 2011, 212 trang | 02 |
|  | 338.09597 T455 | Kinh tế ngoài quốc doanh thời mở cửa 1991-1995 |  | Thống kê, 1996, 311 trang | 01 |
|  | 332.09597 K312 | Kinh tế và tài chính Việt Nam |  | Thống kê, 1994, 342 trang | 01 |
|  | 330.9597 K310 | Kinh tế Việt Nam chặn đường 1945-1995 và triển vọng đến năm 2020 | Trần Hoàng Kim | Thống kê, 1996, 406 trang | 01 |
|  | 330.9597 L557 | Kinh tế Việt Nam lý luận và thực tiễn | Võ Đại Lược | Khoa học xã hội,2011,335trang | 02 |
|  | 330.9597021 T305 | Kinh tế- xã hội và môi trường vùng ngập lũ ĐBSCL | Đào Công Tiến (chủ biên) | Chính trị quốc gia, 2002, 137 trang | 01 |
|  | 005.11 B113 | Kỹ năng lập trình | Lê Hoài Bắc, Nguyễn Thanh Nghị | Khoa học và kỹ thuật, 2005,385 trang | 03 |
|  | 641.6 Ph561 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | Nguyễn xuân Phương | Khoa học và kỹ thuật,2006, 270trang | 01 |
|  | 006.68 E36 | Kỹ thuật phục hồi và chỉnh sửa hình ảnh bằng Photoshop | Biên dịch: Lê Tân, La Yến | Lao động- xã hội, 2002, 383 trang | 01 |
|  | 664.028 Th523 | Kỹ thuật sau thu hoạch(bảo quản và chế biến) một số loại nông sản ở ĐBSCL | Chủ biên Nguyễn Minh Thủy  Ng T Mỹ Tuyền | Cần Thơ, NXB ĐHCT,2016, 686tr | 03 |
|  | 635.9 Qu600 | Kỹ thuật trồng hoa và cây lá trong nước | Trương Lỗ Quy | Mỹ thuật, 2004, 135trang | 02 |
|  | 671.73 Tr561 | Kỹ thuật xi mạ và phun phủ | Nguyễn Việt Trường | Giao thông vận tải, 2005, 183 trang | 02 |
|  | 600 U523/2008 | Kỷ yếu các công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006-2008 |  | Trà Vinh, 2008, 104trang | 01 |
|  | 330.9159793 K600 | Kỷ yếu các công trình nghiên, ứng dụng khoa học- công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2001-2005 |  | Cần Thơ, 2005, 308 trang | 01 |
|  |  | Kỷ yếu hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ 2003-2008 |  | Khoa học và kỹ thuật, 2008, 336 tr | 01 |
|  | 375 Tr561/2005 | Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2005. Chuyên đề : Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học |  | Đại Học Cần Thơ, 2005, 119 trang | 04 |
|  | 630 Tr561/PI | Kỷ yếu hội nghị khoa học phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Phần I Nông học, chăn nuôi, Thú Y |  | Nông nghiệp, 2010, 585 trang | 01 |
|  | 630 Tr561/PII | Kỷ yếu hội nghị khoa học phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí. Phần II: Khoa học đất , môi trường, tài nguyên đất đai, bảo vệ thực vật, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoach |  | Nông nghiệp, 2010,598trang | 02 |
|  |  | Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi – thú y |  | Nông Nghiệp,2015, 816trang | 01 |
|  | 371.3 K600/2003 | Kỷ yếu hội nghị khoa học tổng kết 5 năm (1997-2002) đổi mới phương pháp dạy học của trương đại học cần Thơ |  | Đại Học Cần Thơ, 2003, 100 trang | 03 |
|  | 630.72 Tr561 | Kỷ yếu hội nghị: khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông- lâm-ngư-thủy toàn quốc (lần thứ tư) |  | Thái Nguyên, 2009, 811 trang | 01 |
|  |  | Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp bộ liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên |  | Đà Nẳng, 2009, 486 trang | 01 |
|  |  | Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyển giao công nghệ phát triển nông thôn miền núi phía bắc Việt Nam |  | Nông nghiệp,2004, 447tr | 01 |
|  |  | Kỷ yếu hội thảo quốc tế môi trường và phát triển bền vững |  | Nông nghiệp, 2004, 428 trang | 1 |
|  |  | Làm gì cho nông thôn Việt Nam | Chủ biên:  Phạm Đỗ Chí  Đặng Kim Sơn,… | Thành phố Hồ Chí Minh,2003, 497tr | 1 |
|  | 005.133 B105 | Lập trình hướng đối tượng với Java | Đoàn Văn Ban | Khoa học và kỹ thuật, 2005,305 trang | 3 |
|  | 005.7565 F791 | Lập trình quản lý foxpro nâng cao | Nguyễn Công Điền biên soạn | Giao thông vận tải, 1995, 475 trang | 1 |
|  | 307.14 O408 | Lịch sử phát triển cộng đồng | Nguyễn Thị Oanh | 18 trang | 2 |
|  | 909 H407 | Lịch sử văn minh thế giới | Lê Phụng Hoàng (chủ biên) | Giáo dục, 2003, 279 trang | 2 |
|  | 909 N312 | Lịch sử văn minh thế giới | Vũ Dương Minh(chủ biên) | Giáo dục Việt Nam, 2010, 371trang | 2 |
|  | 428.34 N972/T2 | Listen in book 2: Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng anh | David Nunan | Tổng hợp TPHCM, 2004, 222trang | 2 |
|  | 428.34 N972/T1 | Listen in book 1: Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng anh | David Nunan | Tổng hợp TPHCM, 2004, 212trang | 2 |
|  | 428.34 N972/T3 | Listen in book 3: Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng anh | David Nunan | Tổng hợp TPHCM, 2004, 226trang | 2 |
|  | 428.24 Đ105 | Luận anh văn và môn nói trình độ B = English compositionss | Đan Văn | TPHCM, 2004, 141 trang | 2 |
|  | 348.59702 L504 | Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ăn bản mới nhất hướng dẫn thi hành |  | Chính trị quốc gia, 2006, 400 trang | 3 |
|  |  | Luật bảo vệ môi trường |  | Lao động,2009, 598 tr. | 1 |
|  | 344.597046 V308 | Luật bảo vẽ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành |  | Hồng Đức,2013, 205trang | 2 |
|  |  | Luật công nghệ cao |  | Chính trị quốc gia, 2008, 42tr | 1 |
|  | 344.59707 L504 | Luật giáo dục |  | Chính trị quốc gia, 2002, 69 trang | 2 |
|  |  | Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 |  | Chính trị quốc gia, 2010, 100tr | 1 |
|  | 344.597 L504/2007 | Luật giáo dục và nghị định qui định chi tiết hướng dẫn thi hành |  | Lao đông – xã hội, 2007, 147 trang | 1 |
|  | 346.5970668 K310 | Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành | Kim Anh | Nông nghiệp, 1998, 417 trang | 1 |
|  | 344.597'046 Kh305 | Luật và các tiêu chuẩn chất lượng môi trường | Nguyễn Đức Khiển | Hà Nội, 2002, 203 trang | 1 |
|  |  | Luật xuất bản |  | Thông tin và truyền thông, 2013, 67tr | 1 |
|  | 428.34 J75/T.1 | Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho người bắt đầu học = Speak out for beginners | Paul Jolley | Tổng hợp TPHCM, 2009, 261 trang | 2 |
|  | 428.34 J75/T.2 | Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho người bắt đầu học, tập 2 = Speak out for beginners | Paul Jolley | Tổng hợp TPHCM, 2009, 247 trang | 3 |
|  | 428.34 J75/T.1 | Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho người học trình độ trung cấp, tập 1 = Speak out for the Intermediate | Paul Jolley | Tổng hợp TPHCM, 2009, 221 trang | 3 |
|  | 428.34 J75/T.2 | Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho người học trình độ trung cấp, tập 2 = Speak out for the Intermediate | Paul Jolley | Tổng hợp TPHCM, 2009, 233 trang | 3 |
|  | 428.34/Qu609  TS005610;  TS005611;  TS005614 | Luyên nói tiếng anh đột phá: Hacking your English speaking | Hoàng Ngọc Quy | Hồng Đức, 2018, 313tr, 17 x 24cm | 3 |
|  | 428.34/Qu609  TS005610;  TS005611;  TS005614 | Luyên nói tiếng anh đột phá: Hacking your English speaking | Hoàng Ngọc Quy | Hồng Đức, 2018, 313tr, 17 x 24cm | 3 |
|  |  | Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh | Chủ biên Nguyển Anh Đức,… | Đại học quốc gia Hà Nội,2016,333trang | 1 |
|  | 428.1/Đ552  TS.005616;  TS.005612;  TS.005613 | Luyện siêu trí nhứ từ vựng tiếng anh | Nguyễn Anh Đức(chủ biên) | Đại học quốc gia Hà Nội, 2017, 333tr,  19 x 26cm | 3 |
|  | 428.1/Đ552  TS.005616;  TS.005612;  TS.005613 | Luyện siêu trí nhứ từ vựng tiếng anh | Nguyễn Anh Đức(chủ biên) | Đại học quốc gia Hà Nội, 2017, 333tr,  19 x 26cm | 3 |
|  |  | Lý luận và thực tiễn thuần hóa thủy sinh vật | Karpevits, A.F | Khoa học và kỹ thuật,1983,376tr | 1 |
|  | 519.2 T305 | Lý thuyết xác suất | Nguyễn Duy Tiến, Vũ Việt Yên | Giáo dục, 2000, 395trang | 1 |
|  | 379.158  A816 | Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Asean |  | Đại học quốc gia Hà Nội, 2017,  16.5 x 24.5 cm | 1 |
|  | 379.158  A816 | Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Asean |  | Đại học quốc gia Hà Nội, 2017,  16.5 x 24.5 cm | 1 |
|  | 621.390288 Th107 | Máy vi tính: sự cố, chẩn đoán và cách giải quyết | Võ Văn Thành | 1994, 198trang | 1 |
|  | 005.72 S312 | Microsof Frontpage 2000 toàn tập | Nguyễn Trường sinh chủ biên | Lao động xã hội, 2004, 856 trang | 2 |
|  | 005.713 V308 | Microsorft access 97 | Đỗ Duy Việt, Trần Tú Anh | Thống Kê, 1997, 241 trang | 1 |
|  |  | Mỗi ngày học 5 phút tiếng Đức | Nguyễn Tuấn Đạt | Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,2002,335tr | 1 |
|  |  | Mối quan hệ giữa kinh tế & chính trị trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay | Nguyễn Quốc Tuấn | Tổng hợp TPHCM, 2009, 247 trang | 1 |
|  | 363.7392 Đ116 | Môi trường không khí | Phạm Ngọc Đăng | Khoa học và kỹ thuật, 2003, 436 trang | 2 |
|  | 363.7 Tr120 | Môi trường sinh thái vấn đề và giải pháp | Phạm T Ngọc Trầm | Chính trị quốc gia, 1997, 208 trang | 1 |
|  | 363.7 Kh305 | Môi trường và phát triển | Nguyễn Đức Khiển | Khoa học và kỹ thuật, 2001, 236trang | 4 |
|  | 363.7 B200 | Môi trường và tài nguyên sinh vật khu đa dạng sinh học rừng ngập mặn Cà Mau | Nguyễn Văn Bé(chủ biên) | Nông nghiệp, 2009, 107 trang | 5 |
|  | 633.18 Ch561 | Một số hệ thống canh tác trên đất lúa |  | Đại học Cần Thơ, 1991, 214trang | 1 |
|  | 346.5970467 M458 | Một số quy định quản lý nhà nước về đất đai, nông nghệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy sản ( Chính quyền cấp huyện và cấp xã ) |  | Chính trị quốc gia, 2002, 775 trang | 1 |
|  |  | Một số văn bản chỉ đạo và quản lý của Đảng, nhà nước về hoạt động xuất bản |  | Thông tin và truyền thông, 2014, 354tr | 1 |
|  |  | Một số vấn đề lý luận –thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới | Chủ biên Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa,… | Chính trị quốc gia,2016, 830trang | 1 |
|  |  | Một số vấn đề về quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện nay | Vũ Quang Đản(chủ biên) | Tổng hợp TPHCM, 2009, 165 trang | 1 |
|  | 339 M458 | Một số ý kiến về định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam đến năm 2020 |  | Hà Nội,1998, 32trang | 1 |
|  | 005.368 M939/T1 | MS. Dos 5.0 | Người dịch : Đỗ Phúc, Tạ Minh Châu, Nguyễn Đình Tê | 1992, 318 trang | 1 |
|  | 636.084 H108 | Nấm mốc và độc tố Aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi | Đậu Ngọc Hào, Lê T Ngọc Điệp | Nông nghiệp, 2003, 212trang | 02 |
|  | 579.5 Đ455 | Nấm mốc và phương pháp phòng chống | Bùi Xuân Đồng, Hà Huy Kế | Khoa học và kỹ thuật, 1999, 327 trang | 02 |
|  | 778.599 Ngh250 | Nghệ thuật quay phim video |  | Trẻ, 1993, 434trang | 01 |
|  |  | Nghị quyết và các văn bản, kết luận của hội nghị trung ương 9, khóa X |  | Chính trị- hành chính, 2009, 159trang | 01 |
|  | 338.162 Ngh305 | Nghiên cứu hệ thống canh tác Việt Nam |  | ĐHCT,1993,255trang | 01 |
|  | 658.8 H103 | Nghiên cứu marketing ứng dụng | Lưu Thanh Đức Hải, Võ T Thanh Lộc | Đại Học Cần Thơ,  338 trang, 2000 | 03 |
|  |  | Nghiên cứu phát triển nông thôn dựa trên cơ chế phát triển sạch. 2012,230trang. | Chủ biên: Nguyễn Hữu Chiếm, Eiji Matsubara, | Đại học Cần Thơ, 2012, 230 trang | 03 |
|  |  | Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông |  | Bộ Tài Nguyên và Môi Trường,2014,394trang | 01 |
|  | 660.6 D513 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại Đại Học Cần Thơ: 20 năm nhìn lại và định hướng phát triển | Chủ biên Trần Nhân Dũng  Ng Văn Thành | Cần Thơ, NXB ĐHCT,2016, 369tr | 03 |
|  | 324.2075092 Ngh305 | Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh |  | Tổng hợp TPHCM, 2003, 712 trang | 01 |
|  | 651.3741 I.311 | Nghiệp vụ văn phòng và nghề thư ký | Lê Văn In, Phạm Hưng,… | Thành phố Hồ Chí Minh, 2001, 511trang | 02 |
|  | 615.954 Đ454 | Ngộ độc thực phẩm nguyên nhân và cách phòng trị |  | Hà Nội, 2007, 152trang | 01 |
|  | 445 Ph561 | Ngữ pháp & chính tả tiếng pháp | Lê Hồng Phương | Văn hóa thông tin, 2000, 429 trang | 01 |
|  | 425  V600 | Ngữ pháp tiếng anh các thì đơn giản dễ hiểu(tiếng anh thực hành) | Trương Văn Vỹ | Tổng hợp TPCHM,2014,156trang | 03 |
|  | 425 Â121 | Ngữ pháp tiếng Anh hiện đại = Modern English grammar. (Song ngữ Anh - Việt đầy đủ và dẽ hiểu, dành cho sinh viên Việt Nam) | Nguyễn Văn Ân | Đại học quốc gia TPHCM, 2003, 803 trang | 01 |
|  |  | Ngữ pháp tiếng Đức: tóm lược | Voit, Von Heike | Thành phố Hồ Chí Minh,2002, 200tr | 01 |
|  | 579.5 Đ455 | Nguyên lý phòng chống nấm mốc và mycotoxin | Bùi Xuân Đồng | Khoa học và kỹ thuật, 2004, 184trang | 02 |
|  | 631.53 B455 | Nhân giống cây bằng nuôi cấy mô | Bùi Bá Bổng | 1995, 86 trang | 02 |
|  |  | Nhập môn chính trị học | Nguyễn Quốc Tuấn | Tổng hợp TPHCM, 2008, 487 trang | 01 |
|  | 909 Nh556 | Những di sản thế giới ở Việt Nam = World heritage in Viet Nam = Patrimoine mondial du Viet Nam | Đà Nẳng, 2004, 239 trang |  | 02 |
|  | 344.57901 A105 | Những điều cần biết về các quy định pháp luật mới đối với cán bộ công chức |  | Lao động, 2003, 364 trang | 02 |
|  | 628.92 H452 | Những điều cần biết về phòng cháy chữa cháy |  | Chính trị quốc gia, 2003, 538 trang | 01 |
|  |  | Những hòn đá nhỏ vì sự phát triển bền vững | Nguyễn Ngọc Trân | Trẻ, 2011, 497 tr. | 01 |
|  | 660.6 U603 | Những kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học | Nguyễn Văn Uyển(chủ biên) | Giáo dục, 2001,243trang | 01 |
|  | 330.9597 H103 | Những mô hình phát triển kinh tế hải đảo Việt Nam | Phạm Hoàng Hải | Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ, 2011, 367 trang | 02 |
|  | 608 Nh556 | Những phát minh kỷ lục |  | Trẻ, 2002, 87trang | 01 |
|  | 351 H419 | Những vấn đề cơ bản về nhà nước và quản lý hành chính nhà nước |  | Hà Nội,1996, 203trang | 01 |
|  |  | Những vấn đề kinh tế Việt Nam thử thách của hội nhập | Phạm Đỗ Chí  Trần Nam Bình  Vũ Quang Việt(chủ biên) | Thành phố Hồ Chí Minh,2002, 460tr | 01 |
|  | 351 Tr561 | Những vấn đề quản lí nhà nước và quản lí giáo dục |  | Hà Nội,1998, 194 trang | 01 |
|  | 333.76 B100  TS005523 | Những vấn đề về đất phèn Nam Bộ | Lê Hu Bá | Đại học Quốc Gia, TP.HCM,2003,451tr, 16x 24cm | 1 |
|  | 333.76 B100  TS005523 | Những vấn đề về đất phèn Nam Bộ | Lê Hu Bá | Đại học Quốc Gia, TP.HCM,2003,451tr, 16x 24cm | 1 |
|  | 315.97 T455/1994 | Niêm giám thống kê 1994 | Tổng cục thống kê | Thống kê, 1995, 435 trang | 01 |
|  | 315.97 T455/2009 | Niêm giám thống kê 2009 | Tổng cục thống kê | Thống kê, 2010, 831 trang | 02 |
|  | 315.97 T455/2004 | Niên giám thống kê 2004 = Statistical yearbook 2004 | Tổng cục thống kê | Thống kê, 2005, 778 trang | 01 |
|  | 315.97 T455/2006 | Niên giám thống kê 2006 = Statistical yearbook of Vietnam 2006 | Tổng cục thống kê | Thống kê, 2007, 800 trang | 01 |
|  | 315.97 T455 | Niên giám thống kê 2007 = Statistical yearbook of Vietnam 2007 | Tổng cục thống kê | Thống kê, 2008, 830 trang | 01 |
|  | 315.97 T455 | Niên giám thống kê 2008 = Statistical yearbook of Vietnam 2008 | Tổng cục thống kê | Thống kê, 2009, 819 trang | 01 |
|  | 315.97 T455 | Niên giám thống kê 2010 | Tổng cục thống kê | Thống kê, 2011, 879trang | 02 |
|  | 315.97 T455/2011 | Niên giám thống kê 2011 | Tổng cục thống kê | Thống kê, 2012, 877trang | 02 |
|  |  | Niên giám thống kê 2012 | Tổng cục thống kê | Thống Kê,2008,899 trang | 01 |
|  |  | Niên giám thống kê 2012, | Tổng cục thống kê | Cục Thống Kê TP Cần Thơ, 2013, 330tr | 01 |
|  | 315.97  T455/2013 | Niên giám thống kê 2013 | Tổng cục thống kê | Thống kê, 2014, 935trang | 01 |
|  | 315.97 T455 | Niên giám thống kê 2014 | Tổng cục thống kê | Thống kê,2015, 934 trang | 01 |
|  | 315.97 T455 | Niên giám thống kê 2016 | Tổng cục thống kê | Thống kê, 2017, 946 tr | 01 |
|  | 315.9793 C506/2003 | Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2003 ( Statistical yearbook CanTho City 2003) | Cục thống kê TP. Cần Thơ | 2004, 240 trang | 02 |
|  | 315.9793 C506/2004 | Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2004 (Statistical yearbook CanTho City 2004) | Cục thống kê TP. Cần Thơ | 2005, 324 trang | 01 |
|  | 315.9793 C506/2006 | Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2006 (Statistical yearbook CanTho City 2006) | Cục thống kê TP. Cần Thơ | 2007, 328 trang | 01 |
|  | 315.9793 C506/2007 | Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2007 (Statistical yearbook CanTho City 2007) | Cục thống kê TP. Cần Thơ | 2008, 324 trang | 01 |
|  | 315.9793 C506/2008 | Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2008 (Statistical yearbook CanTho City 2008) | Cục thống kê TP. Cần Thơ | 2009, 328 trang | 01 |
|  | 315.9793 C506 | Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2010 | Cục thống kê TP. Cần Thơ | 2011, 324 trang | 02 |
|  | 315.9793 C506/2011 | Niên giám thống kê TPCT 2011 | Cục thống kê TP. Cần Thơ | Thống kê, 2012, 327trang | 02 |
|  | 315.9793  C506/2013 | Niên giám thống kê TPCT 2013 | Cục thống kê TP. Cần Thơ | Thống kê, 2014, 935trang | 01 |
|  | 315.9793 C506/2014 | Niên giám thống kê TPCT 2014 | Cục thống kê TP. Cần Thơ | Cục thống kê TPCT, 2015, 335trang | 01 |
|  | 338.18 T305 | Nông nghiệp và nông thôn những cảm nhận và đề xuất | Đào công Tiến | Nông nghiệp, 2003, 286 trang | 03 |
|  | 378.73 N557/T1 | Nước Mỹ trong tầm tay |  | Báo Sinh Viên Việt Nam- Hoa Học Trò,2014, 193trang | 02 |
|  | 649.1 N515 | Nuôi con khoẻ dạy con ngoan |  | Đại học Cần Thơ, 1995, 203trang | 01 |
|  | 638.14028 B312 | Nuôi ong nội Apis cerana ở miền Nam Việt Nam | Phạm Thanh Bình, Nguyễn Quang Tấn | Nông nghiệp, 1994, 94trang | 01 |
|  | 631.81 M510 | Phân bón và cách sử dụng | Nguyễn T Quý Mùi | Nông nghiệp, 1995, 67 trang | 01 |
|  | 581.012 S105 | Phân loại học thực vật | Hoàng Thị Sản | Giáo dục, 2003, 224trang | 03 |
|  |  | Phân tâm học nhập môn | Freud, Sigmund | Đại học quốc gia Hà Nội, 2002,528tr | 01 |
|  | 519.7 Tr431/T1 | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 1 | Hoàng Trong, Chu Nguyễn Mộng Ngọc | Hồng Đức,2008, 294trang | 03 |
|  | 519.7 Tr431/T2 | Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 2 | Hoàng Trong, Chu Nguyễn Mộng Ngọc | Hồng Đức,2008, 179trang | 03 |
|  |  | Phân tích kinh tế tài chính cho phát triển nguồn điện nối lưới từ năng lượng tái tạo | Meier, Peter | 2008, 205tr | 01 |
|  | 352.6 Ph109 | Pháp lệnh cán bộ công chức và văn bản hướng dẫn thi hành |  | Tổng hợp TPHCM, 2003, 183 trang | 02 |
|  | 428.34/G885/Vol.1  TS005601;  TS005604;  TS005607 | Phát âm tiếng anh hoàn hảo: Vol.1 | Gruber, SPaul | Hồng Đức, 2018, 247tr,  17 x 24cm | 3 |
|  | 428.34/G885/Vol.1  TS005601;  TS005604;  TS005607 | Phát âm tiếng anh hoàn hảo: Vol.1 | Gruber, SPaul | Hồng Đức, 2018, 247tr,  17 x 24cm | 3 |
|  |  | Phát triển à biến đổi khí hậu |  | Ngân hang thế giới, 2010,471tr | 01 |
|  |  | Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng ĐBSCL |  | ĐHCT,2016, 376trang | 01 |
|  | 307.14 O408 | Phát triển cộng đồng | Nguyễn Thị Oanh | ĐH Mở Bán Công TPHCM,1995,230 trang | 10 |
|  |  | Phát triển giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường | Đặng Ứng Vận | Đại học quốc gia Hà Nội,2007,196 tr | 01 |
|  | 338.1 Ph110 | Phát triển nông nghiệp ở một số vùng sinh thái của Việt Nam |  | Nông Nghiệp, 2003, 143 trang | 04 |
|  | 338.18 Ph110 | Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam |  | TT. NC Nông Nghiệp Quốc Tế, 2007 | 01 |
|  | 338.18 Tr431 | Phát triển và quản lý trang trại trong kinh tế thị trường | Lê Trọng | Nông nghiệp,2000, 154 trang | 02 |
|  | 616.994 Ph431 | Phòng ngừa và chữa bệnh ung thư bằng cách nào | Quách Văn Mích | Hồng Đức,2016, 214 tr. | 03 |
|  | 398 Ph431 | Phong tục tập quán các nước trên thế giới | Biên soạn: Trần Thanh Liêm, Chu Quang Thắng | Văn hóa dân tộc, 2003, 883 trang | 02 |
|  |  | Phú Quốc tài nguyên và môi trường | Thái Thành Lượm, Nguyễn Xuân Niệm,… | Khoa học và kỹ thuật,2012, 365trang | 02 |
|  | 301.07  Ph 561 | Phương pháp & kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội | Nguyễn Xuân Nghĩa (biên soạn) | ĐH Mở Bán Công TPHCM ,2010,316trang | 03 |
|  | 570.15195 Đ552 | Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học | Nguyễn Văn Đức (chủ biên) | Khoa học và kỹ thuật, 2002, 268 trang | 01 |
|  | 001.42 Tr513 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | Trung Nguyên | Giao thông vận tải,2008,315trang | 03 |
|  | 001.42 L451 | Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu | Võ T Thanh Lộc | ĐHCT,94, 2010 | 03 |
|  |  | Phương pháp nghiên cứu thực vật: tập 1 | Klein, R.M  Klein,D.T | Khoa học và kỹ thuật,1979,347tr | 01 |
|  | 579.078 Th557 | Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mĩ phẩm | Trần Minh Thước | Giáo dục Việt nam, 2012, 232trang | 04 |
|  | 301.07  Ph561 | Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội | Biên soạn : Nguyễn Xuân Nghĩa | TP. Hồ Chí Minh, 1995, 192 trang | 01 |
|  | 664.282 L501/T1-Q1 | Qúa trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm. Tập 1 : Các quá trình & thiết bị cơ học. Quyển 1: Khuấy – lắng lọc | Nguyễn Văn Lụa | ĐH quốc gia TPHCM,2005, 242trang | 01 |
|  | 660.282 M312/T4 | Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm. Tập 4: Kỹ thuật phản ứng | Vũ Bá Minh | ĐH quốc gia TPHCM,2004,380trang | 01 |
|  | 660.282 M312/T.2 | Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học & thực phẩm. Tập 2: Cơ học vật liệu rời | Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam | ĐH quốc gia TPHCM,2004, 261trang | 01 |
|  | 660.282 M312/T.3 | Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học. Tập 3:Truyền khối | Vũ Bá Minh (chủ biên) | ĐH quốc gia TPHCM,2004,388trang | 01 |
|  | 324.2597075 Qu105 | Quan điểm của đảng và nhà nước về công tác thi đua – khen thưởng |  | Quân đội nhân dân, 2003, 610 trang | 01 |
|  | 959.7044  B105 | Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào |  | Chính trị quốc sự thật,2017, 158 tr | 03 |
|  | 658.7 C679  MOI002590(TS) | Quản lý chiến lược chuỗi cung ứng | Cohen, Shoshanah; Roussel, Joseph | Thống Kê,2008,271tr,  14.5 x 20.5 cm | 1 |
|  | 658.7 C679  MOI002590(TS) | Quản lý chiến lược chuỗi cung ứng | Cohen, Shoshanah; Roussel, Joseph | Thống Kê,2008,271tr,  14.5 x 20.5 cm | 1 |
|  | 652/Tr561  TS.005709 | Qui định cách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ : |  | Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, 2013, 35tr, 14,5 x 20,5cm | 1 |
|  | 652/Tr561  TS.005709 | Qui định cách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ : |  | Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, 2013, 35tr, 14,5 x 20,5cm | 1 |
|  | 652 Tr561 | Qui định về viết và trình bày luận văn tốt nghiệp đại học và cao học |  | Đại học Cần Thơ, 2005,34trang | 02 |
|  |  | Quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ | Trần Quốc Thắng(sưu tầm) | Lao động,2007,332tr | 01 |
|  |  | Quy tắc mô tả tài liệu Thư Viện | Chủ biên Nguyễn Thị Kim Loan, | Thong tin và truyền thong,2011 | 01 |
|  | 344.597 Qu527 | Quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức: luật viên chức 2011 |  | Lao động, 2011, 146 trang | 01 |
|  | 613.2Tr300 | Rau hoa quả chữa bệnh | Lê Văn Tri | Y học, 2003, 159trang | 02 |
|  | 577.698 R556 | Rừng ngập mặn của chúng ta | Phan Nguyễn Hồng, Hoàng Thị Sản, Nguyễn Hoàng Trí | Giáo dục, 1995, 43trang | 02 |
|  | 634.97342 N104 | Rừng ngập mặn và kỹ thuật trồng |  | 1993, 23trang | 02 |
|  | 370.116  Qu106/T1 | Sách vàng du học Mỹ tập 1 | Nguyễn Hữu Quang | Thế giới,2017,211 tr | 03 |
|  | 370.116  Qu106/T2 | Sách vàng du học Mỹ tập 2 | Nguyễn Hữu Quang | Thế giới,2017, 425 tr | 03 |
|  | 632.9 Ph120 | Sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học trong nông nghiệp | Lương Đức Phẩm | Giáo dục Việt nam, 2011, 279trang | 08 |
|  | 324.2075092/S106 TS.005737 | Sáng ngời truyền thống thi đua yêu nước Việt Nam |  | Thông Tin và Truyền Thông, Hà Nội, 2018, 583tr, 27cm | 1 |
|  | 324.2075092/S106 TS.005737 | Sáng ngời truyền thống thi đua yêu nước Việt Nam |  | Thông Tin và Truyền Thông, Hà Nội, 2018, 583tr, 27cm | 1 |
|  | 572.3 S312/T1 | Sinh hóa đại cương: tập1 |  | Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1973, 289 trang | 01 |
|  | 572.4 A256/T2 | Sinh hóa động vật: tập 2 | S. Afonxki | Khoa học, 1968, 383 trang | 01 |
|  | 571.1 M103 | Sinh lí hóa vật nuôi | Nguyễn Quang Mai (chủ biên) | Giáo dục, 1999, 159 trang | 02 |
|  | 571.2 V500 | Sinh lí học thực vật | Vũ Văn Vụ(chủ biên) | Giáo dục, 2000, 252 trang | 01 |
|  | 612.01 D600 | Sinh lý học | Trịnh Bỉnh Dy(chủ biên) | Y học, 2000, 488trang | 01 |
|  | 612.01 Tr561 | Sinh lý học y khoa |  | ĐH Y Dược TPHCM, 1991, 324trang | 01 |
|  | 577 Nh561 | Sinh thái học | Đỗ Văn Nhượng | Giáo dục Việt nam, 2013, 297trang | 05 |
|  | 577 T106 | Sinh thái học hệ sinh thái | Vũ Trung Tạng | Giáo dục Việt nam, 2009, 215trang | 05 |
|  | 577.2 Th103 | Sinh thái học và bảo vệ môi trường | Nguyễn T Kim Thái | Xây dựng, 2003, 248 trang | 02 |
|  | 577.57 B100 | Sinh thái môi trường học cơ bản = Fundamental environmental ecology | Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết | Đại Học Quốc Gia TPHCM, 2002, 495trang | 01 |
|  | 577.2 B100 | Sinh thái môi trường ứng dụng | Lê Huy Bá | Khoa học kỹ thuật, 2005, 710trang | 02 |
|  | 577.2 B100 | Sinh thái môi trường ứng dụng( Applied environmental ecology) | Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết | Khoa học và kỹ thuật, 2000, 639 trang | 02 |
|  | 577.3 Th253 | Sinh thái rừng | Nguyễn Văn Thêm | Nông nghiệp, 2002, 374 trang | 02 |
|  | 330.9597 S450 | Số liệu kinh tế xã hội 12 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long 2000 - 2003 |  | Cục Thống kê tỉnh Cần Thơ, 2003, 208 trang | 01 |
|  |  | Số liệu thống kê CHXHCN Việt Nam |  | Thống kê,1991,179tr | 01 |
|  | 630.201021 V500 | Số liệu thống kê nông- lâm - nghiệp- thủy sản Việt Nam 1985-1995 |  | Thống kê, 1996, 411 trang | 01 |
|  |  | Số liệu thống kê nông, lâm nghiệp, thủy sản Việt Nam 1975-2000 |  | Thống kê, 2000, 586 trang | 01 |
|  |  | Số liệu thống kê nông, lâm ngư nghiệp Việt Nam (1976-1991) các vùng trọng điểm sản xuất hàng hóa |  | Thống kê,1992,349tr | 01 |
|  | 630.212 T455 | Số liệu thống kê tình hình cơ bản và cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam |  | Thống kê, 1995, 523 trang | 01 |
|  | 371.3 Tr504 | Sổ tay cán bộ đoàn trong trường học | Nguyễn Thế Truật | Trẻ, 2002, 118 trang | 01 |
|  | 577.3 H513 | Sổ tay cây cỏ rừng ngập Cà Mau | Hà Quốc Hùng  Đặng Trung Tấn | Cà Mau, 1999, 170 trang | 01 |
|  | 331.4 S450 | Sổ tay công tác nữ công |  | Lao động, 1997,195 trang | 01 |
|  |  | Sổ tay giảng viên |  | ĐHCT,2010,131trang | 01 |
|  | 630.715 C506 | Sổ tay khuyến nông : Sách dùng cho khuyến nông viên cơ sở |  | Nông nghiệp, 2003, 289trang | 02 |
|  | 344.59701 S450 | Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ, công chức và người lao động |  | Lao động, 2003, 943 trang | 02 |
|  | 614.56 H523 | Sổ tay phòng chống các bệnh từ động vật lây sang người | Bùi Quý Huy | Nông nghiệp, 2002, 244trang | 04 |
|  | 681.766 S450/T.2 | Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất |  | Khoa học và kỹ thuật, 2006, 447trang | 03 |
|  |  | Sổ tay sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn GAP |  | Nông Nghiệp, 2007, 403 trang | 01 |
|  |  | Sổ tay sâu hại cây trồng | Vũ Đình Ninh  Phạm Thị Nhất,.. | Nông nghiệp,1976,126tr | 01 |
|  |  | Sổ tay sử dụng nông dược | Lương Duy Kính  Võ Văn Đục | Công ty thuốc sát trùng Việt Nam, 1991, 217tr | 01 |
|  |  | Sơ thảo đặc điêm khí hậu tỉnh Hậu Giang |  | Khoa học kỹ thuật tỉnh Hậu Giang, 1980,59tr. | 01 |
|  | 651.29 I.311 | Soạn thảo văn bản của các tổ chức Đảng, mặt trận, công đoàn, thanh niên, phụ nữ cấp cơ sở và trên cơ sở | Lê Văn In | Chính trị quốc gia, 2002, 510trang, | 02 |
|  | 006.696 Ng527 | Sử dụng 3DS Max thiết kế hoạt hình nhân vật | Lưu Triều Nguyên chủ biên | Thống kê, 2003, 405 trang | 02 |
|  | 631.558 W291 | Sử dụng kiến thức địa phương cổ truyền trong phát triển nông nghiệp | D.Michael Warren | Nông nghiệp,1995, 110trang | 01 |
|  | 324.2075092 V305 | Sự nghiệp tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh |  | Quân đội nhân dân, 2002, 654 trang | 01 |
|  |  | Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dùng cho Đảng viên mới |  | Lao động xã hội, 2007, 231 trang | 02 |
|  | 346.597094 B116 | Tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp |  | Hà Nội, 2003, 99 trang | 01 |
|  | 363.12 B116 | Tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên, học sinh các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Học chuyên nghiệp | Nguyễn Huy Bằng (chủ biên) | Hà Nội, 2007, 111 trang | 03 |
|  | 324.2597075 Đ106/IX | Tài liệu học tập các nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX |  | Chính trị quốc gia, 2002, 108 trang | 01 |
|  | 324.597075 Đ106 | Tài liệu học tập chính trị cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng |  | Chính trị quốc gia, 1997, 138 trang | 01 |
|  | 324.2597075 B105 | Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII |  | Chính trị quốc gia, 1998, 51 trang | 01 |
|  | 324.2597075 B105 | Tài liệu hỏi-đáp về các văn kiện. Dự thảo trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng |  | Chính trị quốc gia, 2000, 123 trang | 01 |
|  | 428.24 T636 | Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS: Prepare for IELTS |  | Thành phố HCM, 2000, 225trang | 01 |
|  | 428.34M103 | Tài liệu luyện thi chứng chỉ quốc gia oral exams A, B, C levels | Phạm Thị Mai (biên soạn) | Thanh niên, 2003, 233 trang | 02 |
|  | 428.24 T107 | Tài liệu luyện thi chứng chỉ quốc gia tiếng anh: Pre-tests trình độ A | Nguyễn Trung Tánh | TPHCM, 1995,251 trang | 01 |
|  |  | Tài liệu nghiên cứu : Các nghị quyết hội nghị trung ương bảy, khóa X |  | Chính trị quốc gia, 2008, 184 trang | 01 |
|  |  | Tài liệu nghiên cứu : Các nghị quyết hội nghị trung ương sáu, khóa X |  | Chính trị quốc gia, 2008, 143 trang | 01 |
|  | 324.2597075 B105 | Tài liệu nghiên cứu văn kiện đại hội VIII của Đảng |  | Chính trị quốc gia, 1996, 157 trang | 01 |
|  | 324.2597075 B105 | Tài liệu phục vụ nghiên cứu các kết luận hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) |  | Chính trị quốc gia, 2002, 172 trang | 01 |
|  | 333.91 T600 | Tài nguyên nước ĐBSCL hiện trạng và giải pháp sử dụng bền vững | Chủ biên Trần Văn Tý, Trần Minh Thuận | Cần Thơ, NXB ĐHCT,2016, 213tr | 01 |
|  |  | Tây Nguyên trên đường phát triển bền vững |  | Chính trị quốc gia, 2006, 421 trang | 01 |
|  | 371.3 Th102 | Thách thức của học theo vấn đề | David Boud, Grahame I Feletti | 1997, 264 trang | 05 |
|  | 636.085 V305 | Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam = Composition and nutritive value of animal feeds in Vietnam |  | Nông nghiệp, 1995, 251trang | 01 |
|  | 660.62 L561/T.2 | Thí nghiệm công nghệ sinh học.Tập 2: Thí nghiệm vi sinh vật học | Nguyễn Đức Lượng(chủ biên) | Đại học quốc gia TPHCM, 2003, 463trang | 02 |
|  | 621.24 T507 | Thiết bị tuốc bin hơi nước và những sự cố thường gặp | Phạm Lương Tuệ | Khoa học và kỹ thuật, 2004, 227trang | 03 |
|  |  | Thiết kế lấy mẫu & phân tích | Nguyễn Trí Hùng (soạn dịch) | Trường Đại học kinh tế TPHCM,1991,102tr | 01 |
|  | 577.0712 B450 | Thiết kế mẫu một số mô-đun giáo dục môi trường ở trường phổ thông |  | Hà Nội, 2003, 121 trang | 01 |
|  | 621.314 Th500 | Thiết kế máy biến áp điện lực | Phan Tử Thụ | Khoa học và kỹ thuật, 2006, 239 trang | 03 |
|  | 005.7592 T406 | Thiết kế trang Web: ấn tượng và hiệu quả | Trịnh Anh Toàn | Trẻ, 2001, 471 trang | 01 |
|  | 332.6 H307 | Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư | Phước Minh Hiệp, Lê T Vân Đan | Thống kê, 2007, 256 trang | 01 |
|  | 628.3 Nh507 | Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp | Trần Hiếu Nhuệ | Khoa học và kỹ thuật, 2001, 303trang | 03 |
|  | 636.2085 G614 | Thức ăn gia súc nhiệt đới | Bo Gohl | Nông nghiệp, 1993, 548trang | 02 |
|  |  | Thuốc bảo vệ thực vật | Trần Quang Hùng | Nông nghiệp,1992,258tr | 01 |
|  |  | Thuốc trừ sâu bệnh cho cây trồng (hướng dẫn sử dụng – bảo quản) |  | TT thông tin khoa học kỹ thuật hóa chất,1993,120tr | 01 |
|  | 627 V306/T.2 | Thủy công | Ngô Trí Viếng(chủ biên) | Xây dựng | 03 |
|  | 428 Ch300 | Tiếng anh cho người đi biển (song ngữ anh-việt) | Đỗ An Chi | Khoa học và kỹ thuật, 2002, 359 trang | 04 |
|  | 428.34 T306 | Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng = Spoken English for office staff |  | TPHCM, 2004, 270 trang | 02 |
|  | 428.34 T306 | Tiếng Anh đàm thoại thực dụng : Vốn từ thiết yếu và mẫu câu đàm thoại trong các hoạt động giao tiếp tiếng Anh |  | TPHCM, 2004, 262 trang | 02 |
|  | 428 T308/T3 | Tiếng anh thực hành: nhìn, nghe, nói |  | TP. HCM, 1994, 77 trang | 01 |
|  |  | Tiếng Việt 1 (for beginners) |  | Trường Đại Học Cần Thơ,129tr | 01 |
|  |  | Tiếp tục trong chuyến hành trình trong rừng ngập mặn |  | Hiệp hội hệ sinh thái rừng ngập mặn quốc tế, 2014, 87tr | 01 |
|  | 344.59701 T309 | Tìm hiểu các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội và chế độ khác của người lao động |  | Thống kê, 1998, 889 trang | 01 |
|  |  | Tìm hiểu luật khoa học và công nghệ | Lê Văn Chấn(sưu tầm) | Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,2006, 215tr | 01 |
|  | 344.59701 Nh300 | Tìm hiểu qui định về quyền lợi và nghĩa vụ cán bộ công chức viên chức và người lao động |  | Thống kê, 2003, 978 trang | 01 |
|  | 344.5970423 T310 | Tìm hiểu quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm |  | Nông Nghiệp,2013, 412trang | 02 |
|  |  | Tìm hiểu quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm |  | Lao động,2012 | 03 |
|  | 658.4 L250 | Tổ chức công việc theo khoa học | Nguyễn Hiến Lê | Văn hóa thông tin, 2003, 323 trang | 02 |
|  | 658.8 H401  MOL037873  (TS) | Tổ chức mạng lưới bằng xúc tiến và kết nối chiếc cầu của quản lý hiệu quả tiêu thụ | Lã Kiến Hoa Cao Thuy Minh | Lao động xã hội, Hà Nội 2004, 168tr,  14.5 x 20.5 cm | 1 |
|  | 658.8 H401  MOL037873  (TS) | Tổ chức mạng lưới bằng xúc tiến và kết nối chiếc cầu của quản lý hiệu quả tiêu thụ | Lã Kiến Hoa Cao Thuy Minh | Lao động xã hội, Hà Nội 2004, 168tr,  14.5 x 20.5 cm | 1 |
|  | 658.5 Đ302 | Tổ chức sản xuất cơ khí : (Giáo trình dùng cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật) | Trần Văn Địch | Khoa học và kỹ thuật, 2005, 256trang | 03 |
|  |  | Toàn văn luật sửa đổi, bổ sung một số điều cua bộ luật lao động( có hiệu lực 01-07-2007) |  | Lao động- xã hội,2007,189tr | 01 |
|  | 428.0076 R722 | Toefl success | Bruce Rogers | Trẻ, 2000, 565 trang | 01 |
|  | 428.24 B875 | Toefl 1999-2000, second edition | Milada Broukal, Enid Nolan-Woods | Trẻ, 1999, 332 trang | 01 |
|  | 428.24 M215 | Toefl preparation course | M.Kathleen Mahnke, Carolyn B.Duffy | Thành phố HCM, 1997, 703 trang | 02 |
|  | 630.715 H513 | Trao đổi với nông dân cách làm ăn | Nguyễn Lân Hùng | Nông nghiệp, 2002, 240trang | 01 |
|  | 331.31Ngh301/1995 | Trẻ em lao động tại quận 8, TPHCM | Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Nhẫn | 1995, 43 trang | 01 |
|  | 001 Tr300 | Tri thức bách khoa về những điều nên tránh | Dịch giả: Nguyễn Quang Thái, Tạ Phúc Chinh, Trần Lưu Di,… | Phương Đông, 2006, 1346 trang | 01 |
|  | 335.411 Ph100 | Triết học |  | Chính trị quốc gia, 1995, 772 trang | 01 |
|  |  | Trồng lúa | Vergara, Benito S | Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế, 1994,219tr | 01 |
|  |  | Trồng lúa | Vergara, Benito S | TT. Thông tin khoa học – công nghệ ĐBSCL, Trường ĐHCT,1994,220tr. |  |
|  | 577.698 N104 | Trồng rừng ngập mặn tại Làng Mới, xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng | Viên Ngọc Nam | Đại học Cần Thơ, 1998, 30 trang | 01 |
|  | 621.3821 T311 | Truyền thông máy tính và cơ sở giáo thức | Đặng Thành Tín, Lê Phụng Anh | Kỹ thuật TPHCM, 210trang | 02 |
|  | 423.95922 K250 | Từ điển Anh - Việt |  | Thành phố Hồ Chí Minh, 2002, 1882 trang | 01 |
|  | 423.95922 V305 | Từ điển Anh - Việt (English - Vietnamese dictionary) |  | Khoa học xã hội, 2003 2419trang | 01 |
|  | 423.95922 V305/1993 | Từ điển Anh - Việt (English - Vietnamese dictionary) |  | TPHCM, 1993, 2139 trang | 01 |
|  | 423.95922 V305/2004 | Từ điển Anh - Việt (English - Vietnamese dictionary) |  | Thế giới, 2004, 1998 trang | 01 |
|  | 423.95922 T550 | Từ điển Anh Việt (English - Vietnamese dictionary) |  | Từ điển bách khoa, 2002, 2402 trang | 01 |
|  | 423.95922 N532 | Từ điển Anh-Việt Việt- Anh ( English-Vietnamese, Vietnamese-English dictionary) |  | Văn hóa thông tin, 2002, 1454 trang | 03 |
|  | 039 H452/T1 | Từ điển bách khoa Việt Nam |  | Từ điển bách khoa, 2000, 966 trang | 01 |
|  | 039 H452/T2 | Từ điển bách khoa Việt Nam |  | Từ điển bách khoa, 2002, 1035 trang | 01 |
|  |  | Từ điển chính tả thông dụng | Nguyễn Kim Thản | Khoa học xã hội, 1995, 242tr | 01 |
|  | 413.1 Y600 | Từ điển chữ viết tắt (Dictionary of abbreviations) | Nguyễn Như Ý (chủ biên) | Văn hóa thông tin, 1994, 1313 trang | 01 |
|  | 387.03 T305 | Từ điển hàng hải | Cung Kim Tiến | Đà Nẳng,2008, 503trang | 01 |
|  | 540.3 T550/1999 | Từ điển hóa học |  | Khoa học và kỹ thuật, 1999, 1163trang | 01 |
|  | 603 T550 | Từ điển khoa học và kỹ thuật anh – việt |  | Khoa học và kỹ thuật, 1999, 1220trang | 01 |
|  | 577.03 L121 | Từ điển môi trường và phát triển bền vững anh- việt và việt - anh |  | Khoa học và kỹ thuật, 2001, 483 trang | 01 |
|  | 630.3 D110 | Từ điển nông nghiệp Anh - Việt | Đường Hồng Dật (chủ biên) | Nông nghiệp, 2004,1220 trang | 02 |
|  | 443 T550 | Từ điển Pháp - Pháp - Việt ( Francais - Francais - Vietnamien dictionnaire) |  | Văn hóa thông tin, 2001, 2881 trang | 01 |
|  |  | Tự điển pháp – việt | Tôn Thất Quế | Mũi Cà Mau,2002, 1484 trang | 01 |
|  | 443.95922 V305 | Từ điển Pháp - Việt ( Dictionaire Francais – Vietnamien) |  | TPHCM, 2000, 1939 trang | 01 |
|  | 570.3 T550 | Từ điển sinh học Anh-Việt, Việt –Anh (English - Vietnamese and Vietnamese - English dictionary of biology) |  | Khoa học và kỹ thuật, 2004, 1693 trang | 02 |
|  |  | Từ điển thực vật học: latin – Việt | Võ Văn Chi | Giáo dục Việt Nam,2010,418tr | 01 |
|  |  | Tự điển tiếng Việt 2011 |  | Đà Nẳng, 2011, 1540tr | 01 |
|  | 423 T550 | Từ điển văn phạm và cách dùng từ tiếng Anh = Dictionary of grammar and usage : Designed to help you gain effective master of the English language |  | Văn hóa thông tin, 2007, 1427 trang | 02 |
|  | 495.922321 Ph513 | Từ điển Việt - Anh (300.000 từ) (Vietnamese - English dictionary) | Bùi Phụng | Văn hóa thông tin, 2000, 1995 trang | 01 |
|  | 495.922341 K250 | Từ điển Việt - Pháp (Dictionnaire Vietnamien – Francais) | Lê Khả Kế, Nguyễn Lân | TPHCM, 2001, 1161 trang | 02 |
|  | 495.922321 Ph513 | Tự điển việt-anh (95.000 từ) | Bùi Phụng | Giáo dục,1995, 1709 trang | 01 |
|  |  | Từ điển y học anh- việt | Bùi Khánh Thuần | NXB Ngoại Văn-NXB Y Học, 1993. | 01 |
|  | 428.1 A377 | Từ đúng- từ sai: các từ và cấu trúc tiếng anh thường nhầm lẫn khi sử dụng | L.G.Alexander | TP.HCM, 2009+2012, 494trang | 05 |
|  | 005.52 M312 | Tự học các kỹ năng cơ bản Microsoft office word 2010 cho người mới sử dụng | Nguyễn Công Minh | Hồng Đức, 2009,351trang | 02 |
|  | 005.3 W324 | Tự học nhanh word 2003-2007 |  | Văn hóa thông tin, 2010, 311 trang | 02 |
|  | 005.72  H407/T2 | Tự học thiết kế web | Lê Minh Hoàng | Lao động xã hội, 2007,303trang | 02 |
|  | 621.406 H531 | Tuabin nước | Võ Sỹ Huỳnh | Khoa học và kỹ thuật, 2005,200trang | 03 |
|  | 808.066 F363 | Tuyển tập 556 bài luận mới sơ cấp, trung cấp & nâng cao |  | Trẻ, 2004, 891 trang | 01 |
|  | 333.95 B450 | Tuyển tập báo cáo khoa học năm 2000 |  | Nông nghiệp, 2001, 200 trang | 02 |
|  |  | Tuyển tập các bài luyện thi tiếng anh trình độ A | Nguyễn Thu Huyền(chủbiên) | Từ điển bách khoa, 262trang,2011 | 03 |
|  |  | Tuyển tập các bài luyện thi tiếng anh trình độ B | Nguyễn Thu Huyền(chủbiên) | Từ điển bách khoa, 294trang,2011 | 03 |
|  |  | Tuyển tập các bài luyện thi tiếng anh trình độ C | Nguyễn Thu Huyền(chủbiên) | Từ điển bách khoa, 347trang,2011 | 03 |
|  |  | Tuyển tập các bài nghiên cứu về giáo dục quốc tế |  | TT Nghiên cứu và giao lưu văn hóa giáo dục quốc tế, 2008,345tr | 01 |
|  | 692.3 B450/T.11 | Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam = Proceedings of Viet Nam construction standards |  | Xây dựng,1997, 539trang | 03 |
|  | 005.3 H523 | Ứng dụng SPSS for windows để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu | Võ Văn Huy, Võ T Lan,… | Khoa học và kỹ thuật, 1997, 195 trang | 01 |
|  | 628.5 H305 | Vai trò của nước và hệ thống tẩy rửa khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm | Nguyễn Thị Hiền (chủ biên) | Khoa học và kỹ thuật, 2003, 103trang | 02 |
|  | 634.97342 H455 | Vai trò của rừng ngập mặn Việt Nam | Phan Nguyên Hồng(chủ biên) | Nông nghiệp, 1997, 224trang | 01 |
|  |  | Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012 |  | Hà Nội, 2012,319trang | 01 |
|  |  | Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư |  | Bách khoa Hà Nội,2014, 387trang | 01 |
|  |  | Văn bản pháp quy về hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường |  | Đà Nẳng, 2010,558trang | 01 |
|  | 344.597078 V115 | Văn bản pháp quy về xét duyệt, công nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư |  | Hà Nội, 1995, 75 trang | 01 |
|  | 363.61  A107 | Vận hành và bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải tập trung | Chủ biên  Nguyễn Việt Anh  Trần Hiếu Nhuệ | Khoa học và kỹ thuật, 2017, 459 tr. | 03 |
|  | 390.095977 V115 | Văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ | Thạch Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vinh | Tổng hợp TPCHM,2014, 345trang | 01 |
|  | 158.2 V115 | Văn hóa ứng xử & nghệ thuật giao tiếp nơi công sở |  | Lao động,2013, 427trang | 02 |
|  |  | Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII nhiệm kỳ 2010-2015 |  | 2010,164 trang | 01 |
|  | 324.2597075 Đ106 | Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII |  | Chính trị quốc gia, 1996, 251 trang | 02 |
|  |  | Văn kiện hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành Trung ương khóa X |  | Chính trị quốc gia, 2008, 177 trang | 02 |
|  | 324.2597075 Đ106 | Văn kiện hội nghị lần thứ sáu (lần2) ban chấp hành Trung ương khóa VIII |  | Chính trị quốc gia, 1999,71trang | 01 |
|  |  | Văn kiện hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương khóa X |  | Chính trị quốc gia, 2008, 207 trang | 01 |
|  | 445 Đ552 | Văn phạm pháp văn cách chia động từ | Nguyễn Hữu Đức | Văn hóa thông tin, 1999, 429 trang | 01 |
|  | 435 H561 | Văn phạm tiếng Đức | Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hữu Đoàn | Lao động – xã hội, 2001, 462 trang | 01 |
|  | 621.3 Th116 | Vật liệu kỹ thuật điện | Nguyễn Đình Thắng | Khoa học và kỹ thuật,2005, 388trang | 03 |
|  | 324.2075092 M312 | Về tài nguyên đất đai và phát triển nông nghiệp, nông nghiệp |  | Chính trị quốc gia, 2003, 224 trang | 02 |
|  | 579 D307 | Vi khuẩn liên kết với thực vật: Thành tựu và ứng dụng ở ĐBSCL | Chủ biên Cao Ngọc Điệp | Cần Thơ, NXB ĐHCT,2016,212tr | 03 |
|  | 579 D513 | Vi sinh vật học | Nguyễn Lân Dũng (chủ biên) | Giáo dục Việt nam, 2007+2012, 519trang | 02 |
|  | 579 Ph120 | Vi sinh vật học và an toàn vệ sinh thực phẩm | Lương Đức Phẩm | Nông nghiệp, 2002, 423trang | 08 |
|  | 382.92 B450 | Vị trí vai trò và cơ chế hoạt động của tổ chức thương mại thế giới trong hệ thống đa phương. |  | Lao động- xã hội, 2007, 447 trang | 02 |
|  | 423 Kh454 | Việt – Anh từ điển | Nguyễn Văn Khôn | Khoa học xã hội Hà Nội, 1991, 1330 trang | 01 |
|  | 915.97 V308 | Việt Nam - đất nước con người: Chào mừng quý khách đến thành phố HCM |  | Thông Tấn, 2004, 77 trang | 02 |
|  |  | Việt Nam các tỉnh và thành phố |  | Giáo dục Việt nam, 2010, 1096trang | 01 |
|  | 915.97 S464 | Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường |  | Chính trị quốc gia, 1994, 492trang | 01 |
|  | 915.97 Th455 | Việt Nam đất nước con người |  | Giáo dục Việt nam, 2007, 544trang | 01 |
|  |  | Việt Nam hướng tới nền giáo dục hiện đại | Nguyễn Đình Hương | Giáo dục, 2007,340tr | 01 |
|  | 005.84 V821 | Virus cách phục hồi và phòng chống : Những điều cốt yếu mà người sử dụng máy vi tính cần phải biết | Nguyễn Thế Hùng | Thống kê, 2001,99 trang | 01 |
|  | 303.482 H103 | Xã hội học văn hóa | Mai Văn Hai (chủ biên) | Đại học quốc gia Hà Nội, 2005, 279 trang | 02 |
|  | 301.07 Ngh301 | Xã hội học: khái niệm – khuynh hướng – vấn đề | Nguyễn Xuân Nghĩa | TP. Hồ Chí Minh, 1994, 186 trang | 01 |
|  | 519.2 V115/1998 | Xác suất và xử lí số liệu thống kê | Nguyễn Bác Văn | Giáo dục, 1999, 221 trang | 01 |
|  |  | Xây dựng hệ thống giám sát & đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước | Mackay, Keith | Chính trị quốc gia, 2008,197tr | 01 |
|  | 616.0756 Kh107 | Xét nghiệm sử dụng trong lâm sang | Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương | Y học, 1997,925trang | 01 |
|  | 330.9597 X401 | Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam |  | Hà Nội, 1995, 107 trang | 01 |
|  | 006.68 V121 | Xử lý ảnh bằng kỹ thuật số ( Bài giảng cho sinh viên ngành Công nghệ in) | Đỗ Khánh Vân | Khoa học và kỹ thuật, 2005, 170 trang | 03 |
|  | 628.162 Th523 | Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp | Nguyễn T Thu Thủy | Khoa học và kỹ thuật, 2003, 256trang | 03 |