**Sách (tiêu biểu)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Năm xuất bản** | **Tên sách** | **Mức độ tham gia**  | **Nơi xuất bản** | **Mã số quốc tế ISBN** |
| 1 | 1999 | Ernest Hemingway - Núi băng và hiệp sĩ | Tác giả | Giáo dục | ISBN |
| 2 | 2004 | Truyện ngắn – Lí luận, tác gia và tác phẩm, T1 | Tác giả | Giáo dục | ISBN |
| 3 | 2005 | Truyện ngắn – Lí luận, tác gia và tác phẩm, T2 | Tác giả | Giáo dục | ISBN |
| 4 | 2006 | Nghệ thuật Franz Kafka | Tác giả | Giáo dục | ISBN |
| 5 | 2009 | Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và Gabriel Garcia Marquez | Tác giả | Giáo dục | ISBN |
| 6 | 2010 | Lịch sử văn học Hoa Kỳ | Tác giả | Giáo dục | ISBN |
| 7 | 2012 | Văn học hậu hiện đại, lí thuyết và tiếp nhận | Tác giả | Đại học Sư phạm | ISBN |
| 8 | 2013 | Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam | Chủ biên | Tri thức | ISBN |
| 9 | 2002 | Giáo trình *Văn học phương Tây* | Tác giả | Giáo dục | ISBN |
| 10 | 2003 | Giáo trình *Văn học Mĩ* | Tác giả | Giáo dục | ISBN |
| 11 | 2006 | Giáo trình *Văn học phương Tây trong nhà trường* | Tác giả | Giáo dục | ISBN |
| 12 | 2009 | Giáo trình *Đặc trưng truyện ngắn Anh – Mỹ* (Sau đại học) | Tác giả | Đại học Sư phạm | ISBN |
| 13 | 2011 | Văn học Âu – Mỹ thế kỉ XX | Chủ biên | Đại học Sư phạm | ISBN |