|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**  **¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯** |

**DANH SÁCH CÁN BỘ VIỆN NĂM 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | | **Họ và tên** | **Bộ môn** | **Ghi chú** |
|  |
| 1 | Nguyễn Đình Vinh | | CN-TY |  |
| 2 | Tạ Thị Bình | | CNTY |  |
| 3 | Trần Xuân Minh | | CNTY |  |
| 4 | Hoàng Thị Hằng | | CNTY |  |
| 5 | Nguyễn Thị Hương Giang | | CNTY |  |
| 6 | Hoàng Thị Mai | | CNTY |  |
| 7 | Trần Thị Kim Ngân | | CNTY |  |
| 8 | Nguyễn Bảo Hưng | | CNTY |  |
| 9 | Đậu Khắc Tài | | QL TN - MT |  |
| 10 | Lê Minh Hải | | NTTS |  |
| 11 | Nguyễn Hữu Hiền | | KHCT |  |
| 12 | Hoàng Anh Thế | | QL TN - MT |  |
| 13 | Trần Đình Du | | QL ĐĐ |  |
| 14 | Nguyễn Văn Hoàn | | KHCT |  |
| 15 | Cao Thị Thu Dung | | KHCT |  |
| 16 | Trần Ngọc Toàn | | NTTS |  |
| 17 | Nguyễn Thị Thúy | | KHCT |  |
| 18 | Phan Thị Thu Hiền | | KHCT |  |
| 19 | Thái Thị Ngọc Lam | | KHCT |  |
| 20 | Hồ Thị Nhung | | KHCT |  |
| 21 | Nguyễn Thị Bích Thủy | | KHCT |  |
| 22 | Ngô Thị Mai Vi | | KHCT |  |
| 23 | Nguyễn Thị Thanh Mai | | KHCT |  |
| 24 | Phạm Thị Hà | | QL ĐĐ |  |
| 25 | Võ Thị Thu Hà | | QL ĐĐ |  |
| 26 | Phan Thị Quỳnh Nga | | QL TN - MT |  |
| 27 | Vũ Văn Lương | | QL ĐĐ |  |
| 28 | Hoàng Thị Thủy | | QL TN - MT |  |
| 29 | Trần Hậu Thìn | | QLĐĐ |  |
| 30 | Phạm Mỹ Dung | | NTTS |  |
| 31 | Nguyễn Thức Tuấn | | NTTS |  |
| 32 | Trương Thị Thành Vinh | | NTTS |  |
| 33 | Nguyễn Thị Thanh | | NTTS |  |
| 34 | Nguyễn Tiến Dũng | | NTTS |  |
| 35 | Lê Công Kiểm | | NTTS |  |
| 36 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | | NTTS |  |
| 37 | Trần Thị Kim Anh | | NTTS |  |
| 38 | Nguyễn Thị Thuý Hà | | QL TN - MT |  |
| 39 | Nguyễn Nam Thành | | QL TN - MT |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngày 2 tháng 12 năm 2024*  Người lập biểu  **Hoàng Thị Hằng** |