**ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA SINH-MÔI TRƯỜNG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên, năm sinh,**  **chức vụ hiện tại** | **Chức danh** | **Học vị, năm, nước tốt nghiệp** | **Học phần đảm nhiệm** |
|  | Cao Tiến Trung,  1976, Viện trưởng | Giảng viên cao cấp | Tiến sĩ, 2010  Việt Nam | - Học phần 1  - Học phần 2  - Học phần 15  - Học phần 17  - Học phần 21  - Học phần 33  - Học phần 38 |
|  | Dương Đình Chỉnh,  1972, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An | Giảng viên cao cấp | Tiến sĩ, 2014  Việt Nam | - Học phần 5 |
|  | Cao Trường Sinh,  1963, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh | Giảng viên cao cấp | Tiến sĩ, 2016  Việt Nam | - Học phần 17  - Học phần 23 |
|  | Hoàng Thị Ái Khuê,  1961, Giám đốc TT Yoga Ban Mai | Giảng viên cao cấp | Tiến sĩ, 2001  Việt Nam | - Học phần 35 |
|  | Tăng Xuân Hải,  1966, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An | Giảng viên | Tiến sĩ, 2019  Việt Nam | - Học phần 19  - Học phần 37 |
|  | Trần Tất Thắng,  1965, Giám đốc bệnh viện Mắt Nghệ An | Giảng viên | Tiến sĩ, 2018  Việt Nam | - Học phần 35  - Học phần 36 |
|  | Nguyễn Ngọc Hòa,  1975, Trưởng khoa Thần kinh | Giảng viên | Tiến sĩ, 2016  Việt Nam | - Học phần 28  - Học phần 32  - Học phần 37 |
|  | Quế Anh Trâm,  Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới | Giảng viên | Tiến sĩ, 2014  Việt Nam | - Học phần 32  - Học phần 35 |
|  | Nguyễn Hữu Lê,  1973, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An | Giảng viên | Tiến sĩ, 2021  Việt Nam | - Học phần 33 |
|  | Nguyễn Đức Dương,  1980, Đại học Y khoa Vinh. | Giảng viên | Tiến sĩ, 2021  Thái Lan | - Học phần 10  - Học phần 14 |
|  | Nguyễn Ngọc Đàn  1976, Đại học Y khoa Vinh | Giảng viên | Tiến sĩ, 2014  Việt Nam | - Học phần 21 |
|  | Phạm Hồng Phương  1968, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An | Giảng viên | Tiến sĩ, 2014  Việt Nam | - Học phần 22 |
|  | Hồ Phi Đông,  1968, Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT Nghệ An | Giảng viên | BSCKII, 2016  Việt Nam | - Học phần 24 |
|  | Hồ Sỹ Thắng,  Trưởng phòng Bệnh viện YHCT Nghệ An | Giảng viên | Tiến sĩ, 2021  Việt Nam | - Học phần 24  - Học phần 36 |
|  | Trần Quốc Toản,  Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An | Giảng viên | Tiến sĩ, 2014  Việt Nam | - Học phần 35 |
|  | Bùi Kim Thuận,  Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An | Giảng viên | Tiến sĩ, 2014  Việt Nam | - Học phần 31 |
|  | Châu Thị Bích Thủy,  Bệnh viện YHCT Nghệ An | Giảng viên | Tiến sĩ, 2014  Việt Nam | - Học phần 36 |
|  | Hồ Đình Quang  1983, Viện Công nghệ Hóa Sinh – Môi trường. | Giảng viên | Tiến sĩ, 2016  Ba Lan | - Học phần 1  - Học phần 2  - Học phần 8  - Học phần 13  - Học phần 15 |
|  | Nguyễn Thị Giang An  1970, Phó khoa Sinh học | Giảng viên | Tiến sĩ, 2012  Việt Nam | - Học phần 22 |
|  | Đào Thị Minh Châu  1975, Khoa Sinh học | Giảng viên | Tiến sĩ, 2015  Việt Nam | - Học phần 34 |
|  | Nguyễn Lê Ái Vĩnh  1974, Phó phòng Đào tạo | Giảng viên | Tiến sĩ, 2012  Nhật Bản | - Học phần 35 |
|  | Lê Thế Tâm  1984, Viện Công nghệ HS-MT | Giảng viên | Tiến sĩ, 2019  Việt Nam | - Học phần 35 |
|  | Nguyễn Đức Diện  1978, Trưởng bộ môn | Giảng viên | Tiến sĩ, 2018  Việt Nam | - Học phần 35 |
|  | Hồ Thị Phương  1986, Viện Công nghệ HS-MT | Giảng viên | Tiến sĩ, 2019  Nhật Bản | - Học phần 35 |
|  | Nguyễn Văn Quốc  1988, Viện Công nghệ HS-MT | Giảng viên | Thạc sĩ, 2011  Việt Nam | - Học phần 35 |
|  | Lê Thị Mỹ Châu  1983, Viện Công nghệ HS-MT | Giảng viên | Tiến sĩ, 2018  Việt Nam | - Học phần 26 |
|  | Nguyễn Thị Huyền  1986, Viện Công nghệ HS-MT | Giảng viên | Thạc sĩ, 2015  Việt Nam | - Học phần 26 |
|  | Phạm Trà My  1988, Viện KT và Công nghệ. | Giảng viên | Thạc sĩ, 2013  Việt Nam | - Học phần 4 |
|  | Cao Thanh Sơn  1978, Trưởng bộ môn | Giảng viên | Tiến sĩ, 2016  Ba Lan | - Học phần 4 |
|  | Đào Thị Thanh Xuân  1979, Viện Công nghệ HS-MT | Giảng viên | Thạc sĩ, 2006  Việt Nam | - Học phần 20 |
|  | Nguyễn Thị Sương  1994, Viện Công nghệ HS-MT | Giảng viên | Bác sĩ, 2020  Việt Nam | - Học phần 10  - Học phần 14  - Học phần 19  - Học phần 23  - Học phần 28  - Học phần 30  - Học phần 31 |
|  | Lê Thị Tuyết Hạnh,  1981, Trưởng bộ môn | Giảng viên | Tiến sĩ, 2018  Việt Nam | - Học phần 7  - Học phần 12 |
|  | Vũ Thị Hà,  1964, Khoa SP Ngoại ngữ | Giảng viên | Tiến sĩ, 2008  Việt Nam | - Học phần 7 |
|  | Trần Thị Phương Thảo,  1982, Khoa SP Ngoại ngữ, | Giảng viên | Thạc sĩ, 2013  Việt Nam | - Học phần 12 |
|  | Trần Cao Nguyên  1982, Khoa Giáo dục chính trị | Giảng viên | Tiến sĩ, 2017  Việt Nam | - Học phần 25 |
|  | Phan Văn Tuấn | Giảng viên |  | - Học phần 19 |