|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  *Nghệ An, ngày 18 tháng 5 năm 2023* |

**BÁO CÁO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN**

**Giảng dạy ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh**

*(Thuộc Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh)*

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên**  **năm sinh** | **Chức vụ** | **Chức danh** | **Quân hàm/Học vị, năm, nước tốt nghiệp** |
|  | Trần Văn Thông  1973 | Phó GĐTT, Trưởng khoa | Sĩ quan BP  Giảng viên | Đại tá, Thạc sĩ, 2010, Việt Nam |
|  | Nguyễn Đình Lưu  1975 | Phó TK | Sĩ quan BP  Giảng viên | Thượng tá, Thạc sĩ, 2014, Việt Nam |
|  | Lê Duy Hiếu  1984, | Trưởng BM | Giảng viên | Thạc sĩ, 2015,  Việt Nam |
|  | Trần Văn Long  1989 |  | Giảng viên | Thạc sĩ, 2020,  Việt Nam |
|  | Nguyễn Minh Quyết  1991 |  | Giảng viên | Thạc sĩ, 2021,  Việt Nam |
|  | Nguyễn Quốc Chiến  1977 |  | Sĩ quan BP  Giảng viên | Trung tá, CNQS |
|  | Bùi Đức Công  1975 |  | Sĩ quan BP  Giảng viên | Trung tá, CNQS |
|  | Trần Thị Xinh  1997 |  | Giảng viên | Thạc sĩ, 2021,  Việt Nam |
|  | Nguyễn Phong Quang  1979 |  | Sĩ quan BP  Giảng viên | Trung tá, CNQS |
|  | Nguyễn Văn Hiền  1979 |  | Sĩ quan BP  Giảng viên | Trung tá, CNQS |
|  | Phan Duy Long  1977 |  | Sĩ quan BP  Giảng viên | Trung tá, CNQS |
|  | Nguyễn Đình Thắng  1984 |  | Sĩ quan BP  Giảng viên | Thiếu tá, CNQS |
|  | Nguyễn Đình Phi  1988 |  | Giảng viên | Thạc sĩ, 2016,  Việt Nam |
|  | Nguyễn Thế Tiến  1987 |  | Giảng viên | Thạc sĩ, 2017,  Việt Nam |
|  | Đoàn Quang Dũng  1986 |  | Giảng viên | Thạc sĩ, 2016,  Việt Nam |
|  | Lưu Văn Mạnh  1995 |  | Giảng viên | Thạc sĩ, 2021,  Việt Nam |
|  | Đinh Thị Hải  1996 |  | Giảng viên | Thạc sĩ, 2021,  Việt Nam |

*Danh sách này có 17 người./.*