# **Phụ lục 1. Danh sách giảng viên cơ hữu Viện Kỹ thuật và Công nghệ đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo**

(Kèm theo Lý lịch khoa học và bản sao Văn bằng học vị, học hàm cao nhất)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | **Họ và tên,**  **ngày sinh** | **Số CMND,**  **CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc tịch** | **Chức danh khoa học, năm phong** | **Trình độ, nước, năm tốt nghiệp** | **Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt nghiệp** | **Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp đồng thỉnh giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến** | | **Mã số bảo hiểm** | **Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo trình độ (năm)** | **Số công trình khoa học đã công bố: cấp** | | **Ký tên** | |
| **Tuyển**  **dụng** | **Hợp đồng** | Bộ | Cơ sở | |  | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* |  | *(12)* | | *(13)* | |
| 1 | Đặng Thái Sơn,  26/12/1981 | 182150485, Việt Nam | TS.  Kỹ thuật điện tử, 2017 | TS,  Việt  Nam, 2017 | Kỹ thuật điện tử | 2005 |  |  | 18 | 02 | 05 | |  | |
| 2 | Lê Quốc Anh,  03/03/1986 | 187896261, Việt Nam | ThS. CNTT, 2013 | ThS,  Việt  Nam, 2013 | KHMT | 2011 |  |  | 13 |  |  | |  | |
| 3 | Vũ Chí Cường,  20-11-1975 | Việt Nam | TS, CNTT, 2015 | TS, Việt  Nam, 2017 | CNTT | 1996 |  |  | 27 |  |  | |  | |
| 4 | Trần Xuân Hào,  16/12/1972 | 042072000966, Việt Nam | ThS, CNTT | ThS,  Việt  Nam, 2003 | CNTT | 9/1993 |  |  | 29 | 02 | 01 | |  | |
| 5 | Nguyễn Bùi Hậu, 16/05/1989 | 186863317, Việt Nam | ThS, 2014 | Thạc sĩ, Việt Nam, 2014 | Hệ thống thông tin | 2011 |  |  | 12 |  | 06 | |  | |
| 6 | Phạm Thị Thu Hiền,  30/05/1974 | 181900931, Việt Nam | Thạc sĩ, 2001 | ThS,  Việt  Nam, 2001 | Kỹ thuật | 1998 |  |  | 19 | 02 | 01 | |  | |
| 7 | Đặng Hồng Lĩnh,  02/11/1973 | 182163971, Việt Nam | TS. Quản lý công nghệ, 2017 | TS,  Philippine, 2016 | Quản lý công nghệ | 1996 |  |  | 29 | 02 | 02 | |  | |
| 8 | Lê Văn Minh,  20/10/1971 | 181781032, Việt Nam | TS. Kỹ thuật thông tin và truyền thông, 2013 | TS,  Trung Quốc, 2013 | Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 1996 |  |  | 27 | 02 | 03 | |  | |
| 9 | Phạm Trà My,  27/09/1988 | 038188020917, Việt Nam | ThS.Hệ thống thông tin, 2013 | ThS,  Việt  Nam, 2013 | Tin học | 2009 |  |  | 12 | 02 | 06 | |  | |
| 10 | Nguyễn Quang Ninh,  05/06/1971 | 037071010370,  Việt Nam | ThS,  CNTT, 2001 | ThS, Việt Nam,  2001 | CNTT | 1995 |  |  | 28 |  |  | |  | |
| 11 | Trần Thị Kim Oanh,  24/06/1975 | 182306700, Việt Nam | TS. Hệ thống thông tin quản lý, 2018 | TS,  Việt  Nam, 2018 | Hệ thống thông tin quản lý | 1997 |  |  | 26 | 02 | 04 | |  | |
| 12 | Phan Anh Phong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 13 | Võ Đức Quang,  02/11/1987 | 040087001109, Việt Nam | Thạc sĩ CNTT, 2014 | Thạc sĩ,  Việt  Nam, 2014 | CNTT | 2016 |  |  | 7 | 02 | 05 | |  | |
| 14 | Trần Xuân Sang | 182394697 | Tiến sĩ, Khoa học thông tin, 2013 | Tiến sĩ, Nhật Bản, 2013 | Khoa học thông tin | 01/12/2006 |  | HC 440 290 400 5684 | 16 |  | 4 | |  | |
| 15 | Cao Thanh Sơn,  09/08/1978 | 182179403  Việt Nam | TS.  Khoa học máy tính, 2016 | TS,  Ba Lan, 2016 | Khoa học máy tính | 2000 |  |  | 22 | 02 | 09 | |  | |
| 16 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 18228868;  Việt Nam | ThS  2005 | ThS, 2005 | Công nghệ thông tin | 2002 |  |  | 21 |  | 02 | |  | |
| 17 | Lê Văn Tấn  04/11/1978 | 038078013216  Việt Nam | ThS CNTT, 2004 | ThS, Việt Nam, 2004 | CNTT | 2005 |  |  | 18 |  | 04 | |  | |
| 18 | Lê Văn Thành | 040085003548, Việt Nam | ThS Khoa học máy tính, 2013 | ThS, Việt Nam, 2013 | Khoa học máy tính | 2011 |  |  | 9 |  | 03 | |  | |
| 19 | Hồ Thị Huyền Thương, 14/12/1975 | 182206757, Việt Nam | ThS, CNTT, 2001 | ThS, Việt Nam, 2001 | CNTT | 1996 |  |  | 27 |  | 03 | |  | |
| 20 | Nguyễn Thị Uyên, 25/02/1987 | 187250493 Việt Nam | ThS. Khoa học máy tính, 2013 | ThS, Việt Nam | Khoa học máy tính | 2009 |  |  | 14 |  | 02 | |  | |
| 21 | Hoàng Hữu Việt  10/11/1972 | 042072017542  Việt Nam | PGS,  2018 | TS, Hàn Quốc,  2013 | CNTT | 1996 |  | 2998006014 | 10 |  | - Số bài báo: 39  - Số đề tài: 06 | |  | |
| 22 | Nguyễn Tiến Dũng | 182230014, Việt Nam | PGS. TS. Vật lý 2022 | TS,  Việt  Nam, 2014 | Vật lý | 2004 |  |  | 19 | 02 | 35 | |  | |
| 23 | Mai Thế Anh,  23/01/1987 | 182561416, Việt Nam | TS.  Điều khiển tự động, 2019 | TS,  Nga, 2019 | Điều khiển tự động | 2010 |  |  | 13 | 02 | 05 | |  | |

*Nghệ An, ngày tháng năm 2023*

**VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ HIỆU TRƯỞNG**

**VIỆN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG**

**TS. Đặng Thái Sơn TS. Thiều Đình Phong GS.TS. Nguyễn Huy Bằng**