**DANH SÁCH**

**ỨNG VIÊN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CỬ THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI, NĂM 2019**

| **TT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Học hàm, Học vị** | **Ngành chuyên môn** | **Đơn vị công tác** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Bang | 1954 | PGS.TS | Cơ khí | Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí |
| 2 | Bùi Xuân Cậy | 1953 | GS.TS | Giao thông vận tải | Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình |
| 3 | Nguyễn Thanh Chương |  1970 | PGS.TS | Giao thông vận tải | Phó Hiệu trưởng  |
| 4 | Nguyễn Hữu Hà | 1952 | GS.TSKH | Giao thông vận tải | Giảng viên cao cấp, Khoa Vận tải - Kinh tế  |
| 5 | Phạm Duy Hữu | 1948 | GS.TS | Giao thông vận tải | Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật xây dựng  |
| 6 | Phạm Huy Khang | 1956 | GS.TS | Giao thông vận tải | Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình  |
| 7 | Phạm Văn Ký | 1955 | GS.TS | Giao thông vận tải | Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình |
| 8 | Lê Hồng Lan | 1961 | PGS.TS | Toán học | Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa học cơ bản.  |
| 9 | Nguyễn Ngọc Long |  1963 | PGS.TS | Giao thông vận tải | Hiệu trưởng  |
| 10 | Nguyễn Văn Long | 1963 | PGS.TS | Tin học | Chủ tịch Hội đồng Trường |
| 11 | Trần Đức Nhiệm | 1952 | GS.TS | Giao thông vận tải | Giảng viên cao cấp, Khoa Công trình  |
| 12 | Từ Sỹ Sùa | 1953 | GS.TS | Giao thông vận tải | Giảng viên cao cấp, Khoa Vận tải - Kinh tế |
| 13 | Đỗ Đức Tuấn | 1950 | GS.TS | Cơ khí | Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí |
| 14 | Nguyễn Duy Việt | 1961 | PGS.TS | Giao thông vận tải | Phó Hiệu trưởng  |
| 15 | Nguyễn Văn Vịnh | 1957 | PGS.TS | Cơ khí | Giảng viên cao cấp, Khoa Cơ khí |