# RO以ИTET ЗА НАУКА,"'ЕХНИЧЕСКА ПРОГРЕС И ВИСНЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИСП WАШИННО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИTУТ "В.И. ДЕНИН"-СОФИЯ EHEPTOMA 賏OCTPOИTEJEH OAKY JTET 

## 30 ГОДИНН

RАТЕДРА ХИДРАВЛНЧ НИ МАПМИН

$$
1946-1976
$$

Настоящата юбилейнอ жнинна се издава по случай тридесет годимнината от основавөвето ня көтедра Хидравличви иашини при Вис业ит машинно-єлентротехнически институт "В. И. Ленин"София.

В вея са поиестени давни за развитието и дөйността на катедрата по обучението на специалисти с вистө техничесно образование - специалиост Хидравлични мащини, както и по ваучво-изследоватөлската дейност и връзката с производството.

Жатедра Хидравлични мащини е създадена през учебнатв 1945/46 год. (Дърр.вөстник 78/5.4.1945) при откриването на
 училище ${ }^{\text {*) }}$ в Соф́ия, ноето ө основано през 1942 r . и дотогаве има сзмо един Инженерно-строитөлен факултат.Работата по органиаирането и изгращдөнето нв катедратя започва с назнячавенето от 21.5.1946 г. ия инж.Васил Геров Митев за профөсор- рьководитед на натедрата.

## 1. Преподавателски сбстав

Основатөлят на катедрята проб.инш. Вясил Геров Митев ө роден на 24.10 .1904 год. Завьрпил е мащинно инженеретво през 1931 F . в гр. Нвнси - фрвнция. До 1939 год. ряботи като ковструктор вяв Фрвнция, в до 1946 F . - нато маминен инженер в България. Чел ө лекции по дисциплините: Водни турбини; Турбопомпи; Помпи, компресори и вбнтилатори; Машинна динамикв; по които ө нвписал п учебвици.Имв 20 научнии публикации.Проб. Геров е бил председател ва队ашинии отдөл при Мяшинно-технологичияя факултет на Държавнатя политехникя, зви.декан и декан на Енергомяшиностроителния факултет и заи.ректор ня ВвЕИ " Ненин". Носител е на ордена "Кирил и Методии" - I степен и ня почетния знак "25 години ВМЕИ "Дения"сребърен. Пенсионер ө от 1.3 .1974 r .

В годината на основаването ия катедрата е избран за - доц.д-р инж. Нинчо Георгиев Попов (сетя проФесор - ръноводитал катедра).

Роден е на 21.9.1912 год. Зављршва висщето си обрязоввние.

[^0]през 1936 год. във Висшето техническо училище в Берлин (сегя Технически университет), където рәботи като научен сьтрудник към катедря Хидроверодинамика до юди 1944 год. и защитавя докторат. След завръщвнето си в България ө иабран за асистеит в көтедря Физика на Дырхавното висше техническо училиме - Софин, кьдето работи до постыпването си в катөдра Хидравлични мөшини.През 1948 г. е избран зв професор и поема ръководството на новосъздадената катөдра Хидроверодинамика, на която ө ръководитөл и понастоящем.

През м.септември 1946 г. е избран за асистенто инх.Димитьр Славчов Вьлков,сега к.т.н. професор - рьководител на катедрята.

Роден е ва 30.11 .1916 г. Завършил е мөшинно инженерство през 1943 г. в гр.Загреб - Фгославия.От 1950 до 1954 г. следва родовна вспирантура в Съветокия съшз. पел е лекции по дисциплините: Обеини хидрввлични мөшини й зядвижвения,а в момента по Обеини хидравлични и пне вматични машини и Хидропредаватели и работи в төзи област.Написвл ө три учебникя,едно ръководство за курсово проектираве. Има общо 25 научни ствтии и авторски свидетелства. За професор е избран през 1968 г., а за ръноводител на натедратв е нязначе от 1.1.1973 г. Бил е зам.декян и декан не Енергомашинос троителния факултет и звм.ректор на ВМЕИ. Награден е с почетния знак "25 години ВМЕИ, Ленин" - сребърен.

Трез м.иарт 1950 год. ө избран за асистент днн.Михаил Спиров Константинов (сега професор).

Той е завършил Дқржавна политехника "Сталин" - Соффия преа 1950 год.През м.октоиври 1954 год. той е пренестен в катедра Мапинни елементи и теория на механизмите и машините, където започва дв чете лекции по дисциплината Мапинна динаиика, четөня дотогава от проф. В. Геров.Сега проф. Х. Константинов е ръвоводител на катөдра Теория ня межанизмите и машините.

През м.април 1951 год. ө избрвв зв асистент оинж. Петьр Недялков Златярев (сегя додевт).

Той е роден на 30.5 .1920 год.Завъриил е Дтржавияте политехиииа "Сталин"-София, през 1249 год.През 1955 год. отиве във ВиияеСС Русе, като старни преподавател,кьдєто чете лекции и организира лаборатория по хидравлични машини до 1964 год., когято се звврьща във Вхки "Левии"-София.

Избран е за доцент през 1966 год.Чете ленции по Турбопомпи, турбокоипресори и вентилатори и Помпи, компресори и вентилатори. учвствуввл е в написването на два учебника.Йа публикувави 20 научни труда.Понастоящеи е заи.декан на Евергомащиностроителния Факултөт.Награден ө с почетния знак " 25 годиии ВИЕИ "Ленин"- сребърен и значка на КНTПВО за високи постижедия в обдастта на техниката.

През м.септеиври 1955 год. в катедрата постыпва като асистент - инж. Богдан Иванов Драганов (сегя доцент).

Роден е ва 12.5.1930 год. Завбртил е Виеи "Денин" през 1954 г. До 1955 год. е рұботил нето асистент в катедра Техническа иеханика на Влеи "Денин". Чете лекции по Автоматично регулиране и управла ние; Хидропвевмоавтоматика; Помпи и вентилатори и работи в тази обдаст.Йбран е за доцент през 1967 год.Участвувал е в написваното иа ръговодство за лабораторни упражнения.Ииа публикувани 20 научни труда. Носитед е на звачкате "Зе принос в техническия прогрес" и ва ордөна "Кирил и Методий" - 1 степен.

През 1958 год. е назначен като инженер кым лаборатория Хидравлични машиви ивж.Иордав Порданов Беязов.

Завършил е ВаЕИ "Денин", спедиалност Хидравлични иашини и сЂоръжения през 1958 год.Напуска натөдрата през 1960 год., поради преиинаванө иа друга работа. Понәстоящеи е старжи научен сьтруднии II степен, давдидат на техническите науки.

През щ. ноември 1957 год. ө избран за авистөнт ивш.Дииитьр Николов Петров.

Завьрпил е ВМЕИ "Денин" - през 1956 год. До 195" год. о бил өсистент в ватедра Дескриптивна геометрия и машинно чертане. През 1963 r . е избрян за преподавател и четө лекции по дисциплината Хидропне вмозадвижвяне .Напуска катедрата през 1965 год。, поради преминававе на друша рябота.

През 1959 тод.в натедрата поствпва нато асистентиинж. Виктор Стоянов Буадхулов (сегв доцент).

Роден е на 12.1 .1930 год. Завюрщил е Дбржявната политехвина "Сталин" през 1953 год.До 1958 год. работи в проиимлеността, а до 1959 год. е асистент в катедра Дескриптивна геометрия и машинио

чертане. Эел е лекции по Хидропвевиоавтоматика,в в момента - но Хидропневмозадвимввне и управление и работи в тази обляст, Учаетвувал е в ваписвавето ва рэководство за лебораторни упрахнения. Преа 1963 г. е избран за преподавател,а преа 1970 г. - за доцент Ииа публиқувани 20 научни работи и изобретения и 2 монографии

През 1962 год. е избран зв старми преподавателейн. Панталей Петков Радудов (сөга додент), който преди това е бид няколко години хоноруван преподөвател.

Роден е на 9.8 .1925 год. Завърпил е Държавната политехви ға "Стялии" - през 1953 год.До 1962 год. работи в промишлеността. Четө лекции по Хидроевергетикя и хидромеханични съоръжения; Водноөлентрически централи п помпени станции и Хидравлични машини и ряботи в төзи облөст. Написөл е учебник по Хидрявлични машини и съоръжевия и е учествувял̆ в написввнето ве едно ръноводство за лабораторви упрахнения.Има публикувани 18 научни ряботи и 1 ионография.Бид е зам.декав ва Евергомашиностроителния факултет. Носител е на "Народен орден на труда" - бронзов; орден "Кирид и Методии" - сребьрев; மбилеөв медал 25 годиви от 9.9.1944 год. и Почетен знак 25 години Вави "Дении" - сребтрен.

През 1962 год. е избран за асистент дотогавашният хонорувен всистент синж.Грозьо Иванов Грозев (сега к.т.н. доцент).

Роден е ва 16.12.1934 год. Завгрпил е ВИЕИ "Денин" през 1960 год.До 1962 г. работи в проиишлеността.През 1966 г. е избран за главен асистент, през 1971 год. защитава кандидатска дисертация, а през 1972 е избран за доцевт. Чете лекции по Водни турбини и Специални турбопомпи и работи в тази област.Има публикувени 16 неучни работи и изобретения.

През 1963 г. е избрзн за асистентоинж. Найден Петров иосков (сега главен асистент).

Роден е на 10.11.1937 год.Завқриил ө ВиЕИ "Ленин", спедиалност Хидравлични мешини и съоръжения през 1962 год. До 1963 год. рвботи като инженер към лаборатория Хидра вли чни машини. През 1968 r . избран за старщи - ,а през 1970 год. за главен асистент. पете лет ции и води лабораторни упращнения по Хидро- и пнөвмозадвижване нә мөтөлорежеци иашини и упражнения по Турбопредаватели.Има пуб. лик "вни 5 научни трудв и 3 изобретөния.

През 1963 год. ө избран за асистөнт иинм.Стефан Тотев Бощнаков (сега глявен всистент).

Роден е ня 23.3 .1938 год. Завършил е ВаЕИ "Ленин", специалност Хидравлични мащини и съоръжения, през 1962 год. До 1963 год. работи в проиишлеността.През 1968 год. ө избран за старжи - , а през 1971 год. - за главен асистент.Чете лекции по "Хидро- и пневмоавтоматика" й работи в тази област. Води упражнения по сыщата дисциплинв и по "Автоматично регулиране и управление". Има публикувани 7 нащчни труда и изобретения.

През 1965 год. постъпва в катедратасинж. Ввлко Маринов Кичев, көто стажант научен сътруднии (сега главен асистөнт).

Роден ө на 27.8 .1937 год. Завържил ө ВЦеИ "Денин", спедиалност Хидравлични чащини и сьоръжөния, през 1965 год.През 1967 год. ө избран за асистент, през 1969 г. за старми - , в през 1973 г. - зв главен асистөнт.Чете лекции по Електически измервания на неелектрични величини; Хидравлични и пневиатични измервания; Хидравлипв и хидравличви иашиии и работи в тази област. Води упражнения по тези дисциплини и проект по Водно-електрически централи.Има публикувани 8 научни трудв и 2 изобретения.

Ірез 1972 год. е избрвн за асистенте инж. Милядин Ангелов Дазяров (сега старми әсистөнт).

Роден е ва 17.9.1939 год. Завқршил е ВИеи "Девин", специалност * идравлични иашини и съорқжения, през 1966 год. До 1972 год. работи в промищлеността. Води добораторви и конструктивни упражнения по Помпи, компресори и вентилатори и Хидро- пневмозадвищване и управление.Работи в областта на турбопоилите.През 1973 год. ө избран за старпи асистент.Има публикувани 3 научни работи.

През 1972 год. е избран за всистент инж.Коста Кирилов Гердхиres.

Завършид е ВМЕЙ "Девия", специалност Хидравлични иешини и съоръжения, през 1966 год.До 1972 год. работи в промищлеността.През 1973 г. е избран зз старши - , п през 1974 год. - за главен асистент. Напуска катедрата през 1975 год. поради преиинаванө ва другя рябота.

През 1972 год．е изоран зя асистентоинж．Симеоп Теобилов Симож （сега старши асистент）．
Роден е на 30.6 .1944 год．Зав＇ьршил е ВяЕИ＂Ленин＂，специалност Хмдравлични иапини и сьорьжения，през 1969 год．До 1972 год．работи в промиялеността．През 1974 год．е избран за старши асистент．Води дабораторни и конструктични упражнения по обеини хидро－и пневмо－ мащини и рвботи в тази област．Участвуввл е в написването ва рько－ водство по курсово проентиране．Има публикувани 4 научви работи и едио авторско свиде телство．

ІІрез 1976 год．е избран зя асистентияв．Валентин Славов Обре－ тянов．

Роден е на 2．7．1950 год．Завърмил－ВМЕИ＂Лепин＂，специялност Хидравлични мапини ви сљорыжения през 1973 год．До 1976 год。работи в проиидеността．Води лябораторни упражнения по Помпи，компресори й вентилатори и проокт по Водии турбини и работи в тази обляст．

Както се виждв от изложенотоя воиента катедрата има 12 редовни преподвватели，от които өдин професор－ръководител катедра， 5 до－ цөнти， 3 гдавни асистенти， 2 старпи асистенти и өдин асистеня：ож тях двома ся кэндидвти на техничөските нвуки．

B своята дейност редовните преподаватели са били подпомагани и от значителен орой хонорувану преподаватели и асистенчи，от кой то само незначителна част не са възпитаниди но көтедрата．

Хонорувани преподаватели кым катедрата：
1．Проб．．инж．Стефан Станчев
2．Ст．преп．иві．山ияяи Шиляйов

4．Ивж．дтанас 月вчев
5．Инж．หилно тодоров
6．Иhas．Hiocoump Corupob








15．Инж．живко Стоев（в момеита ст．н．С．II ст．）
16．Инж．Нихаил Коиитовски（в момента ст．н．с．II ст．，R．т．д．）
17．Инж．Съби Събөв
18．Инж．Любчо Довчев
19．Инн．Григор Илков
20．Инж．Иван Видолов
21．Инш．Гөорги Златков
22．И世ш．Оник ㅍyдяя
23．Иих．Христо Брусев
24．ИИнж。Стефан Нөдедчев
25．Инж．Иван Качов
26．Инж．Руси Гәнөв
2\％．Мих．Нинола динков
28．Инж．Иван Стоянов
29．Инж．Добри Рачөв
30．Икк．Здравко Калейдиев
31．Инж．Христо Ятавски
32．Инж。Якии Якимов
33．Инж．Миладин Назаров（в момента ст．яс．кым катедрата）
34．Инж．Коста Герджинов
35．Инж．Дииитър Савов
36．Инш．Камеи Вэтов
37．Инж．Александър Иончев
38．К．т．в．инт．Тодор Николов
39．Инж．Влайко Пейчев
40．Инж．Ге́орги Ноколовскв
41．Кнж。Стефан Лазаров（избран 1976 г．за ст。ас．ктж катедрата42．Инж．филип Потров．
төхиич өският персонал къи катедратасе сбстои от ръководителя нв работилвицата инж，Иван Марков－жазнячен преа 1974 тод．，мвйсторите специалисти по няучна апара－туре－Сеорги Димитров－постлиил през 1967 год，июЙвев Кодев－поотьпил през 1972 годєСдтр．лилжа Панова－постълия на ряоотаB дыржавна политехника＂Стадия＂през 1952 год．，в в катедрата от1958 rOA.

## 2. Учебво-педагогинеска дейост

Ролемият обем на учебвата рвбота в катедратя личи и от учебните планове, според които катедрата обучавя студөнти по 23 дисдиплини,от които 15 зв специалност "Хидравлика и пневматика" (новото вазвание на досегашната специалност "Хидравлични мяшини п сьорьжөния") и 8 дисциплини за други специалности.

Дисциплинитө за специалност "Хидравликя и пневматика" сө вимдат от новия учебен план.

> УчЕБЕН ПЛАН
> за специалност "Хидравлинв и пнөвматика"



Дисциплини четөни на други специалности са:

- "Помпи, компресори и вентилатори" за спец. "Топлоенергетикв и ядрена енергетика"
.. "Пошпи и вентилатори" зя специялност "Промиилена топлотехника"
- "Хидравлика и хидравлични мапини" за спец."Електроенергетика"
- "Хидравллкя, хидро-пневмозадвижвяне и автомятика" зя спец.
"Подемно-транспортни и строителни машини и сис теми" (чете се съвместно с катедра "Хидроаеродинаиикд").
- "Хидравлика, хидря влични шашини и хидропневмозадвихваве" за спед."Тенстилня техника"-(чете се съвиестно с катедра "Хидроаеродинаиика")
- "Хидро- и пневмомашини и съорвжения" за спед."Електросиабдяване нв проиищлеви предприятия" и "Електротранспорт"
- "Хфдрявлика и хидро задвижване" за специалности "Технология па металите и мяшиностроителните материали" и "Техноловин на машиностроенето и металорежещи машини"-(чете се съвместно с көтөдря "Хидроверодинамика").
-"Хидро- и пневиоөлементи в автоматиката" за специалности "Автоматика и телешеханика", "Автоматизация на производството".

Общйнт брои на всички обучавани в катедрата студенти зв година падхвьрля 1000 думи.

## 3. Кате取алвв база

Матөриялната лебораторва база към катедрата зяпочва да се изгреида насноро след нейното основвване.

Лөбораторията по т у р бои а мии ни е проектирана през 1949 год. от проФ.В.Геров, когято се отделят за нев и съответните площи в новостроящата се тогава сградв не бул.Толбухии 1. Машините в лабораторията са проектирани от проб. Геров и тогавашните асистенти инж.П.Златаре亲 и инж.Н. Константинов.Изпълнени са следните стендове: два за водни турбини Францис и един за турбина Пелтов, по едии стенд за дентробехна помпа с ниско и високо налигане, двойновтичащв помпа и двустыпллна Капланова помпа, един Капланов и един центробежен вевтилатор.През 1960 год. се създава стенд за снемане на четириквадрантна характеристика с участието и на доц.П. Рөдулов. Доц.инж.П. Рядулов рьководй и преустроиството на въздущен стенд.Създава се също така стенд за изпитване на диагонални помпи проектиран от доц.П.Злятарев и др.

Машините за първите стендове са изработени от дмЗ "Вапцаров" Плевеняя монташът на лабораторията се извьрмва от 1957 до 1961.г.

Дабораторията по обемви хиддавлични ма 피 и и и започва да се изграмда през 1956 год. със създаването на стенда "Бутална помпа" от тогввашния доц.к.т.н.ивм. Д. Вълков. През 1975 год. е обзаведен стенд "Подвижна компресорна станция "

от проф.ктн инж.Д. Ввлнов, гл.ас.йш. В.Кичев и ст.ас.инд.С.Симов. Предстои монтаха на стевд "Вертикөлен бутален коипресор". Проф.. ктн инж.д. Вблков и ст.ас.инж.С.Синов проектират в момента нова лаборатория, конто ще сє развие в пространството медду двөте сгради на ВМЕИ "Денин" - на бул.Толбухин 1.

Пабораторията по $X$ идро- пневмозадвих ваве и управление започвв да се организира със проектирането и ръководството по създаването на стенд "зъбна поиаи п хидроелементи", през 1962-1963 год. от тогаващния асистент ина. Н. Москов.

Стендът "Буталня ротационна радиална поипа" ө проектиран п осэществен под рьководството на асистент инж.Ст.Бошнаков през 1965 r.

Стендтт "Пластиннова поипа" е проектирав от гл.ас.инм. Н. Москов през 1969 r.

Стендът "Бутален вксиален ротационен хидродвинатөл" ө проектмрав и осьществен под рьководството на гл.ас.инх.К.Гердхиков през 1975 год.

Стендът "Хидравлична подемна електрокарна уредба" е проектирав и осъществен под рьководството на дод.В.Бундхудов.

Дябораторията по Peryлиране и автоиатихя се организира под ръноводството ня доц.инд.Б.Драганов и гл.ас. иве.Ст.Бошввков от 1972 год. и вилочва стенд "Регулатор на турбина Францис" и три стенда за снемөне на стятични и динамични характеристики на пневиоелөменти и системи.

Лабораторията по Хидравлич ии и пневматич ии измервания се осъществява под рьководство то на гл.ас.инж.В.Кичев.

При обучение на студентите, освев изучававе на деИствието и характеристиките на измерватөлни уредй и схеми ня включввне, като база за пабораторни упражнения се използуват и наличните стендоғғ на останалите лаборатории, нато турбина Францис, подвихна коміресорна станция, навитационен стенд и др.

## 4. Научно-изследователска деНност и връака С производството

Научно-изследователскатя деиност на натедрата се развива нв мирока основа и включва следните направления: Турбопомпи, турбокомпресори и вентилятори; Водни турбини и промишлени турбосисте-

ии; Хидроенергетика, хидромеханични съорьжения, Водноедектрически центрвли и поитени ствнции; Бутална поипи и коипрес ори; обемни ротационни хидравлични и пневматични машини; Хидро- пнөвмозадвижване и управленйе; Регу лиране и хидро-пневмоввтонатика; Хидравлични и пневматични пзмерввния.

Подпомогнати от вече срявнително добрата материалня лабораторна бөва,всички преподаватөли от катедратя сътрудничат на проиэводствөните предприятия, бази за развитие и. инетитути и ги подпомагат по съответните научни напрявления. Тази дейност се изразява в извънматно сттрудничество,участие в-научни и елспертнии съвети, консултации по конкретни въпроси, рецөнзии на предлажения и проөкти, разрабогвяне на научно-изследователски теми чрез Науч-но-изследователския сектор (НИС) на Ивститута, по държавния и ведомествев план и др.

В резултат на тази широка научно-изследователска дейност кя тедреният сввөт е налравил предложение лаборя торията кьм катедрата да прерастне в проблөи ва.

Прөподавателите от катедрата са здраво свързвий с пиоолемитө и вуждите на производството.В това те виддат гаранцй за по нататъшното двустранно развитие и усъвьршенствуване - нв производствотои на обучението на специалисти. По този вачин - чрез своята учөбна и научна дейност - преподавателите от катедрата дават своя принос за рвзвитието на родната прощипленост пи за изграждвнөто на развито социвлистическо общество.
 катедрата се подготвят съобразно нуждитө на производството.Таке например до края нв 1954 год. към катедрата са дилдомирани около 120 мәпинни инженери, от които преобладаваща част от тогаваннета специалност "0бщо мяшиностроене".

Специалността "Хидравличнй мөшини и съоръжения" започвв дв дава дипломирани инженери ва страната от края на 1955 год.Общинт брой ня диплоииранитө кыы катөдратө инженери до края на төкущатв учебна 1975/76 година ще нвдхвърли 580 дупи.

Таня обучаваните специалисти по Хидравлични машини и сэоръжения (по досөгашните учебни плановө) ижат известно слециализиране (уклон), получөвзно чрез избор на някои от проектите и дипломната работа.

Сэгласно новите учебни планове, по ноито сө обучават студентитө

постъпили през 1973 год.,към специалността "Хидравлика и пвевматика" се създяват д в в про пи ла, а именно "Хидравлични у пневматиччи турбомашини и хидроиеханични съоръжения" и "Хидрявлични и пневматични обеини машини, хидропневмозадвихване автоматика".

Дватв профила,көкто се вихда от учебвия плвн, сө различават по между си с по три дисциплини, два проекта и дипломната работа. Дипломирането по тези учебни плянове ще започне през 1977/78 учебвя година.

Независимо от промененото название нв спедиалността (Хидравлища и пневматика), ввзванието ня катедрата по с'ъщество сө запазвв, жато се допълва със сбответните области на учебна и научно-иаследователска дейност, в ииеннс - "Хидравлични и пневматични матини. задвимване и автоматика".

Настоящите кретки бөлехни дават възможност да се получи известна представа за изнинатият пьт от основаването на катедраэа до днес,за успехите и трудностите,за постиженията и перспективите.Като правят преглед на досегашната си дейност,преподавателите от катедрата ииат основание за чувства иа добре изпълнен дылг към вашето социалистическо общество.

С'ьщевременно,обаче,те са дълооко убедени,че е недопустимо де се задоволяват с вече постигнатото. Те са убедени, че е необходима оме по-интенэивна дейност, с оме по-високо равнище на учебнята и научна дейност. Нөобходимо е да се зарвботи с нови сили и творческо вдғхновение за по-нататьшно развитие на катедратө и специалността, за създаване на още по-високо квалифицирани инженери.Те ще ббдат утрешнята бодра сиянә в производството и науната, нашата гордост, нашатә морална награда.


[^0]:    Държавното висше техиическо училице (ДВТУ) ө преиінөнувано през 1945 год. на Държавня политөхника "Й.В.Сталин" (Дьржавен вестник бр. 248 от 1945 год.), в на 1.6.1953 год. тя е разделена на четири самостоятелни висши технически учебни заведения: Висп машинно-елөктротехнически институт (ВАЕИ)"В.И.Денин"; Висш химико-технологичен институт (ВХТИ); Висш инженерно-строителен институт (Виси) и Висп минно-геоложки институт (ВМГи).

