BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

**HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**DANH SÁCH PHÁT BẰNG TIẾN SĨ**

*(kèm theo thông báo số: 523 /HVN-QLĐT ngày 10 tháng 5 năm 2017)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên NCS** | **Ngày sinh** | **Chuyên ngành** | **Số, ngày QĐ công nhận học vị****và cấp bằng tiến sĩ** |
|  | Bùi Khắc Hùng | 13/08/1980 | Chăn nuôi | 1773/QĐ-HVN ngày 28/06/2016 |
|  | Nguyễn Trọng Khanh | 26/03/1964 | Di truyền và chọn giống cây trồng | 2054/QĐ-HVN ngày 21/07/2016 |
|  | Vũ Thu Hương | 01/10/1964 | Kinh tế nông nghiệp | 2406/QĐ-HVN ngày 18/08/2016 |
|  | Nguyễn Văn Khoa | 05/10/1981 | Khoa học cây trồng | 2406/QĐ-HVN ngày 18/08/2016 |
|  | Nguyễn Văn Tỉnh | 22/01/1978 | Khoa học cây trồng | 2406/QĐ-HVN ngày 18/08/2016 |
|  | Hoàng Kim Thoa | 14/05/1975 | Bảo vệ thực vật | 2406/QĐ-HVN ngày 18/08/2016 |
|  | Lê Tiến Vinh | 01/06/1980 | Khoa học cây trồng | 2639/QĐ-HVN ngày 31/08/2016 |
|  | Tạ Tuyết Thái | 23/06/1979 | Quản lý đất đai | 3080/QĐ-HVN ngày 30/09/2016 |
|  | Nguyễn Ngọc Bình | 06/06/1979 | Kỹ thuật cơ khí | 3080/QĐ-HVN ngày 30/09/2016 |
|  | Nguyễn Thị Tân Lộc | 25/08/1967 | Kinh tế phát triển | 157/QĐ-HVN ngày 18/01/2017 |
|  | Châu Quốc Tuấn |  12/01/1982 | Kinh tế phát triển | 157/QĐ-HVN ngày 18/01/2017 |
|  | Trần Xuân Biên | 20/06/1982 | Quản lý đất đai | 157/QĐ-HVN ngày 18/01/2017 |
|  | La Văn Công | 24/12/1970 | Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y | 157/QĐ-HVN ngày 18/01/2017 |
|  | Xaysongkhame Phimmasone |  02/04/1962 | Kinh tế nông nghiệp | 157/QĐ-HVN ngày 18/01/2017 |
|  | Vũ Văn Hiếu | 16/08/1982 | Khoa học cây trồng | 292/QĐ-HVN ngày 14/02/2017 |
|  | Xuân Thị Thu Thảo |  09/03/1985 | Quản lý đất đai | 292/QĐ-HVN ngày 14/02/2017 |
|  | Hoàng Thị Giang | 28/03/1984 | Di truyền và chọn giống cây trồng | 490/QĐ-HVN ngày 06/03/2017 |
|  | Thái Minh Tuấn |  03/05/1974 | Quản lý đất đai | 490/QĐ-HVN ngày 06/03/2017 |
|  | Nguyễn Hữu Thọ |  01/05/1976 | Kinh tế nông nghiệp | 490/QĐ-HVN ngày 06/03/2017 |
|  | Nguyễn Thị Kim Yến | 23/10/1976 | Quản lý đất đai | 490/QĐ-HVN ngày 06/03/2017 |
|  | Phan Xuân Lĩnh |  10/08/1961 | Kinh tế phát triển | 490/QĐ-HVN ngày 06/03/2017 |
|  | Nguyễn Đức Thành |  01/07/1979 | Bảo vệ thực vật | 490/QĐ-HVN ngày 06/03/2017 |
|  | Nguyễn Thị Thúy |  05/01/1985 | Bảo vệ thực vật | 490/QĐ-HVN ngày 06/03/2017 |
|  | Trần Thị Ngọc Lan | 27/02/1978 | Kinh tế phát triển | 931/QĐ-HVN ngày 10/04/2017 |
|  | Somphanh PHENGSIDA | 16/05/1977 | Khoa học đất | 931/QĐ-HVN ngày 10/04/2017 |
|  | Khamthieng Phomsavath | 27/03/1958 | Kinh tế nông nghiệp | 931/QĐ-HVN ngày 10/04/2017 |
|  | Trần Đức Thiện | 22/05/1984 | Khoa học cây trồng | 931/QĐ-HVN ngày 10/04/2017 |
|  | Nguyễn Bá Long | 21/02/1976 | Quản lý đất đai | 931/QĐ-HVN ngày 10/04/2017 |

*Danh sách này có 28 tiến sĩ.*