BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

**HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**DANH SÁCH TÂN TIẾN SĨ ĐỢT THÁNG 5 NĂM 2019**

*(kèm theo thông báo số: 552 /HVN-QLĐT ngày 04 tháng 5 năm 2019)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Chuyên ngành** | **Số, ngày QĐ công nhận học vị**  **và cấp bằng tiến sĩ** |
|  | Lê Hồng Vân | 30/04/1965 | Kinh tế nông nghiệp | 4409/QĐ-HVN ngày 10/12/2018 |
|  | Trương Thị Mỹ Hạnh | 08/12/1978 | Dịch tễ học thú y | 4409/QĐ-HVN ngày 10/12/2018 |
|  | Hồ Huy Thành | 17/03/1972 | Quản lý đất đai | 4777/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 |
|  | Phạm Văn Sơn | 04/05/1984 | Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi | 628/QĐ-HVN ngày 11/03/2019 |
|  | Phouthone THAMMAVONG | 08/09/1969 | Quản lý đất đai | 628/QĐ-HVN ngày 11/03/2019 |
|  | Kim Sun Ho | 13/05/1960 | Kinh tế phát triển | 628/QĐ-HVN ngày 11/03/2019 |
|  | Lưu Văn Huy | 12/10/1972 | Kinh tế nông nghiệp | 628/QĐ-HVN ngày 11/03/2019 |
|  | Nguyễn Trung Tiến | 20/01/1975 | Dịch tễ học thú y | 1107/QĐ-HVN ngày 08/04/2019 |
|  | Trần Quốc Toản | 13/05/1972 | Kinh tế phát triển | 1442/QĐ-HVN ngày 02/05/2019 |
|  | Đặng Quang Bích | 16/02/1984 | Khoa học cây trồng | 1442/QĐ-HVN ngày 02/05/2019 |
|  | Nguyễn Xuân Dương | 05/01/1961 | Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi | 1442/QĐ-HVN ngày 02/05/2019 |

*Danh sách này có 11 tiến sĩ.*