BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

**HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**DANH SÁCH TÂN TIẾN SĨ ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2019**

*(kèm theo thông báo số: 1577 /HVN-QLĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Ngành** | **Số, ngày QĐ công nhận học vị**  **và cấp bằng tiến sĩ** |
|  | Dương Thị Duyên | 13/03/1985 | Khoa học cây trồng | 2138/QĐ-HVN ngày 17/06/2019 |
|  | Nguyễn Thị Loan | 01/01/1982 | Dịch tễ học thú y | 2792/QĐ-HVN ngày 05/08/2019 |
|  | Phạm Hồng Quân | 10/07/1987 | Dịch tễ học thú y | 2792/QĐ-HVN ngày 05/08/2019 |
|  | Nguyễn Thị Thơm | 08/11/1968 | Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi | 2792/QĐ-HVN ngày 05/08/2019 |
|  | Đặng Trần Trung | 29/05/1977 | Khoa học cây trồng | 3156/QĐ-HVN ngày 28/08/2019 |
|  | Đào Xuân Thắng | 17/10/1976 | Kinh tế phát triển | 3156/QĐ-HVN ngày 28/08/2019 |
|  | Ngô Thế Tuyển | 14/08/1974 | Kinh tế phát triển | 3156/QĐ-HVN ngày 28/08/2019 |
|  | Phùng Thị Phương Nhung | 11/08/1985 | Di truyền và chọn giống cây trồng | 3748/QĐ-HVN ngày 14/10/2019 |
|  | Nguyễn Ngọc Sơn | 07/07/1962 | Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc | 3748/QĐ-HVN ngày 14/10/2019 |
|  | Nguyễn Thế Anh | 05/06/1984 | Khoa học cây trồng | 3748/QĐ-HVN ngày 14/10/2019 |
|  | Chu Thị Kim Chung | 02/03/1976 | Kinh tế phát triển | 3748/QĐ-HVN ngày 14/10/2019 |
|  | Nguyễn Hải Núi | 20/10/1984 | Kinh tế phát triển | 3748/QĐ-HVN ngày 14/10/2019 |
|  | Lê Hoàng Ngọc | 17/11/1989 | Kinh tế phát triển | 3748/QĐ-HVN ngày 14/10/2019 |

*Danh sách này có 13 tiến sĩ.*