BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

**HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**DANH SÁCH TÂN TIẾN SĨ ĐỢT THÁNG 5 NĂM 2020**

*(kèm theo thông báo số: 609 /HVN-QLĐT ngày 29 tháng 4 năm 2020)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Chuyên ngành** | **Số, ngày QĐ công nhận học vị**  **và cấp bằng tiến sĩ** |
|  | Phạm Quang Tuân | 08/11/1980 | Di truyền và chọn giống cây trồng | 2139/QĐ-HVN ngày 17/06/2019; BV ngày 16/08/2019 |
|  | Phạm Sỹ Liêm | 28/11/1983 | Quản lý đất đai | 2331/QĐ-HVN ngày 01/07/2019; BV ngày 23/08/2019 |
|  | Chu An Trường | 10/10/1975 | Quản lý đất đai | 2330/QĐ-HVN ngày 01/07/2019; BV ngày 26/08/2019 |
|  | Nguyễn Thị Lan Anh | 18/05/1981 | Khoa học cây trồng | 2332/QĐ-HVN ngày 01/07/2019; BV ngày 04/09/2019 |
|  | Đỗ Ngọc Hà | 16/08/1985 | Chăn nuôi | 2530/QĐ-HVN ngày 15/07/2019; BV ngày 12/09/2019 |
|  | Nguyễn Tuấn Hùng | 18/09/1979 | Quản lý đất đai | 2899/QĐ-HVN ngày 13/08/2019; BV ngày 21/09/2019 |
|  | Phạm Thị Thanh Thảo | 20/09/1988 | Chăn nuôi | 3157/QĐ-HVN ngày 28/08/2019; BV ngày 14/10/2019 |
|  | Phạm Ngọc Tùng | 05/09/1977 | Kinh tế phát triển | 3448/QĐ-HVN ngày 18/09/2019; BV ngày 29/10/2019 |
|  | Bùi Đức Thịnh | 01/05/1965 | Quản trị nhân lực | 3502/QĐ-HVN ngày 23/09/2019; BV ngày 29/10/2019 |
|  | Nguyễn Tài Toàn | 01/12/1981 | Di truyền và chọn giống cây trồng | 3416/QĐ-HVN ngày 18/09/2019; BV ngày 04/11/2019 |
|  | Lê Thị Phương Dung | 01/04/1987 | Kinh tế phát triển | 3155/QĐ-HVN ngày 28/08/2019; BV ngày 05/11/2019 |
|  | Vũ Thắng Phương | 04/12/1983 | Quản lý đất đai | 3780/QĐ-HVN ngày 14/10/2019; BV ngày 06/12/2019 |
|  | Nguyễn Phục Hưng | 04/01/1979 | Dịch tễ học thú y | 3500/QĐ-HVN ngày 23/09/2019; BV ngày 21/12/2019 |
|  | Lê Quốc Việt | 11/10/1982 | Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi | 3804/QĐ-HVN ngày 15/10/2019; BV ngày 27/12/2019 |
|  | Nguyễn Thị Phương Duyên | 08/01/1981 | Quản lý đất đai | 4345/QĐ-HVN ngày 22/11/2019; BV ngày 31/12/2019 |

*Danh sách này có 15 tiến sĩ.*