|  |  |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  **KHOA NÔNG HỌC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**ĐỢT 3 NĂM 2020**

**TIỂU BAN 1**

Địa điểm: Bộ môn Cây lương thực

Thời gian: Ngày 23/3/2021

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610008 | Nguyễn Tiến Công | 20/06/98 | K61BVTVA |
| 2 | 610012 | Phạm Anh Duy | 14/02/98 | K61BVTVA |
| 3 | 610035 | Nguyễn Thị Thu Hường | 04/06/98 | K61BVTVA |
| 4 | 614035 | Nguyễn Thị Mai | 26/12/98 | K61BVTVB |
| 5 | 600178 | Đinh Văn Nhân | 03/09/97 | K60BVTVC |
| 6 | 600183 | Đỗ Thái Sơn | 26/07/97 | K60BVTVC |
| 7 | 600060 | Nguyễn Phúc Thành | 20/11/97 | K60BVTVA |
| 8 | 600160 | Lê Đình Tráng | 28/07/96 | K60BVTVB |

|  |  |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  **KHOA NÔNG HỌC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**ĐỢT 3 NĂM 2020**

**TIỂU BAN 2**

Địa điểm: Bộ môn PPTN&TKSH

Thời gian: Ngày 23 – 24/3/2021

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602019 | Làng Thị Duyên | 11/10/96 | K60KHCDL |
| 2 | 611761 | Vũ Tiến Đạt | 14/02/98 | K61GICT |
| 3 | 611644 | Vũ Hồng Tiến | 19/07/98 | K61GICT |
| 4 | 601728 | Cao Văn Bình | 24/09/97 | K60KHCTA |
| 5 | 611765 | Trần Thị Khánh Hạ | 02/09/98 | K61KHCTC |
| 6 | 611676 | Nguyễn Văn Hân | 05/12/98 | K61KHCTB |
| 7 | 621767 | Nguyễn Thị Mai Hiên | 25/11/99 | K62KHCTA |
| 8 | 611687 | Lê Thị Diệu Hồng | 02/10/98 | K61KHCTB |
| 9 | 630001LT | Đào Văn Hưng | 27/08/96 | K63LTKHCT |
| 10 | 611783 | Nguyễn Khắc Lâm | 10/03/98 | K61KHCTC |
| 11 | 601871 | Đặng Văn Minh | 15/10/97 | K60KHCTB |
| 12 | 18440002 | Trịnh Thị Thúy Nga | 17/02/87 | T44KHCTA |
| 13 | 601779 | Trần Văn Nhượng | 25/01/96 | K60KHCTA |
| 14 | 621803 | Lê Hồng Phong | 21/08/99 | K62KHCTA |
| 15 | 611634 | Nguyễn Minh Quang | 28/08/98 | K61KHCTA |

|  |  |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  **KHOA NÔNG HỌC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**ĐỢT 3 NĂM 2020**

**TIỂU BAN 3**

Địa điểm: Bộ môn Rau hoa quả

Thời gian: Ngày 23 – 24/3/2021

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 621721 | Nguyễn Thị Vân Vân | 10/04/99 | K62KHCTA |
| 2 | 605278 | Nguyễn Ngọc Vinh | 25/07/97 | K60KHCTB |
| 3 | 611659 | Lã Thị Minh Yến | 24/02/98 | K61KHCTA |
| 4 | 623754 | Luisa Sebastiao . | 01/04/98 | K62NHP |
| 5 | 603258 | Hoàng Bế Chiến | 21/01/96 | K60NHP |
| 6 | 603271 | Trần Văn Hiệp | 20/04/96 | K60NHP |
| 7 | 612530 | Nguyễn Xuân Hiếu | 30/09/98 | K61NNP |
| 8 | 612535 | Vũ Quang Linh | 12/01/98 | K61NNP |
| 9 | 612544 | Hà Mai Phương | 10/02/97 | K61NNP |
| 10 | 612548 | Nguyễn Hồng Thái | 28/08/97 | K61NNP |
| 11 | 613088 | Đỗ Thị Hồng Quyên | 30/07/98 | K61RHQMC |
| 12 | 613061 | Đặng Thị Thu Huệ | 27/04/98 | K61RHQCQ |
| 13 | 613074 | Nguyễn Bích Mai | 26/01/98 | K61RHQCQ |
| 14 | 613096 | Phan Thị Thương | 01/04/97 | K61RHQCQ |

|  |  |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  **KHOA NÔNG HỌC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**ĐỢT 3 NĂM 2020**

**TIỂU BAN 4**

Địa điểm: Hội trường Khoa Nông học

Thời gian: Ngày 23/3/2021

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 611573 | Đặng Thị Phương Anh | 14/09/98 | K61KHCTT |
| 2 | 611753 | Lê Mai Anh | 22/12/98 | K61KHCTT |
| 3 | 611757 | Lê Linh Chi | 20/01/98 | K61KHCTT |
| 4 | 611591 | Dương Thu Hằng | 04/03/98 | K61KHCTT |
| 5 | 610033 | Đoàn Linh Hương | 23/07/98 | K61KHCTT |
| 6 | 611609 | Nguyễn Xuân Khánh | 31/08/98 | K61KHCTT |
| 7 | 613069 | Nguyễn Hữu Lâm | 04/07/97 | K61KHCTT |
| 8 | 611703 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 20/11/98 | K61KHCTT |
| 9 | 611617 | Vũ Khánh Linh | 09/09/98 | K61KHCTT |
| 10 | 611621 | Phạm Thị Ly | 25/12/98 | K61KHCTT |
| 11 | 611622 | Đỗ Thị Lý | 14/11/98 | K61KHCTT |
| 12 | 611794 | Lục Thị Ngân | 21/05/98 | K61KHCTT |

|  |  |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  **KHOA NÔNG HỌC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**ĐỢT 3 NĂM 2020**

**TIỂU BAN 5**

Địa điểm: Bộ môn Canh tác

Thời gian: Ngày 23/3/2021

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 611712 | Ngô Thị Nhung | 07/03/98 | K61KHCTT |
| 2 | 611716 | Nguyễn Thị Phương | 25/10/98 | K61KHCTT |
| 3 | 611801 | Nguyễn Thị Phượng | 13/11/98 | K61KHCTT |
| 4 | 613091 | Phan Nhật Thành | 13/02/98 | K61KHCTT |
| 5 | 611724 | Đỗ Thị Thắm | 04/10/98 | K61KHCTT |
| 6 | 611814 | Trần Thị Thuận | 10/04/98 | K61KHCTT |
| 7 | 611645 | Đỗ Thị Toàn | 01/01/98 | K61KHCTT |
| 8 | 611646 | Vũ Thị Huyền Trang | 24/09/98 | K61KHCTT |
| 9 | 611651 | Nguyễn Đức Anh Tuấn | 05/10/97 | K61KHCTT |
| 10 | 611747 | Trần Thị Thanh Vân | 11/07/97 | K61KHCTT |
| 11 | 605280 | Nguyễn Thị Hải Yến | 02/09/97 | K61KHCTT |

|  |  |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  **KHOA NÔNG HỌC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**ĐỢT 3 NĂM 2020**

**TIỂU BAN 6**

Địa điểm: Thư viện Khoa Nông học

Thời gian: Ngày 23/3/2021

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 611611 | Phạm Trung Kiên | 05/12/98 | K61KHCTT |
| 2 | 611619 | Lê Thanh Lương | 14/01/98 | K61KHCTT |
| 3 | 614114 | Bùi Hữu Quang | 17/12/98 | K61KHCTT |