|  |  |
| --- | --- |
| 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 4 NĂM 2020**

**TIỂU BAN 1**

Địa điểm: Bộ môn Canh tác học

Thời gian: Ngày 27/8/2021

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602018 | Hoàng Tiến Dũng | 15/02/97 | K60KHCDL |
| 2 | 611718 | Bùi Đức Quang | 09/02/98 | K61GICT |
| 3 | 624053 | Hà Hải Sơn | 21/04/95 | K62RHQCQ |
| 4 | 613075 | Vương Trường Mạnh | 22/06/98 | K61RHQMC |
| 5 | 611575 | Hoàng Thọ Anh | 28/02/98 | K61KHCTA |
| 6 | 611673 | Nguyễn Công Đức | 28/07/98 | K61KHCTB |
| 7 | 611768 | Lâm Hồng Hạnh | 27/02/98 | K61KHCTC |
| 8 | 601949 | Nghiêm Phong Hào | 04/03/97 | K60KHCTC |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4 NĂM 2020**

**TIỂU BAN 2**

Địa điểm: Thư viện Khoa Nông học

Thời gian: Ngày 27/8/2021

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 611689 | Phạm Thị Hồng Huệ | 11/07/98 | K61KHCTB |
| 2 | 611785 | Hoàng Khánh Linh | 30/09/98 | K61KHCTC |
| 3 | 611708 | Trần Đức Minh | 07/03/98 | K61KHCTB |
| 4 | 614111 | Khuất Quang Nam | 06/05/98 | K61KHCTC |
| 5 | 611633 | Phạm Thanh Phong | 08/10/98 | K61KHCTA |
| 6 | 614274 | Hứa Minh Thức | 04/02/95 | K61KHCTC |
| 7 | 602009 | Phạm Hoàng Việt | 03/02/97 | K60KHCTC |
| 8 | 611656 | Nguyễn Văn Vượng | 26/01/98 | 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 4 NĂM 2020**

**TIỂU BAN 3**

Địa điểm: Hội trường Khoa Nông học

Thời gian: Ngày 27-28/7/2021

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600088 | Bùi Thị Bến | 20/01/97 | K60BVTVB |
| 2 | 610021 | Hà Ngọc Hiến | 05/08/97 | K61BVTVA |
| 3 | 614033 | Đỗ Huy Hoàng | 11/11/98 | K61BVTVB |
| 4 | 610039 | Trần Thị Huyền | 19/01/98 | K61BVTVA |
| 5 | 610043 | Bùi Văn Luân | 12/01/98 | K61BVTVA |
| 6 | 610096 | Trần Lê Công Minh | 29/11/98 | K61BVTVB |
| 7 | 610045 | Trần Thị Tuyết Nga | 12/08/98 | K61BVTVA |
| 8 | 610046 | Phan Thị Nhài | 19/05/98 | K61BVTVA |
| 9 | 600148 | Mai Ngọc Phương | 10/07/97 | K60BVTVB |
| 10 | 610057 | Lê Thị Phương Thảo | 13/08/98 | K61BVTVA |
| 11 | 610102 | Nguyễn Thị Thanh Thắng | 26/09/98 | K61BVTVB |
| 12 | 610115 | Phạm Đàm Quốc Tuấn | 17/10/98 | K61BVTVB |
| 13 | 610067 | Trịnh Xuân Việt | 25/07/98 | K61BVTVA |