|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 NĂM 2024**

**TIỂU BAN 1**

Địa điểm: Bộ môn Cây lương thực

Thời gian: Ngày 5/9/2024

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 655615 | Mao Saven . | 12/07/99 | K65KHCTT |
| 2 | 654801 | Nguyễn Thị Hải Anh | 17/10/02 | K65KHCTT |
| 3 | 653632 | Phan Thanh Anh | 20/04/02 | K65KHCTT |
| 4 | 6660954 | Nguyễn Trọng Minh Đức | 23/01/96 | K66KHCTT |
| 5 | 653524 | Đỗ Trung Hiếu | 21/05/02 | K65KHCTT |
| 6 | 651746 | Nguyễn Duy Anh Minh | 11/04/00 | K65KHCTT |
| 7 | 645085 | Đoàn Thái Sơn | 19/05/01 | K64KHCTT |
| 8 | 650617 | Đào Khánh Vân | 06/03/02 | K65KHCTT |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 NĂM 2024**

**TIỂU BAN 2**

Địa điểm: Thư viện Khoa Nông học

Thời gian: Ngày 5-6/9/2024

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 650448 | Nguyễn Thị Hồng Diễm | 10/10/02 | K65CGCT |
| 2 | 653583 | Hoàng Thị Lan Anh | 06/12/01 | K65NNCNCA |
| 3 | 650060 | Phạm Văn Cương | 04/10/02 | K65NNCNCA |
| 4 | 653193 | Trần Văn Duyệt | 20/10/02 | K65NNCNCA |
| 5 | 650623 | Lê Văn Đắc | 18/05/01 | K65NNCNCA |
| 6 | 651277 | Nguyễn Thu Giang | 28/02/02 | K65NNCNCA |
| 7 | 650490 | Triệu Việt Hoàng | 17/08/02 | K65NNCNCA |
| 8 | 653434 | Lương Thị Ngọc Huyền | 18/10/02 | K65NNCNCA |
| 9 | 653571 | Nguyễn Văn Quân | 19/01/00 | K65NNCNCA |
| 10 | 654238 | Bùi Thị Huyền | 25/11/02 | K65KHCTA |
| 11 | 653405 | Ngô Trọng Hưng | 21/11/02 | K65KHCTA |
| 12 | 650847 | Phạm Văn Quyết | 23/05/02 | K65KHCTA |
| 13 | 650848 | Phạm Văn Thắng | 23/05/02 | K65KHCTA |
| 14 | 650769 | Vũ Thị Bích Thùy | 23/06/02 | K65KHCTA |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 NĂM 2024**

**TIỂU BAN 3**

Địa điểm: Bộ môn Rau hoa quả

Thời gian: Ngày 5-6/9/2024

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 652788 | Lê Duy Anh | 23/07/02 | K65RHQCQ |
| 2 | 650395 | Tạ Ngọc Anh | 15/01/02 | K65RHQCQ |
| 3 | 653647 | Trần Thị Thanh Chúc | 23/09/02 | K65RHQCQ |
| 4 | 651513 | Phan Công Cường | 02/06/02 | K65RHQCQ |
| 5 | 655311 | Trần Thị Thu Hà | 23/04/02 | K65RHQCQ |
| 6 | 652485 | Hoàng Thị Đức Ngọc Hảo | 15/11/02 | K65RHQCQ |
| 7 | 653689 | Nguyễn Ngọc Hảo | 28/05/02 | K65RHQCQ |
| 8 | 654176 | Trương Thúy Hậu | 30/07/02 | K65RHQCQ |
| 9 | 653015 | Nguyễn Thu Hiền | 15/07/02 | K65RHQCQ |
| 10 | 653296 | Nguyễn Thành Long | 10/06/01 | K65RHQCQ |
| 11 | 655401 | Nguyễn Minh Phương | 15/06/02 | K65RHQCQ |
| 12 | 651624 | Nguyễn Bá Thái | 18/09/02 | K65RHQCQ |
| 13 | 654581 | Vũ Nguyễn Phương Thảo | 04/03/01 | K65RHQCQ |
| 14 | 652373 | Nguyễn Thị Thương | 26/09/02 | K65RHQCQ |
| 15 | 651349 | Phạm Quyết Tiến | 02/02/02 | K65RHQCQ |
| 16 | 651356 | Nguyễn Huyền Trang | 15/03/99 | K65RHQCQ |
| 17 | 652418 | Lường Đình Trọng | 23/11/02 | K65RHQCQ |
| 18 | 650085 | Vũ Đức Trọng | 20/03/02 | K65RHQCQ |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 NĂM 2024**

**TIỂU BAN 4**

Địa điểm: Bộ môn Côn trùng

Thời gian: Ngày 5/9/2024

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 655616 | Ear Soknal . | 23/02/00 | K65BVTVA |
| 2 | 655617 | Sriv Sreymao . | 04/09/00 | K65BVTVA |
| 3 | 653414 | Nguyễn Việt Anh | 16/05/02 | K65BVTVA |
| 4 | 653983 | Nguyễn Duy Dương | 13/03/02 | K65BVTVA |
| 5 | 650063 | Trịnh Minh Đức | 03/08/01 | K65BVTVA |
| 6 | 653525 | Nguyễn Thị Trà Giang | 25/11/02 | K65BVTVA |
| 7 | 655500 | Đào Kim Hảo | 02/01/02 | K65BVTVA |
| 8 | 650746 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 29/09/02 | K65BVTVA |
| 9 | 652331 | Vũ Thị Huệ | 08/04/02 | K65BVTVA |
| 10 | 650061 | Vũ Trung Huy | 30/12/02 | K65BVTVA |
| 11 | 653639 | Hoàng Trung Kiên | 18/07/02 | K65BVTVA |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 NĂM 2024**

**TIỂU BAN 5**

Địa điểm: Bộ môn Bệnh cây

Thời gian: Ngày 5/9/2024

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 651255 | Nguyễn Trường Giang | 22/07/02 | K65BVTVA |
| 2 | 655269 | Phan Nguyễn Hồng Ngọc | 05/12/02 | K65BVTVA |
| 3 | 655657 | Tạ Trần Bích Ngọc | 08/10/02 | K65BVTVA |
| 4 | 650841 | Phạm Hải Phong | 24/06/02 | K65BVTVA |
| 5 | 654125 | Nguyễn Thị Thu | 11/11/02 | K65BVTVA |
| 6 | 651023 | Lê Thị Hoài Trúc | 29/12/02 | K65BVTVA |
| 7 | 651850 | Vũ Ngọc Tú | 11/06/02 | K65BVTVA |
| 8 | 650466 | Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | 09/01/02 | K65BVTVA |
| 9 | 653268 | Phan Anh Tuấn | 25/08/02 | K65BVTVA |
| 10 | 653895 | Trần Anh Tuấn | 10/12/02 | K65BVTVA |
| 11 | 650177 | Đặng Tiến Tùng | 25/08/02 | K65BVTVA |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 NĂM 2024**

**TIỂU BAN 6**

Địa điểm: Bộ môn Sinh lý thực vật

Thời gian: Ngày 5-6/9/2024

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 650064 | Đàm Vân Anh | 18/06/02 | K65NNCNCA |
| 2 | 654548 | Nguyễn Quốc Bảo | 08/03/02 | K65NNCNCA |
| 3 | 651006 | Lê Tiến Dũng | 07/05/02 | K65NNCNCA |
| 4 | 651751 | Lỷ Văn Dương | 22/08/02 | K65NNCNCA |
| 5 | 650114 | Lê Thành Đạt | 01/01/03 | K65NNCNCA |
| 6 | 654799 | Trần Thu Hà | 26/01/02 | K65NNCNCA |
| 7 | 653729 | Nguyễn Phương Hoa | 09/02/02 | K65NNCNCA |
| 8 | 653491 | Nguyễn Trọng Hoan | 25/05/02 | K65NNCNCA |
| 9 | 654587 | Nguyễn Việt Hoàng | 05/07/02 | K65NNCNCA |
| 10 | 655278 | Tạ Việt Hùng | 15/12/02 | K65NNCNCA |
| 11 | 653411 | Tô Quốc Huy | 05/02/02 | K65NNCNCA |
| 12 | 652370 | Mai Thị Huyền | 01/10/02 | K65NNCNCA |
| 13 | 650073 | Nguyễn Thành Hưng | 16/07/02 | K65NNCNCA |
| 14 | 651827 | Trần Thị Julia | 10/05/02 | K65NNCNCA |
| 15 | 651640 | Lê Quang Khải | 03/12/02 | K65NNCNCA |
| 16 | 652081 | Nguyễn Tùng Lâm | 31/05/02 | K65NNCNCA |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 NĂM 2024**

**TIỂU BAN 7**

Địa điểm: Bộ môn PPTN&TKSH

Thời gian: Ngày 5-6/9/2024

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 651691 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 18/08/02 | K65NNCNCA |
| 2 | 655251 | Doãn Thị Nga | 09/05/02 | K65NNCNCA |
| 3 | 653719 | Trịnh Bình Nguyên | 23/08/02 | K65NNCNCA |
| 4 | 654655 | Lê Minh Nguyệt | 03/02/02 | K65NNCNCA |
| 5 | 655344 | Lưu Gia Phong | 16/11/02 | K65NNCNCA |
| 6 | 650615 | Đinh Thái Sơn | 27/12/02 | K65NNCNCA |
| 7 | 650530 | Đặng Quang Thi | 03/02/02 | K65NNCNCA |
| 8 | 645103 | Nguyễn Văn Thuật | 07/07/00 | K64NNCNC |
| 9 | 653009 | Lê Thị Hoài Thương | 06/09/02 | K65NNCNCA |
| 10 | 651089 | Bùi Thị Quỳnh Trang | 18/05/02 | K65NNCNCA |
| 11 | 651926 | Vũ Thị Cẩm Vân | 29/07/02 | K65NNCNCA |
| 12 | 650017 | Trần Văn Vĩ | 16/12/02 | K65NNCNCA |
| 13 | 655410 | Giàng A Công | 08/06/01 | K65NNA |
| 14 | 651602 | Nguyễn Thị Hoa | 18/11/02 | K65NNA |
| 15 | 651949 | Thào Thị Hương | 10/01/02 | K65NNA |
| 16 | 652194 | Phạm Thị Ngân | 29/04/02 | K65NNA |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 NĂM 2024**

**TIỂU BAN 8**

Địa điểm: Bộ môn Canh tác

Thời gian: Ngày 5-6/9/2024

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 612542 | Nguyễn Đắc Phong | 20/10/98 | K61NNP |
| 2 | 653310 | Bàn Thị Thêm | 02/04/02 | K65NNA |
| 3 | 652304 | Đỗ Duy Thọ | 24/06/02 | K65NNA |
| 4 | 654617 | Nguyễn Khắc Tuấn | 27/08/02 | K65NNA |
| 5 | 651064 | Đỗ Thị Ngọc Ánh | 20/08/02 | K65CGCT |
| 6 | 653712 | Phạm Văn Đại | 17/02/02 | K65CGCT |
| 7 | 650145 | Phạm Thị Hồng Hải | 19/09/02 | K65CGCT |
| 8 | 654104 | Trịnh Thị Ly | 20/01/02 | K65CGCT |
| 9 | 655618 | Sem Pisey . | 02/05/99 | K65KHCTA |
| 10 | 650641 | Nguyễn Tú Anh | 10/11/02 | K65KHCTA |
| 11 | 650732 | Trịnh Việt Cường | 02/11/02 | K65KHCTA |
| 12 | 650653 | Nguyễn Văn Doanh | 16/12/00 | K65KHCTA |
| 13 | 652703 | Nguyễn Tiến Dũng | 20/09/02 | K65KHCTA |
| 14 | 650053 | Giáp Thị Đan | 17/02/02 | K65KHCTA |
| 15 | 653658 | Trần Thị Hương Giang | 13/11/02 | K65KHCTA |
| 16 | 657023 | Dương Đình Giáp | 28/03/02 | K65KHCTA |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 NĂM 2024**

**TIỂU BAN 9**

Địa điểm: Hội trường Khoa Nông học

Thời gian: Ngày 5-6/9/2024

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 653070 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 21/09/02 | K65KHCTA |
| 2 | 652468 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 11/06/02 | K65KHCTA |
| 3 | 653152 | Triệu Yến Linh | 04/03/01 | K65KHCTA |
| 4 | 655411 | Vũ Thị Thu Loan | 22/06/02 | K65KHCTA |
| 5 | 650480 | Quách Hương Ly | 05/02/02 | K65KHCTA |
| 6 | 652032 | Thái Cẩm Ly | 09/01/02 | K65KHCTA |
| 7 | 653154 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 26/06/02 | K65KHCTA |
| 8 | 653688 | Lê Thị Như | 24/07/02 | K65KHCTA |
| 9 | 653432 | Nguyễn Thiện Thi | 25/02/02 | K65KHCTA |
| 10 | 653515 | Nguyễn Công Tiến | 07/09/02 | K65KHCTA |
| 11 | 651817 | Trần Thị Huyền Trang | 18/08/02 | K65KHCTA |
| 12 | 650780 | Nguyễn Thị Tuyết | 10/09/02 | K65KHCTA |
| 13 | 650510 | Chu Vi Cát Tường | 06/08/00 | K65KHCTA |
| 14 | 651700 | Vũ Thảo Vân | 18/11/02 | K65KHCTA |
| 15 | 653184 | Đặng Xuân Vượng | 06/10/02 | K65KHCTA |