|  |  |
| --- | --- |
| 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 2025**

**TIỂU BAN 1**

Địa điểm: Thư viện Khoa Nông học

Thời gian: Ngày 10/9/202

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 632413 | Đỗ Quang Lâm | 05/09/2000 | K63KHCTT |
| 2 | 6660966 | Đặng Đức Minh | 13/09/2003 | K66KHCTT |
| 3 | 6660968 | Lê Thu Thảo | 31/05/2002 | K66KHCTT |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2025**

**TIỂU BAN 2**

Địa điểm: Hội trường Khoa Nông học

Thời gian: Ngày 10-11/9/2025

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6668539 | Yam Sovandy . | 13/01/2001 | K66BVTVA |
| 2 | 6661956 | Hà Tiến Anh | 28/06/1998 | K66BVTVA |
| 3 | 6662050 | Nguyễn Thị Vân Anh | 13/03/2003 | K66BVTVA |
| 4 | 6655688 | Trần Thị Lan Anh | 12/09/2003 | K66BVTVA |
| 5 | 6660986 | Vì Văn Bình | 08/08/2002 | K66BVTVA |
| 6 | 6650069 | Bùi Khánh Chi | 19/09/2003 | K66BVTVA |
| 7 | 6660610 | Hoàng Quý Dương | 10/11/2003 | K66BVTVA |
| 8 | 6665623 | Cao Hải Đăng | 18/10/2003 | K66BVTVA |
| 9 | 6655004 | Phạm Trà Giang | 27/10/2003 | K66BVTVA |
| 10 | 6654655 | Phạm Công Hậu | 05/09/2003 | K66BVTVA |
| 11 | 6650451 | Đặng Thị Phương Hồng | 29/12/2003 | K66BVTVA |
| 12 | 6660717 | Nguyễn Đình Huy | 11/06/2003 | K66BVTVA |
| 13 | 6653210 | Nguyễn Quang Khải | 10/03/2003 | K66BVTVA |
| 14 | 6660698 | Đoàn Minh Kỳ | 12/06/2003 | K66BVTVA |
| 15 | 6660811 | Nguyễn Thị Kiều Ly | 30/04/2003 | K66BVTVA |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2025**

**TIỂU BAN 3**

Địa điểm: Bộ môn Bệnh cây

Thời gian: Ngày 10-11/9/2025

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6660772 | Lê Thị Mai | 11/10/2003 | K66BVTVA |
| 2 | 6650496 | Đào Danh Mạnh | 14/11/2003 | K66BVTVA |
| 3 | 6660981 | Chử Tuấn Minh | 09/08/2003 | K66BVTVA |
| 4 | 6665509 | Hoàng Hải Nam | 17/12/2003 | K66BVTVA |
| 5 | 642171 | Bùi Sỹ Quang | 10/09/2001 | K64BVTVA |
| 6 | 6654662 | Phạm Đô Thành | 03/09/2003 | K66BVTVA |
| 7 | 6665685 | Nguyễn Phương Thảo | 04/12/2003 | K66BVTVA |
| 8 | 6655766 | Trần Thị Thảo | 07/09/2003 | K66BVTVA |
| 9 | 6660972 | Nguyễn Mạnh Thiện | 13/03/2003 | K66BVTVA |
| 10 | 6660640 | Nguyễn Thanh Thủy | 26/08/2003 | K66BVTVA |
| 11 | 6662244 | Đinh Văn Thức | 03/03/2003 | K66BVTVA |
| 12 | 6662047 | Phạm Văn Tính | 23/11/2003 | K66BVTVA |
| 13 | 6655151 | Phan Thùy Trang | 03/06/2003 | K66BVTVA |
| 14 | 6665970 | Nguyễn Thái Tú | 16/04/2003 | K66BVTVA |
| 15 | 6655711 | Trần Thị Minh Tuyết | 16/03/2003 | K66BVTVA |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2025**

**TIỂU BAN 4**

Địa điểm: Bộ môn Rau hoa quả

Thời gian: Ngày 10-11/9/2025

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6667827 | Vũ Thị Phương Anh | 30/06/2003 | K66RHQCQ |
| 2 | 6661145 | Trần Thị Phương Ánh | 26/11/2003 | K66RHQCQ |
| 3 | 6668157 | Vũ Thị Chuyên | 01/09/2003 | K66RHQCQ |
| 4 | 6650059 | Bùi Hoàng Hà | 29/06/2003 | K66RHQCQ |
| 5 | 6653705 | Nguyễn Thị Minh Hải | 03/06/2003 | K66RHQCQ |
| 6 | 6666851 | Nguyễn Thị Hoa | 02/02/2003 | K66RHQCQ |
| 7 | 6655239 | Quách Tùng Nam | 07/04/2003 | K66RHQCQ |
| 8 | 6660660 | Lê Hồng Phúc | 30/06/2003 | K66RHQCQ |
| 9 | 6650359 | Đàm Minh Quân | 01/11/2003 | K66RHQCQ |
| 10 | 6660642 | Hoàng Thị Kiều Trâm | 19/09/2003 | K66RHQCQ |
| 11 | 6651568 | La Tố Uyên | 30/11/2003 | K66RHQCQ |
| 12 | 6662669 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 26/03/2003 | K66RHQCQ |
| 13 | 6660978 | Nguyễn Thị Vân Anh | 29/12/2003 | K66NNP |
| 14 | 6655100 | Phan Minh Hiếu | 11/12/2003 | K66NNP |
| 15 | 6656136 | Vi Thị Nhi Hương | 23/06/2003 | K66NNP |
| 16 | 6652421 | Nguyễn Anh Tuấn | 08/09/2003 | K66NNP |
| 17 | 6668280 | Lê Thị Hồng Vân | 18/03/2003 | K66NNP |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2025**

**TIỂU BAN 5**

Địa điểm: Bộ môn Cây lương thực

Thời gian: Ngày 10-11/9/2025

| **STT** | **Mã SV** | **Họ và tên** | **Ngày sinh** | **Tên Lớp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 678054 | Hảng A Chi | 16/06/2000 | L67NNCNCA |
| 2 | 6655153 | Phan Tiến Dũng | 31/12/2003 | K66NNCNCA |
| 3 | 6656168 | Vũ Đăng Dương | 09/09/2003 | K66NNCNCA |
| 4 | 6661874 | Nguyễn Thị Hải Hà | 03/02/2003 | K66NNCNCA |
| 5 | 6656547 | Xa Đức Hùng | 12/03/2003 | K66NNCNCA |
| 6 | 6661506 | Nguyễn Nhật Huy | 20/06/2003 | K66NNCNCA |
| 7 | 645235 | Mai Thị Thùy Vân | 09/08/2001 | K64NNCNC |
| 8 | 6651625 | Lê Công Chính | 07/11/2003 | K66KHCTA |
| 9 | 6665488 | Nguyễn Hữu Đạo | 02/06/2003 | K66KHCTA |
| 10 | 601959 | Nguyễn Quốc Khánh | 02/09/1997 | T60KHCTA |
| 11 | 6660061 | Ngô Quang Long | 25/08/2003 | K66KHCTA |
| 12 | 6660980 | Phạm Hồng Nhung | 02/12/2003 | K66KHCTA |
| 13 | 6660786 | Vi Thanh Thưởng | 06/10/2003 | K66KHCTA |
| 14 | 6661829 | Hà Đức Toàn | 20/04/2003 | K66KHCTA |
| 15 | 6653358 | Nguyễn Thanh Xuân | 16/01/2003 | K66KHCTA |