|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chuyên ngành** |
|  | Dương Thành Nam | Đất và Dinh dưỡng cây trồng |
|  | Đồng Minh Hải | Chăn nuôi động vật |
|  | Khamtom Vanthanouvong | Trồng trọt |
|  | Vũ Việt Hưng | Trồng trọt |
|  | Đinh Quyết Tâm | Bảo vệ thực vật |
|  | Đào Chí Cường | Kỹ thuật máy và thiết bị CGH NN&NT |
|  | Đoàn Văn Soạn | Chăn nuôi động vật |
|  | Ngô Thị Hạnh | Di truyền và Chọn giống cây trồng |
|  | Trần Thị Liên | Trồng trọt |
|  | Nguyễn Cảnh Tự | Vi sinh vật học thú y |
|  | Trần Tấn Phương | Di truyền và Chọn giống cây trồng |
|  | Vũ Hồng Quảng | Di truyền và Chọn giống cây trồng |
|  | Vũ Đình Bắc | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Phan Quốc Hưng | Đất và Dinh dưỡng cây trồng |
|  | Đỗ Thị Thúy Phương | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Đặng Quang Phán | Đất và Dinh dưỡng cây trồng |
|  | Nguyễn Thế Bình | Khoa học cây trồng |
|  | Phạm Thị Minh Huệ | Kỹ thuật cơ khí |
|  | Đặng Thị Hồng Tuyết | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Vũ Tiến Quang | Chăn nuôi |
|  | Nguyễn Đắc Nhẫn | Quản lý đất đai |
|  | Đỗ Thị Nga | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Nguyễn Công Tiệp | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Võ Thị Minh Tuyển | Di truyền và Chọn giống cây trồng |
|  | Nguyễn Tiến Cường | Quản lý đất đai |
|  | Lê Thị Giang | Quản lý đất đai |
|  | Đỗ Thị Đức Hạnh | Quản lý đất đai |
|  | Trần Trọng Phương | Quản lý đất đai |
|  | Vũ Quang Giảng | Bảo vệ thực vật |
|  | Lê Văn Ninh | Bảo vệ thực vật |
|  | Lê Ngọc Hướng | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Nguyễn Văn Hồng | Khoa học cây trồng |
|  | Phan Thị Thanh Huyền | Quản lý đất đai |
|  | Hoàng Thị Hằng | Bảo vệ thực vật |
|  | Nguyễn Thị Minh Phương | Di truyền và Chọn giống cây trồng |
|  | Bounmy PHIOVANKHAM | Chăn nuôi |
|  | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Vi sinh vật học thú y |
|  | Vũ Ngọc Lan | Khoa học cây trồng |
|  | Hoàng Thị Nga | Khoa học cây trồng |
|  | Trần Ngọc Duyên | Khoa học cây trồng |
|  | Trần Quang Vui | Vi sinh vật học thú y |
|  | Phùng Gia Hưng | Quản lý đất đai |
|  | Vũ Xuân Thanh | Khoa học đất |
|  | Nguyễn Quang Hậu | Kinh tế phát triển |
|  | Trần Nam Trung | Khoa học cây trồng |
|  | Dương Tiến Viện | Bảo vệ thực vật |
|  | Dương Kim Thoa | Di truyền và Chọn giống cây trồng |
|  | Trần Thị Thanh Bình | Bảo vệ thực vật |
|  | Trịnh Văn Mỵ | Bảo vệ thực vật |
|  | Ngô Tiền Giang | Khoa học cây trồng |
|  | Phạm Thị Phin | Quản lý đất đai |
|  | Trần Gia Long | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Nguyễn Quốc Oánh | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Bùi Xuân Phong | Bảo vệ thực vật |
|  | Trần Văn Toàn | Bảo vệ thực vật |
|  | Tiêu Quang An | Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi |
|  | Hoàng Ngọc Thuận | Khoa học đất |
|  | Bùi Văn Tiến | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Lê Văn Thơ | Quản lý đất đai |
|  | Từ Thái Giang | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Nguyễn Đức Thắng | Bảo vệ thực vật |
|  | Võ Thị Hải Lê | Ký sinh trùng học thú y |
|  | Nguyễn Quyết Thắng | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Quốc Hiếu | Khoa học đất |
|  | Đỗ Minh Chiến | Kỹ thuật cơ khí |
|  | Nguyễn Tất Thắng | Bảo vệ thực vật |
|  | Hoàng Minh Thuận | Kỹ thuật cơ khí |
|  | Đào Quang Nghị | Khoa học cây trồng |
|  | Đàm Thanh Thủy | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Thị Minh Phượng | Kinh tế phát triển |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Lanh | Quản lý đất đai |
|  | Lê Thị Thủy | Di truyền và Chọn giống cây trồng |
|  | Lê Quý Tùy | Khoa học cây trồng |
|  | Trịnh Minh Hợp | Di truyền và Chọn giống cây trồng |
|  | Trần Quốc Vinh | Quản lý đất đai |
|  | Hồ Thị Thu Hà | Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi |
|  | Trần Đức Thuận | Kinh tế nông nghiệp |
|  | Vann Varth | Quản lý đất đai |
|  | Nguyễn Văn Quang | Khoa học cây trồng |
|  | Nguyễn Duy Hồng | Bảo vệ thực vật |