|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM**  **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN**

**HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM NĂM 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Nam (Nữ)** | **Học hàm, học vị** | **Ngành, chuyên ngành** | **Cơ quan công tác** |
| 1 | Mai Huỳnh Cang | 1983 | Nữ | PGS.TS | Hóa học | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | Nguyễn Phú Hòa | 1970 | Nữ | PGS.TS | Thủy sản | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | Nguyễn Trọng Hoài | 1961 | Nam | GS.TS | Kinh tế | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| 4 | Nguyễn Tri Quang Hưng | 1978 | Nam | PGS.TS | Thủy lợi | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh |
| 5 | Dương Nguyên Khang | 1964 | Nam | GS.TS | Chăn nuôi | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh |
| 6 | Nguyễn Kim Lợi | 1974 | Nam | GS.TS | Khoa học trái đất | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh |
| 7 | Lê Quang Thông | 1976 | Nam | PGS.TS | Thú y | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh |
| 8 | Nguyễn Tất Toàn | 1972 | Nam | PGS.TS | Thú y | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh |
| 9 | Kha Chấn Tuyền | 1980 | Nam | PGS.TS | Công nghệ thực phẩm | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh |

*Danh sách gồm 09 thành viên*