**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ**

**CHUYÊN GIA NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-KNQG-TH ngày 12/9/2025*

*của Trung tâm Khuyến nông quốc gia)*

| **STT** | **HỌ TÊN** | **CHỨC VỤ/ CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC** |
| --- | --- | --- |
| 1 | PGS.TS. Bùi Bá Bổng | Chủ tịch hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) |
| 2 | GS.TS. Hà Thanh Toàn | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ) |
| 3 | ThS. Nguyễn Văn Thanh | Cố vấn cấp cao Ban giám hiệu - Đại học Cửu Long (Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long) |
| 4 | GS.TS. Trần Đăng Hoà | Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Huế |
| 5 | PGS.TS. Lê Việt Dũng | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ) |
| 6 | PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung | Phó hiệu trưởng - Đại học Cần Thơ |
| 7 | GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ | Chuyên gia Nông nghiệp (Nguyên trưởng khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ) |
| 8 | GS.TS. Lê Văn Hòa | Chuyên gia Nông nghiệp (Nguyên trưởng khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ) |
| 9 | PGS.TS. Lê Văn Bé | Chuyên gia Nông nghiệp (Nguyên trưởng Bộ môn Sinh lý - Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ) |
| 10 | GS.TS. Võ Thị Gương | Chuyên gia Nông nghiệp (Nguyên trưởng Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ) |
| 11 | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ | Chuyên gia Nông nghiệp (Nguyên phó trưởng khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ) |
| 12 | TS. Dương Minh | Chuyên gia Nông nghiệp (Nguyên trưởng Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ) |
| 13 | PGS.TS. Trần Thị Ba | Chuyên gia Nông nghiệp |
| 14 | Phan Nhựt Ái | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long) |
| 15 | PGS.TS. Lê Văn Vàng | Hiệu trưởng - Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 16 | TS. Trần Công Thắng | Viện trưởng - Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và Môi trường  |
| 17 | TS. Trần Ngọc Thạch | Viện trưởng - Viện lúa ĐBSCL |
| 18 | PGS.TS. Mai Văn Trịnh | Viện trưởng - Viện Môi trường nông nghiệp |
| 19 | TS. Trần Minh Hải | Phó Hiệu trưởng - Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (Kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam) |
| 20 | ThS. Lê Thanh Tùng | Phó chủ tịch kiêm tổng Thư ký - Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam |
| 21 | PGS.TS. Châu Minh Khôi | Phó Hiệu trưởng - Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 22 | PGS.TS. Trần Minh Phú | Phó Hiệu trưởng -Trường Thủy sản, Đại Học Cần Thơ |
| 23 | PGS.TS. Trần Hoàng Dũng | Viện trưởng - Viện Nghiên cứu UD và CGCN HUFI, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh |
| 24 | PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí | Viện trưởng - Viện Mekong, Đại học Cần Thơ |
| 25 | PGS.TS. Đào Thế Anh | Chủ tịch - Hội khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam (PHANO) |
| 26 | TS. Trần Thị Út | Viện trưởng - Viện nghiên cứu Tư vấn Phát triển bền vững |
| 27 | GS.TS. Nguyễn Văn Công | Trưởng khoa - Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ) |
| 28 | TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh | Viện trưởng - Viện biến đổi khí hậu, trường Đại học An Giang |
| 29 | TS. Lê Thanh Phong | Phó Viện trưởng - Viện biến đổi khí hậu, trường Đại học An Giang |
| 30 | TS. Nguyễn Thành Hiếu | Phó Viện trưởng - Viện Cây ăn quả Miền Nam |
| 31 | PGS.TS. Nguyễn Đắc Khoa | Tổng thư ký - Hội nghiên cứu Bệnh hại Thực vật Việt Nam |
| 32 | TS. Văn Hữu Huệ | Phó Giám đốc - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long |
| 33 | Lê Văn Đông | Phó Giám đốc - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long |
| 34 | PGS.TS. Võ Hồng Tú | Phó Giám đốc - Đại học Cần Thơ (Cơ sở Hậu Giang) |
| 35 | ThS. Nguyễn Thị Kiều | Phó Chủ tịch - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Cần Thơ |
| 36 | ThS. Ngô Xuân Chinh | Giám đốc - Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Nông nghiệp |
| 37 | TS. Lê Văn Dũng | Phó Giám đốc - Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang |
| 38 | ThS. Phan Thành Tâm | Trưởng phòng Khuyến nông - Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang |
| 39 | ThS. Châu Hữu Trị | Giám đốc - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long |
| 40 | TS. Lê Thị Linh | Phó Giám đốc - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long |
| 41 | TS. Trương Hồng Hạnh | Phó Trưởng phòng - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long |
| 42 | GS.TS. Lê Vĩnh Thúc | Trưởng khoa Khoa học cây trồng, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 43 | PGS.TS. Phạm Thanh Liêm | Trưởng khoa - Khoa Công nghệ nuôi trồng thủy sản, Trường Thủy sản, Đại Học Cần Thơ |
| 44 | PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga | Trưởng khoa - Khoa Bảo vệ thực vật, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 45 | PGS.TS. Trần Vũ Phến | Chuyên gia Nông nghiệp (Nguyên trưởng Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ) |
| 46 | PGS.TS. Trần Văn Dũng | Trưởng khoa, Khoa Khoa học đất, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 47 | PGS.TS. Nguyễn Khởi Nghĩa | Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học đất, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 48 | PGS.TS. Ngô Thị Thanh Trúc | Phó Trưởng khoa - Khoa Kinh tế tài nguyên môi trường, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ |
| 49 | PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy | Chuyên gia Nông nghiệp (Nguyên trưởng Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ) |
| 50 | TS. Phạm Kim Sơn | Phó Trưởng Bộ môn - Bộ môn Bảo vệ thực vật, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 51 | TS. Trịnh Thị Xuân | Giảng viên - Khoa Bảo vệ thực vật, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 52 | PGS.TS. Võ Thị Bích Thủy | Giảng viên cao cấp - Khoa Khoa học cây trồng, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 53 | TS. Bùi Thị Cẩm Hường | Phó Trưởng khoa - Khoa Khoa học cây trồng, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 54 | PGS.TS. Lâm Phước Thành | Trưởng phòng thí nghiệm - Khoa Chăn nuôi, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 55 | PGS.TS. Lê Thanh Toàn | Trưởng phòng thí nghiệm Phòng trừ sinh học, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 56 | GS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương | Giảng viên - Khoa Sinh học và Môi trường thủy sản, Trường Thủy sản, Đại học Cần Thơ |
| 57 | TS. Hồ Lệ Thi | Giảng viên chính - Khoa Bảo vệ thực vật, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ |
| 58 | PGS.TS. Châu Tài Tảo | Giảng viên cao cấp - Trường Thủy sản, Đại Học Cần Thơ |
| 59 | PGS.TS. Lý Văn Khánh | Chánh văn phòng - Trường Thủy sản, Đại Học Cần Thơ |
| 60 | GS.TS. Võ Quang Minh | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Trưởng Bộ môn Tài nguyên đất đai - Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ) |
| 61 | PGS.TS. Trương Thị Nga | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Trưởng Bộ môn Tài nguyên môi trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ) |
| 62 | PGS.TS. Huỳnh Vương Thu Minh | Phó Trưởng Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ |
| 63 | PGS.TS. Phan Kiều Diễm | Phó Trưởng Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ |
| 64 | PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp | Giảng viên cao cấp - Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ |
| 65 | TS. Huỳnh Thị Kim Uyên | Giảng viên - Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ |
| 66 | TS. Ong Quốc Cường | Giảng viên chính - Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ |
| 67 | PGS.TS. Nguyễn Duy Cần | Giảng viên cao cấp - Bộ môn Kinh tế Phát triển, Đại học Cần Thơ (Cơ sở Hậu Giang)  |
| 68 | PGS.TS. Trần Kim Tính | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Cán bộ Phòng thí nghiệm chuyên sâu, Đại học Cần Thơ) |
| 69 | PGS.TS. Đặng Kiều Nhân | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Viện trưởng, Viện nghiên cứu ĐBSCL, Đại học Cần Thơ) |
| 70 | PGS.TS. Dương Ngọc Thành | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Trưởng bộ môn Kinh tế - Xã hội và Chính sách, Đại học Cần Thơ) |
| 71 | PGS.TS. Nguyễn Phú Son | Giảng viên - Khoa Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường King tế, Đại học Cần Thơ |
| 72 | TS. Ngô Thúy An | Giảng viên - Trường Đại học An Giang |
| 73 | TS. Lê Quốc Điền | Giảng viên - Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Tiền Giang |
| 74 | TS. Nguyễn Bích Hà Vũ | Giảng viên chính - Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Tiền Giang |
| 75 | TS. Nguyễn Kim Quyên | Trưởng khoa - Khoa Nông nghiệp, thủy sản, Trường Đại học Cửu Long |
| 76 | TS. Phạm Thị Thu Hồng | Trưởng bộ môn - Bộ môn Thủy sản, Khoa Nông nghiệp, thủy sản, Trường Đại học Cửu Long; Phó Tổng thư ký Hiệp hội cá tra Việt Nam. |
| 77 | TS. Lê Quang Thông | Giảng viên - Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh |
| 78 | TS. Hoàng Hà Anh | Giảng viên - Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh |
| 79 | TS. Tạ Văn Phương | Trưởng Bộ môn - Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Tây Đô |
| 80 | TS. Võ Văn Bình | Trưởng Bộ môn - Bộ môn Khoa học đất, Trường Đại học Tây Đô |
| 81 | TS. Nguyễn Hồng Ửng | Giảng viên - Bộ môn Nông nghiệp, khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Đại học Trà Vinh |
| 82 | PGS.TS. Nguyễn Minh Châu | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Viện trưởng - Viện Cây ăn quả Miền Nam) |
| 83 | ThS. Nguyễn Phước Tuyên | Giám đốc - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp |
| 84 | TS. Phan Thị Công | Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam |
| 85 | GS.TS. Bùi Chí Bửu | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Viện trưởng - Viện lúa ĐBSCL) |
| 86 | GS.TS. Nguyễn Thị Lang | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên trưởng Bộ môn di truyền và chọn giống - Viện lúa ĐBSCL) |
| 87 | TS. Lê Văn Bảnh | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Viện trưởng - Viện lúa ĐBSCL) |
| 88 | TS. Dương Hoàng Sơn | Giám đốc - Trung tâm ứng dụng Công nghệ sinh học và Nông nghiệp công nghệ cao, Viện lúa ĐBSCL |
| 89 | TS. Nguyễn Thế Cường | Trưởng Bộ môn - Bộ môn Nông học, Viện lúa ĐBSCL |
| 90 | TS. Nguyễn Kim Thu | Giám đốc - Trung tâm Dịch vụ phân tích Môi trường vật tư nông nghiệp và Sản phẩm cây trồng, Viện lúa ĐBSCL |
| 91 | TS. Võ Hùng Dũng | Trung tâm trọng tài Quốc tế VIAC |
| 92 | ThS. Trần Thị Bé Gấm | Khuyến nông viên - Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang |
| 93 | ThS. Nguyễn Kim Hoàng | Cán bộ dự án - Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) |
| 94 | ThS. Đinh Thị Kim Dung | Chánh văn phòng - Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) |
| 95 | PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng | Chuyên gia khoa học cao cấp - Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) |
| 96 | TS. Huỳnh Thị Thanh Tuyền | Trưởng nhóm nghiên cứu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) |
| 97 | Nguyễn Ngọc Sơn | Cán bộ cao cấp - Dự án APV Việt Nam, Tổ Chức hợp tác Đức GIZ Việt Nam |
| 98 | ThS. Nguyễn Phong phú | Giám đốc kỹ thuật - Công ty TNHH TMDV XNK Vina T&T |
| 99 | Nguyễn Đăng Khoa | Giám đốc - Công ty Cổ phần Hóa Nông AHA |
| 100 | Vũ Tuyết Hằng | Chuyên gia nông nghiệp (Nguyên Tổng GĐ Cty TNHH Đầu tư Phát triển SXNN VinEco) |
| 101 | Nguyễn Hồng Châu | Giám đốc công nghệ - Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam |
| 102 | Nguyễn Thanh Mộng | Giám đốc Phát triển thị trường Việt Nam - Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam |
| 103 | Võ Trung Lập | Phó Giám đốc - Công ty TNHH MTV Cơ khí NN Phan Tấn |
| 104 | ThS. Huỳnh Quốc Tịnh | Giám đốc Chương trình chuyển đổi Nông nghiệp và Hệ thống LTTP - WWF Việt Nam |
| 105 | Đào Thị Như Hè | Giám đốc - Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Kim Hồng |
| 106 | Nguyễn Văn Thành | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV |
| 107 | TS. Khương Văn Thưởng | Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) |
| 108 | TS. Lê Văn Khoa  | Giám đốc đối ngoại - Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) |
| 109 | ThS. Nguyễn Ngọc Mẫn | Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời |
| 110 | ThS. Nguyễn Trường Vương | Phụ trách đối ngoại - nhánh cây trồng, Công ty Bayer Việt Nam |
| 111 | Nguyễn Hoàng Sơn | Phụ trách Giải pháp cây trồng - nhánh kế hoạch cây trồng, Công ty Bayer Việt Nam |
| 112 | ThS. Trình Trung Phi | Phó Tổng giám đốc Bộ phận Kỹ thuật và mãng Tôm thương phẩm - Tập Đoàn Việt Úc |
| 113 | ThS. Dương Thành Tài | Chuyên gia nông nghiệp |
| 114 | TS. Huỳnh Kim Định | Phó Giám đốc - Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Kiêm Chánh văn phòng Điều phối nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL) |
| 115 | ThS. Trần Minh Hậu | Chuyên viên - văn phòng Điều phối nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL, Trung tâm Khuyến nông quốc gia |
| 116 | ThS. Tăng Minh Kỳ | Chuyên viên - văn phòng Điều phối nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL, Trung tâm Khuyến nông quốc gia |
| 117 | TS. Hoàng Tuyển Phương | Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp - Trung tâm Khuyến nông quốc gia |
| 118 | TS. Nguyễn Văn Bắc | Phó Trưởng Văn phòng thường trực phía Nam - Trung tâm Khuyến nông quốc gia |