|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC Y DƯỢC  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  **KHOA DƯỢC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA DƯỢC THAM DỰ HỘI NGHỊ**

**ASEAN PHARMNET I**

| **STT** | **Người tham dự** | **Diện tham dự** | **Báo cáo** | | | **Không báo cáo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Invited Speaker** | **Oral** | **Poster** |
|  | Trần Hùng | GV, BM Dược liệu | X |  |  |  |
|  | Nguyễn Thiện Hải | GV, BM. Hóa hữu cơ | X |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Minh Thuận | GV, BM Hóa sinh |  | X |  |  |
|  | Nguyễn Thị Thu Thủy | GV, BM Quản lý dược |  | X |  |  |
|  | Thái Khắc Minh | GV, BM Hóa dược |  | X |  |  |
|  | Huỳnh Trúc Thanh Ngọc | GV, BM Bào chế |  | X |  |  |
|  | Trần Văn Thành | GV, BM Bào chế |  | X |  |  |
|  | Bùi Thị Hương Quỳnh | GV, BM Dược lâm sàng |  | X |  |  |
|  | Lê Hậu | GV, BM CND |  | X |  |  |
|  | Nguyễn Đức Tuấn | GV, BM Hóa phân tích – Kiểm nghiệm |  | X |  |  |
|  | Phan Thanh Dũng | GV, BM Hóa phân tích – Kiểm nghiệm |  |  | X |  |
|  | Trần Thị Vân Anh | GV, BM Dược liệu |  |  | X |  |
|  | Huỳnh Ngọc Thụy | GV, BM Dược liệu |  |  | X |  |
|  | Võ Văn Lẹo | GV, BM Dược liệu |  |  | X |  |
|  | Trịnh Thị Thu Loan | GV, BM Bào chế |  |  | X |  |
|  | Trương Công Trị | GV, BM Hóa lý |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Hương Thảo | GV, BM Dược lâm sàng |  |  | X |  |
|  | Đặng Nguyễn Đoan Trang | GV, BM Dược lâm sàng |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Ngọc Khôi | GV, BM Dược lâm sàng |  | X |  |  |
|  | Huỳnh Ngọc Trinh | GV, BM Dược lý |  |  | X |  |
|  | Trần Thành Đạo | GV, BM Hóa dược |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Đức Hạnh | Ban NCKH-TV |  |  | X |  |
|  | Trần Thanh Nhãn | GV, BM Hóa sinh |  |  | X |  |
|  | Trần Cát Đông | GV, BM Vi – ký sinh |  |  | X |  |
|  | Phạm Ngọc Tuấn Anh | GV, BM Hóa hữu cơ |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Thị Mai Hoàng | GV, BM Dược lâm sàng |  | X |  |  |
|  | Trương Văn Đạt | GV, BM. Hóa hữu cơ |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Mạnh Huy | Ban Quản lý – Đào tạo |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Phạm Phương Quyên | Ban NCKH-TV |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | GV, BM Quản lý dược |  |  | X |  |
|  | Vũ Thanh Thảo | GV, BM Vi – ký sinh |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Vũ Giang Bắc | GV, BM Vi – ký sinh |  |  | X |  |
|  | Lê Tuấn Anh | GV, BM |  |  | X |  |
|  | Đỗ Thanh Hảo | GV, BM Dược lý |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Thị Minh Phương | GV, BM Hóa phân tích – Kiểm nghiệm |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Hồng Thiên Thanh | GV, BM Hóa phân tích – Kiểm nghiệm |  |  | X |  |
|  | Lê Thị Hồng Vân | NCS, BM Dược liệu |  |  | X |  |
|  | Huỳnh Lời | GV, BM Dược liệu |  |  | X |  |
|  | Trịnh Túy An | GV, BM Dược liệu |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Quốc Hòa | GV, BM Dược lâm sàng |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Thị Xuân Diệu | GV, BM Dược liệu |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | GV, BM Dược liệu |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Quang Nam | GV, BM Dược liệu |  |  | X |  |
|  | Phạm Đình Luyến | GV, BM Quản lý dược |  |  | X |  |
|  | Nguyễn Đại Minh |  |  |  |  | X |
|  | Võ Duy Việt |  |  |  |  | X |