#  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

#  TRUNG TÂM KHẢO THÍ TIẾNG ANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**LỊCH THI PHÒNG A.608**

**Kỳ kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh**

#  Ngày thi : 06/09/2014 (Thứ Bảy)

#  Buổi thi : SÁNG

#  Địa điểm thi : Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIỜ THI** | **PHẦN THI** | **SỐ THÍ SINH** |
| 08:00 – 09:00 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.601)* | **60** |
| 09:15 – 11:00 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) |
| 11:00 – 12:00 | **Viết** (60’) |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.608*** *vào* ***lúc 7:15*** *để làm thủ tục vào phòng thi và nghe phổ biến lịch thi, nội quy phòng thi trước khi bắt đầu Phần thi thứ nhất.*

*TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI**

 **Trương Quang Được**

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRUNG TÂM KHẢO THÍ TIẾNG ANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH THÍ SINH**

**KỲ KIỂM TRA ĐẦU VÀO MÔN TIẾNG ANH**

Ngày 06/09/2014 **(Buổi SÁNG)** – Phòng thi: A.608

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hồ Thy Nhân | Ái | 0001 | Nữ | 27/08/1995 | K144111383 |
|  | Nguyễn Huỳnh Mỹ | Ái | 0002 | Nữ | 30/09/1996 | K145021623 |
|  | Đinh Hữu | An | 0003 | Nam | 01/09/1996 | K144101297 |
|  | Trần Mỹ Nữ Long | An | 0004 | Nữ | 08/01/1996 | K145021616 |
|  | Nguyễn Hoàng Ngọc | Anh | 0005 | Nữ | 15/01/1996 | K144060729 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 0006 | Nữ | 16/10/1996 | K144060731 |
|  | Nguyễn Tuấn | Anh | 0007 | Nam | 10/04/1994 | K144060732 |
|  | Đặng Thị Huyền | Anh | 0008 | Nữ | 31/01/1996 | K144070836 |
|  | Đoàn Thị | Anh | 0009 | Nữ | 05/07/1996 | K144070837 |
|  | Lê Hoàng Thiên | Anh | 0010 | Nữ | 09/04/1996 | K144070838 |
|  | Nguyễn Thị Phương | Anh | 0011 | Nữ | 16/09/1996 | K144070843 |
|  | Nguyễn Thị Thoại | Anh | 0012 | Nữ | 20/09/1996 | K144070844 |
|  | Trần Thị Kim | Anh | 0013 | Nữ | 17/09/1996 | K144070845 |
|  | Nguyễn Lưu Kim | Anh | 0014 | Nữ | 22/04/1996 | K144111381 |
|  | Nguyễn Ngọc Lan | Anh | 0015 | Nữ | 01/04/1996 | K144111382 |
|  | Nguyễn Thị Kim | Anh | 0016 | Nữ | 29/09/1996 | K145011463 |
|  | Trịnh Thị Lan | Anh | 0017 | Nữ | 05/05/1996 | K145011467 |
|  | Phạm Mỹ | Anh | 0018 | Nữ | 02/03/1996 | K145021621 |
|  | Trương Thị Hồng | Anh | 0019 | Nữ | 20/09/1994 | K145021622 |
|  | Nguyễn Hồ Tuấn | Anh | 0020 | Nam | 12/11/1996 | K145031775 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 0021 | Nữ | 02/03/1996 | K145031776 |
|  | Cao Diệp | Anh | 0022 | Nam | 05/07/1996 | K145041867 |
|  | Hồ Thị Như | Anh | 0023 | Nữ | 08/04/1995 | K145041868 |
|  | Lê Thị Lâm | Anh | 0024 | Nữ | 24/10/1996 | K145041869 |
|  | Mai Thị Lan | Anh | 0025 | Nữ | 21/09/1996 | K145041870 |
|  | Đinh Thị Hoàng | Ánh | 0026 | Nữ | 05/02/1996 | K144070846 |
|  | Phạm Ngọc | Ánh | 0027 | Nữ | 28/07/1996 | K144070848 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 0028 | Nữ | 08/11/1996 | K145011468 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 0029 | Nữ | 01/05/1996 | K145041871 |
|  | Tạ Nguyễn Quân | Âu | 0030 | Nam | 15/06/1995 | K145021625 |
|  | Hoàng Văn | Bằng | 0031 | Nam | 21/08/1996 | K144070852 |
|  | Nguyễn Thị Thu | Bằng | 0032 | Nữ | 08/04/1996 | K145021627 |
|  | Lâm Chí | Bảo | 0033 | Nam | 14/12/1996 | K144101298 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 0034 | Nữ | 01/03/1995 | K145041872 |
|  | Trương Thị | Bình | 0035 | Nữ | 18/11/1996 | K144070853 |
|  | Nguyễn Thanh | Bình | 0036 | Nam | 27/10/1996 | K144111385 |
|  | Trần Thị | Bình | 0037 | Nữ | 12/06/1996 | K145011469 |
|  | Nguyễn Thị Thu | Cầm | 0038 | Nữ | 07/04/1996 | K145041873 |
|  | Ngô Minh | Châu | 0039 | Nữ | 23/11/1996 | K144111387 |
|  | Phan Thị Thanh | Châu | 0040 | Nữ | 08/06/1996 | K144111388 |
|  | Phạm Ngọc Bảo | Châu | 0041 | Nữ | 16/10/1996 | K144111958 |
|  | Phan Ngọc Hồng | Châu | 0042 | Nữ | 13/11/1996 | K145021629 |
|  | Huỳnh Thị Minh | Châu | 0043 | Nữ | 27/08/1996 | K145031778 |
|  | Lý Ngự | Châu | 0044 | Nữ | 27/08/1995 | K145031780 |
|  | Hồ Châu Linh | Chi | 0045 | Nữ | 14/11/1996 | K144060735 |
|  | Nguyễn Thị Kim | Chi | 0046 | Nữ | 10/07/1996 | K144070854 |
|  | Nguyễn Ngọc Giao | Chi | 0047 | Nữ | 12/01/1996 | K144111389 |
|  | Nguyễn Thị | Chi | 0048 | Nữ | 17/02/1996 | K145041874 |
|  | Võ Thị Bảo | Chi | 0049 | Nữ | 14/01/1996 | K145041875 |
|  | Ngô Quốc | Chí | 0050 | Nữ | 23/08/1996 | K145021630 |
|  | Hoàng Minh | Chiến | 0051 | Nam | 13/11/1996 | K144111390 |
|  | Mạch Văn | Chính | 0052 | Nam | 02/07/1996 | K144070856 |
|  | Lưu Quang | Chính | 0053 | Nam | 20/10/1996 | K145011470 |
|  | Lý Thị Ngọc | Chuổi | 0054 | Nữ | 13/06/1996 | K145011471 |
|  | Ngô Thái Nguyên | Chương | 0055 | Nam | 25/07/1996 | K145021631 |
|  | Nguyễn Kim | Cúc | 0056 | Nữ | 06/03/1996 | K144101300 |
|  | Lê Mai | Cường | 0057 | Nam | 11/11/1995 | K144070857 |
|  | Huỳnh Tấn | Cường | 0058 | Nam | 15/03/1996 | K144101301 |
|  | Võ Quốc | Cường | 0059 | Nữ | 17/03/1996 | K144101302 |
|  | Phạm Quốc | Cường | 0060 | Nam | 04/10/1996 | K144111391 |

***Tổng số thí sinh: 60***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**