#  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 : CHIỀU

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIỜ THI** | **PHẦN THI** | **SỐ THÍ SINH** |
| 01:30 – 02:30 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.601)* | **60** |
| 02:45 – 04:30 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) |
| 04:30 – 05:30 | **Viết** (60’) |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.608*** *vào* ***lúc 12:45*** *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 CHIỀU)** – Phòng thi: A.608

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lê Duy Thùy | An | 0713 | Nữ | 10/08/1995 | K144010001 |
|  | Ngô Thị Thúy | An | 0714 | Nữ | 30/09/1996 | K144020121 |
|  | Trần Thị Tố | An | 0715 | Nữ | 24/06/1996 | K144020122 |
|  | Đỗ Thị Nguyên | An | 0716 | Nữ | 11/03/1996 | K144030330 |
|  | Phan Thị Thái | An | 0717 | Nữ | 10/02/1996 | K144030331 |
|  | Đặng Nguyễn Thanh | An | 0718 | Nam | 22/06/1996 | K144040423 |
|  | Lê Hoài | An | 0719 | Nam | 05/06/1996 | K144040424 |
|  | Nguyễn Thị Tường | An | 0720 | Nữ | 25/03/1996 | K144050638 |
|  | Cao Thị Tuyết | An | 0721 | Nữ | 21/05/1996 | K144081050 |
|  | Triệu Tường | An | 0722 | Nam | 19/08/1996 | K144091152 |
|  | Nguyễn Thị Hồng | Ân | 0723 | Nữ | 10/09/1996 | K144010006 |
|  | Hoàng Thị Hồng | Ân | 0724 | Nữ | 18/06/1996 | K144040439 |
|  | Tiết Ngọc | ẩn | 0725 | Nam | 25/11/1996 | K144040440 |
|  | Ngô Nguyễn Như | Anh | 0726 | Nữ | 26/02/1996 | K144010002 |
|  | Nguyễn Thị Như | Anh | 0727 | Nữ | 02/09/1996 | K144010003 |
|  | Trần Tâm | Anh | 0728 | Nữ | 01/06/1996 | K144010004 |
|  | Châu Hoàng | Anh | 0729 | Nữ | 23/01/1996 | K144020123 |
|  | Trần Phương | Anh | 0730 | Nữ | 16/12/1996 | K144020125 |
|  | Nguyễn Thị Quế | Anh | 0731 | Nữ | 22/08/1996 | K144030332 |
|  | Nguyễn Thị Tú | Anh | 0732 | Nữ | 21/03/1996 | K144030333 |
|  | Hoàng Ngọc | Anh | 0733 | Nữ | 12/03/1996 | K144040426 |
|  | Mai Ngọc | Anh | 0734 | Nữ | 23/06/1996 | K144040429 |
|  | Mã Quế | Anh | 0735 | Nữ | 11/07/1996 | K144040430 |
|  | Ngô Nguyễn Vân | Anh | 0736 | Nữ | 25/07/1996 | K144040431 |
|  | Nguyễn Thị Hồng | Anh | 0737 | Nữ | 23/05/1996 | K144040432 |
|  | Hoàng Thị Lan | Anh | 0738 | Nữ | 13/09/1996 | K144050639 |
|  | Nguyễn Lan | Anh | 0739 | Nữ | 03/07/1996 | K144050640 |
|  | Lê Thị Vân | Anh | 0740 | Nữ | 16/08/1996 | K144081052 |
|  | Phạm Thị Mai | Anh | 0741 | Nữ | 20/06/1996 | K144081053 |
|  | Võ Tuấn | Anh | 0742 | Nam | 13/06/1996 | K144081054 |
|  | Lê Thị Hoàng | Anh | 0743 | Nữ | 01/01/1996 | K144091155 |
|  | Nguyễn Bảo | Anh | 0744 | Nam | 08/06/1996 | K144091156 |
|  | Nguyễn Hồng | Anh | 0745 | Nam | 09/04/1991 | K144091158 |
|  | Nguyễn Ngọc | Anh | 0746 | Nữ | 05/12/1996 | K144091159 |
|  | Trần Hồng | Ánh | 0747 | Nữ | 26/11/1994 | K144010005 |
|  | Lê Thị Ngọc | Ánh | 0748 | Nữ | 11/07/1996 | K144020127 |
|  | Nguyễn Thị Minh | Ánh | 0749 | Nữ | 02/11/1996 | K144040437 |
|  | Đoàn | Ba | 0750 | Nam | 13/05/1991 | K144020129 |
|  | Phạm Thị Thu | Bắc | 0751 | Nữ | 08/08/1996 | K144040442 |
|  | Vũ Hà | Bắc | 0752 | Nam | 10/10/1996 | K144091163 |
|  | Hoàng Quốc | Bảo | 0753 | Nam | 05/07/1996 | K144020130 |
|  | Dương Trí | Bảo | 0754 | Nam | 02/11/1996 | K144030334 |
|  | Ngyễn Quang Thái | Bảo | 0755 | Nam | 08/09/1994 | K144040441 |
|  | Trần Hoàng | Bảo | 0756 | Nam | 23/09/1996 | K144081055 |
|  | Lê Thị Ngọc | Bích | 0757 | Nữ | 30/12/1996 | K144020131 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 0758 | Nữ | 03/05/1996 | K144020132 |
|  | Lê Ngọc | Bích | 0759 | Nữ | 16/06/1996 | K144081057 |
|  | Võ Khả | Bình | 0760 | Nữ | 27/01/1995 | K144081056 |
|  | Lê Minh | Bình | 0761 | Nam | 02/09/1996 | K144091164 |
|  | Trần Lê Thanh | Cầm | 0762 | Nữ | 06/06/1996 | K144091165 |
|  | Nguyễn Ngọc | Cẩm | 0763 | Nữ | 15/05/1996 | K144010007 |
|  | Hồ Thị | Cang | 0764 | Nữ | 16/06/1996 | K144020133 |
|  | Nguyễn Hữu | Chánh | 0765 | Nam | 19/02/1996 | K144081058 |
|  | Lã Minh | Châu | 0766 | Nữ | 20/08/1996 | K144010009 |
|  | Nguyễn Thị Phương | Châu | 0767 | Nữ | 03/09/1996 | K144010010 |
|  | Trần Thị Trân | Châu | 0768 | Nữ | 30/03/1996 | K144030335 |
|  | Lê Thị Hoàng | Châu | 0769 | Nữ | 12/03/1996 | K144040445 |
|  | Lê Nhi Linh | Chi | 0770 | Nữ | 08/08/1996 | K144020134 |
|  | Trần Linh | Chi | 0771 | Nữ | 22/05/1996 | K144040447 |
|  | Nguyễn Thị Kim | Chi | 0772 | Nữ | 06/01/1996 | K144091167 |

***Tổng số thí sinh: 60***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**