# 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.604**

**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 – 09:45 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) | **40** |
| 10:00 – 10:30 | **Nói**  *(thi tại phòng Lab A.601)* |
| 10:45 – 11:45 | **Viết** (60’) |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.604*** *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.604

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vũ Phạm Thu | Hương | 0201 | Nữ | 27/09/1996 | K145021667 |
|  | Bùi Thị Lan | Hương | 0202 | Nữ | 06/12/1996 | K145041891 |
|  | Nguyễn Thị | Hướng | 0203 | Nữ | 10/11/1996 | K145011513 |
|  | Nguyễn Tuấn | Huy | 0204 | Nam | 30/12/1994 | K144070897 |
|  | Lê Huỳnh Bảo | Huy | 0205 | Nam | 11/02/1996 | K145011504 |
|  | Lê Văn | Huy | 0206 | Nam | 01/01/1996 | K145011505 |
|  | Nguyễn Đăng | Huy | 0207 | Nam | 27/02/1996 | K145011506 |
|  | Tạ Khắc | Huy | 0208 | Nam | 04/01/1996 | K145031798 |
|  | Trương Thị Ngọc | Huyên | 0209 | Nữ | 15/08/1996 | K145031799 |
|  | Đỗ Thị | Huyền | 0210 | Nữ | 25/02/1996 | K145011507 |
|  | Hồ Lê Thanh | Huyền | 0211 | Nữ | 15/04/1996 | K145011508 |
|  | Huỳnh Thị Lệ | Huyền | 0212 | Nữ | 12/08/1996 | K145011509 |
|  | Nguyễn Thị | Huyền | 0213 | Nữ | 27/08/1995 | K145011510 |
|  | Phạm Thị Thu | Huyền | 0214 | Nữ | 17/09/1996 | K145011511 |
|  | Vũ Thị Ngọc | Huyền | 0215 | Nữ | 05/08/1996 | K145021665 |
|  | Nguyễn Thị An | Huyền | 0216 | Nữ | 16/02/1996 | K145031800 |
|  | Lý Hoàng Tố | Huyền | 0217 | Nữ | 15/05/1995 | K145031964 |
|  | Bùi Ngọc Lê | Kha | 0218 | Nam | 02/06/1996 | K145031802 |
|  | Đoàn Thùy Mai | Khanh | 0219 | Nữ | 13/12/1996 | K144101323 |
|  | Trần | Khánh | 0220 | Nam | 05/06/1996 | K144060760 |
|  | Hồ Kim | Khánh | 0221 | Nữ | 25/09/1996 | K144101324 |
|  | Hoàng Minh | Khánh | 0222 | Nam | 13/11/1996 | K145031804 |
|  | Huỳnh Thiện | Khiêm | 0223 | Nam | 08/04/1996 | K144060762 |
|  | Phan Bá | Khiêm | 0224 | Nam | 17/08/1996 | K144101326 |
|  | Phạm Thuần | Khiết | 0225 | Nam | 13/08/1996 | K144070902 |
|  | Nguyễn Trọng | Khôi | 0226 | Nam | 29/04/1996 | K144060763 |
|  | Trần Nguyễn Băng | Khuê | 0227 | Nữ | 02/02/1996 | K145011514 |
|  | Nguyễn Đình | Khương | 0228 | Nam | 26/04/1995 | K145011967 |
|  | Trần Tuấn | Kiệt | 0229 | Nam | 02/01/1996 | K144060765 |
|  | Lý Nguyễn Tuấn | Kiệt | 0230 | Nam | 10/07/1996 | K145011515 |
|  | Đỗ Triệu Anh | Kiệt | 0231 | Nam | 19/02/1996 | K145021670 |
|  | Liêu Nhị | Kiều | 0232 | Nữ | 04/04/1996 | K144070903 |
|  | Huỳnh Thị Thúy | Lai | 0233 | Nữ | 27/03/1996 | K145041893 |
|  | Trần | Lam | 0234 | Nam | 15/06/1996 | K145011516 |
|  | Trần Bảo | Lâm | 0235 | Nam | 24/10/1996 | K145011517 |
|  | Trần Hoàng | Lâm | 0236 | Nam | 30/11/1996 | K145041895 |
|  | Lương Thị | Lan | 0237 | Nữ | 20/06/1996 | K145021671 |
|  | Nguyễn Hoàng | Lan | 0238 | Nữ | 24/08/1996 | K145041894 |
|  | Nguyễn Thị Nhật | Lệ | 0239 | Nữ | 26/11/1996 | K144101327 |
|  | Nguyễn Thị Nhật | Lệ | 0240 | Nữ | 10/02/1996 | K145031806 |

***Tổng số thí sinh: 40***

*TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

**Chủ tịch Hội đồng thi**

**Trương Quang Được**