#  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.610**

**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 – 03:15 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) | **40** |
| 03:30 – 04:00 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.607)* |
| 04:15 – 05:15 | **Viết** (60’) |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.610*** *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.610

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thái Hoàng | Khang | 0953 | Nam | 17/10/1996 | K144020179 |
|  | Nguyễn Hoàng Minh | Khang | 0954 | Nam | 18/04/1996 | K144030365 |
|  | Nguyễn Hoàng | Khang | 0955 | Nam | 23/05/1996 | K144050665 |
|  | Lê Trần Tuấn | Khanh | 0956 | Nữ | 22/10/1996 | K144020180 |
|  | Lê Quốc | Khánh | 0957 | Nam | 06/07/1996 | K144010040 |
|  | Nguyễn Lê Kim | Khánh | 0958 | Nữ | 31/05/1995 | K144050666 |
|  | Đặng Xuân | Khánh | 0959 | Nam | 26/06/1996 | K144091211 |
|  | Nguyễn Hà Đăng | Khoa | 0960 | Nam | 14/03/1996 | K144010043 |
|  | Nguyễn Phan Đăng | Khoa | 0961 | Nam | 01/06/1996 | K144010044 |
|  | Võ Anh | Khoa | 0962 | Nam | 12/07/1996 | K144010045 |
|  | Nguyễn Đăng | Khoa | 0963 | Nữ | 04/04/1996 | K144030367 |
|  | Đoàn Duy | Khoa | 0964 | Nam | 01/12/1996 | K144040497 |
|  | Nguyễn Hoàng | Khôi | 0965 | Nam | 15/03/1996 | K144050667 |
|  | Phan Tố Nhựt | Khuê | 0966 | Nam | 12/05/1996 | K144020181 |
|  | Nguyễn Hà Anh | Kiệt | 0967 | Nam | 24/03/1996 | K144091212 |
|  | Nguyễn Thị Tuyết | Kiều | 0968 | Nữ | 07/01/1996 | K144020182 |
|  | Phạm Thị Mỹ | Kiều | 0969 | Nữ | 25/08/1996 | K144030369 |
|  | Lê Thị Oanh | Kiều | 0970 | Nữ | 25/12/1995 | K144040498 |
|  | Vũ Kim Minh | Kiều | 0971 | Nữ | 19/09/1996 | K144081085 |
|  | Đặng Thị | Kim | 0972 | Nữ | 30/12/1996 | K144020183 |
|  | Huỳnh Thy Quý | Kim | 0973 | Nữ | 25/05/1996 | K144030370 |
|  | Nguyễn Trúc | Lam | 0974 | Nữ | 13/06/1996 | K144010046 |
|  | Nguyễn Thị | Lành | 0975 | Nữ | 17/01/1996 | K144040499 |
|  | Trần Thị | Lãnh | 0976 | Nữ | 01/04/1996 | K144040500 |
|  | Nguyễn Thị | Lê | 0977 | Nữ | 08/06/1996 | K144081087 |
|  | Phạm Thị | Lê | 0978 | Nữ | 20/07/1996 | K144081088 |
|  | Nguyễn Đức | Lễ | 0979 | Nam | 06/08/1996 | K144010048 |
|  | Nguyễn Thị Nhật | Lệ | 0980 | Nữ | 28/05/1996 | K144010049 |
|  | Nguyễn Thị Mỹ | Lệ | 0981 | Nữ | 14/01/1996 | K144020184 |
|  | Hồ Mỹ | Lệ | 0982 | Nữ | 22/02/1996 | K144030372 |
|  | Đặng Thị | Lệ | 0983 | Nữ | 10/12/1996 | K144040501 |
|  | Đinh Thị Bích | Liên | 0984 | Nữ | 08/09/1996 | K144050668 |
|  | Lê Thị Mỹ | Linh | 0985 | Nữ | 22/02/1996 | K144010050 |
|  | Lê Thị Tú | Linh | 0986 | Nữ | 13/10/1996 | K144010051 |
|  | Mai Thị Trúc | Linh | 0987 | Nữ | 29/07/1996 | K144010052 |
|  | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 0988 | Nữ | 14/01/1996 | K144020187 |
|  | Phạm Thị Thu | Linh | 0989 | Nữ | 15/09/1996 | K144020188 |
|  | Đỗ Thị Hải | Linh | 0990 | Nữ | 22/11/1995 | K144030373 |
|  | Nguyễn Vương | Linh | 0991 | Nam | 30/08/1996 | K144030375 |
|  | Dương Mỹ | Linh | 0992 | Nữ | 22/04/1996 | K144040502 |

***Tổng số thí sinh: 40***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**