# 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 : 07/09/2014 (Chủ Nhật)

# 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 07/09/2014 **(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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phạm Thị Như | Ngọc | 1073 | Nữ | 13/09/1996 | K144020215 |
|  | Hoàng Thanh | Ngọc | 1074 | Nam | 20/01/1996 | K144040526 |
|  | Dương Thị Hồng | Ngọc | 1075 | Nữ | 26/07/1996 | K144050681 |
|  | Hoàng Thị | Ngọc | 1076 | Nữ | 25/12/1996 | K144050682 |
|  | Hoàng Thị Bích | Ngọc | 1077 | Nữ | 15/01/1996 | K144050683 |
|  | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 1078 | Nữ | 01/04/1995 | K144050685 |
|  | Mai Lê Thanh | Ngọc | 1079 | Nữ | 19/05/1995 | K144081104 |
|  | Nguyễn Hồng | Ngọc | 1080 | Nữ | 10/12/1996 | K144091226 |
|  | Huỳnh Thị Thảo | Nguyên | 1081 | Nữ | 07/04/1996 | K144010067 |
|  | Võ Bùi Phúc | Nguyên | 1082 | Nữ | 16/10/1996 | K144010068 |
|  | Nguyễn Trọng Bình | Nguyên | 1083 | Nam | 15/11/1995 | K144020217 |
|  | Đổ Phương | Nguyên | 1084 | Nữ | 27/02/1996 | K144040528 |
|  | Tô Ngọc | Nguyên | 1085 | Nam | 15/03/1996 | K144050686 |
|  | Trần Đinh Thảo | Nguyên | 1086 | Nữ | 26/10/1996 | K144081106 |
|  | Nguyễn Bình | Nguyên | 1087 | Nam | 11/10/1996 | K144091229 |
|  | Bùi Đỗ Như | Nguyện | 1088 | Nữ | 15/09/1996 | K144050687 |
|  | Lê Hoàng Thanh | Nhã | 1089 | Nam | 11/12/1996 | K144020219 |
|  | Phan Thị Thanh | Nhàn | 1090 | Nữ | 08/01/1996 | K144040533 |
|  | Dương Thị ái | Nhân | 1091 | Nữ | 31/03/1996 | K144010069 |
|  | Nguyễn ái | Nhân | 1092 | Nữ | 09/12/1996 | K144040534 |
|  | Trương Thị Hoài | Nhân | 1093 | Nữ | 02/01/1996 | K144040535 |
|  | Hoàng Phi Minh | Nhật | 1094 | Nữ | 01/02/1996 | K144020386 |
|  | Bùi Hồng Thiên | Nhật | 1095 | Nam | 12/01/1996 | K144040536 |
|  | Cao Thanh | Nhi | 1096 | Nữ | 09/11/1996 | K144020221 |
|  | Đặng Yến | Nhi | 1097 | Nữ | 18/03/1996 | K144020222 |
|  | Lê Thị Chi | Nhi | 1098 | Nữ | 26/01/1996 | K144020223 |
|  | Lê Thị Phương | Nhi | 1099 | Nữ | 17/08/1996 | K144020224 |
|  | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 1100 | Nữ | 17/09/1996 | K144020225 |
|  | Trần Yến | Nhi | 1101 | Nữ | 15/02/1996 | K144030388 |
|  | Mạc Thị Yến | Nhi | 1102 | Nữ | 14/04/1996 | K144040540 |
|  | Nguyễn Hoàng Bảo | Nhi | 1103 | Nữ | 19/11/1996 | K144040541 |
|  | Nguyễn Vĩnh Kim | Nhi | 1104 | Nữ | 02/07/1996 | K144040542 |
|  | Thái Thục | Nhi | 1105 | Nữ | 15/12/1996 | K144040543 |
|  | Võ Thị Yến | Nhi | 1106 | Nữ | 06/06/1996 | K144040545 |
|  | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 1107 | Nữ | 14/08/1996 | K144050689 |
|  | Võ Yến | Nhi | 1108 | Nữ | 09/04/1996 | K144050690 |
|  | Nguyễn Lưu Kiều | Nhi | 1109 | Nữ | 06/10/1995 | K144081108 |
|  | Bùi Thị Linh | Nhi | 1110 | Nữ | 20/05/1996 | K144091231 |
|  | Bùi Thị Hồng | Nhiên | 1111 | Nữ | 17/11/1995 | K144020227 |
|  | Lục Thị Thảo | Nhiên | 1112 | Nữ | 10/11/1995 | K144021970 |
|  | Võ Thị Quỳnh | Như | 1113 | Nữ | 08/10/1996 | K144010073 |
|  | Nguyễn Hoàng Hoài | Như | 1114 | Nữ | 18/11/1996 | K144020231 |
|  | Trương Quỳnh | Như | 1115 | Nữ | 20/09/1996 | K144020232 |
|  | Võ Thị | Như | 1116 | Nữ | 12/10/1996 | K144020233 |
|  | Nguyễn Hồng | Như | 1117 | Nữ | 07/03/1996 | K144040549 |
|  | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 1118 | Nữ | 30/08/1996 | K144040551 |
|  | Phạm Tố | Như | 1119 | Nữ | 29/06/1996 | K144040552 |
|  | Trần Minh | Như | 1120 | Nam | 05/06/1994 | K144050694 |
|  | Lê Lâm Quỳnh | Như | 1121 | Nữ | 26/11/1995 | K144081111 |
|  | Trần Thị Huỳnh | Như | 1122 | Nữ | 21/06/1996 | K144091235 |
|  | Trịnh Thái Huỳnh | Như | 1123 | Nữ | 24/02/1995 | K144091236 |
|  | Tạ Thị | Nhung | 1124 | Nữ | 17/03/1996 | K144010071 |
|  | Vũ Tuyết | Nhung | 1125 | Nữ | 22/06/1996 | K144020229 |
|  | Đinh Thị Cẩm | Nhung | 1126 | Nữ | 24/05/1996 | K144040546 |
|  | Phạm Thị Tuyết | Nhung | 1127 | Nữ | 02/11/1996 | K144040547 |
|  | Lưu Thị Hồng | Nhung | 1128 | Nữ | 30/11/1996 | K144050691 |
|  | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 1129 | Nữ | 27/10/1996 | K144050692 |
|  | Phạm Thị Cẩm | Nhung | 1130 | Nữ | 22/10/1996 | K144050693 |
|  | Lê Thị Cẩm | Nhung | 1131 | Nữ | 07/10/1996 | K144081109 |
|  | Phan Nguyễn Cẩm | Nhung | 1132 | Nữ | 14/02/1996 | K144081110 |

***Tổng số thí sinh: 60***

*TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

**Chủ tịch Hội đồng thi**

**Trương Quang Được**