#  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 : 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 – 03:15 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) | **40** |
| 03:30 – 04:00 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.601)* |
| 04:15 – 05:15 | **Viết** (60’) |

**Ghi chú:**

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

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phan Thị Thu | Thuỳ | 1273 | Nữ | 22/09/1996 | K144010091 |
|  | Đỗ Ngọc Thanh | Thuỳ | 1274 | Nữ | 18/10/1996 | K144020290 |
|  | Trương Thị Cẩm | Thúy | 1275 | Nữ | 25/09/1996 | K144030405 |
|  | Hồ Thị Phương | Thúy | 1276 | Nữ | 23/08/1996 | K144050710 |
|  | Trần Thị | Thúy | 1277 | Nữ | 03/08/1996 | K144050711 |
|  | Trần Thị Mai | Thúy | 1278 | Nữ | 26/08/1996 | K144081127 |
|  | Phạm Thị | Thúy | 1279 | Nữ | 23/06/1996 | K144091263 |
|  | Phạm Hữu Lưu | Thùy | 1280 | Nam | 19/07/1996 | K144010092 |
|  | Lê Thị | Thùy | 1281 | Nữ | 10/08/1996 | K144030404 |
|  | Nguyễn Như ánh | Thùy | 1282 | Nữ | 02/04/1996 | K144040589 |
|  | Lê Thị Thu | Thủy | 1283 | Nữ | 15/05/1996 | K144020291 |
|  | Nguyễn Thị Bích | Thủy | 1284 | Nữ | 14/12/1996 | K144020292 |
|  | Nguyễn Thị Lệ | Thủy | 1285 | Nữ | 17/02/1995 | K144081126 |
|  | Trần Thị Thương | Thuyền | 1286 | Nữ | 15/08/1996 | K144020289 |
|  | Bùi Thị Thủy | Tiên | 1287 | Nữ | 08/06/1996 | K144010098 |
|  | Võ Ngọc Thủy | Tiên | 1288 | Nữ | 21/01/1996 | K144010099 |
|  | Trần Lâm Giang | Tiên | 1289 | Nữ | 11/04/1996 | K144020297 |
|  | Trần Thanh Thuỷ | Tiên | 1290 | Nữ | 06/01/1996 | K144020298 |
|  | Trần Thủy | Tiên | 1291 | Nữ | 17/11/1996 | K144020299 |
|  | Võ Thị Cẩm | Tiên | 1292 | Nữ | 20/11/1996 | K144020300 |
|  | Mai Thuỷ | Tiên | 1293 | Nữ | 26/01/1995 | K144040595 |
|  | Hồ Thủy | Tiên | 1294 | Nữ | 16/04/1996 | K144091266 |
|  | Nguyễn Tân | Tiến | 1295 | Nam | 05/10/1996 | K144091268 |
|  | Nguyễn Đăng Thiện | Tín | 1296 | Nam | 18/02/1996 | K144040596 |
|  | Nguyễn Thành | Tín | 1297 | Nam | 07/04/1996 | K144050713 |
|  | Nguyễn Thành | Tín | 1298 | Nữ | 29/07/1995 | K144081132 |
|  | Nguyễn Bảo | Tín | 1299 | Nam | 21/07/1996 | K144091269 |
|  | Võ Trung | Tính | 1300 | Nam | 19/08/1996 | K144020301 |
|  | Phạm Xuân | Tình | 1301 | Nam | 16/03/1996 | K144010100 |
|  | Nguyễn Trương Lê | Trà | 1302 | Nữ | 12/01/1996 | K144010106 |
|  | Bùi Ngọc Thanh | Trâm | 1303 | Nữ | 29/11/1996 | K144020306 |
|  | Nguyễn Hồ Anh | Trâm | 1304 | Nữ | 14/10/1996 | K144030414 |
|  | Dương Thị Ngọc | Trâm | 1305 | Nữ | 23/05/1996 | K144081135 |
|  | Võ Thị Quỳnh | Trâm | 1306 | Nữ | 13/09/1996 | K144081136 |
|  | Lê Thị Mai | Trâm | 1307 | Nữ | 17/03/1996 | K144091275 |
|  | Nguyễn Lê Bích | Trâm | 1308 | Nữ | 07/12/1996 | K144091276 |
|  | Phạm Hồng | Trâm | 1309 | Nữ | 14/03/1996 | K144091277 |
|  | Lê Thị | Trầm | 1310 | Nữ | 06/06/1996 | K144010107 |
|  | Huỳnh Cao Kim | Trân | 1311 | Nữ | 09/05/1996 | K144020307 |
|  | Dương Thị Thùy | Trang | 1312 | Nữ | 20/10/1996 | K144010101 |

***Tổng số thí sinh: 40***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**