# 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.710**

**Kỳ kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh**

# Ngày thi : 07/09/2014 (Chủ Nhật)

# 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’) | **72** |
| 09:45 – 10:45 | **Viết** (60’) |
| 11:00 – 11:30 | **Nói**  *(thi tại phòng Lab A601 và A.607)* |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.710*** *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 07/09/2014 **(Buổi SÁNG)** – Phòng thi: A.710

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Văn Thị Kiều | Trinh | 0641 | Nữ | 03/08/1996 | K145041948 |
|  | Ngô Viết Khánh | Trình | 0642 | Nam | 21/08/1996 | K144071023 |
|  | Nguyễn Hữu | Trọng | 0643 | Nam | 18/05/1996 | K144060827 |
|  | Phạm Thiên | Trúc | 0644 | Nữ | 01/03/1996 | K144071027 |
|  | Đặng Thị | Trúc | 0645 | Nữ | 10/02/1996 | K144101372 |
|  | Phạm Thanh | Trúc | 0646 | Nam | 06/08/1995 | K145021755 |
|  | Trần Thị Thanh | Trúc | 0647 | Nữ | 11/04/1995 | K145031858 |
|  | Nguyễn Duy Tiến | Trung | 0648 | Nam | 05/01/1996 | K144101371 |
|  | Phạm Đỗ Bảo | Trung | 0649 | Nam | 15/12/1996 | K144111455 |
|  | Dương Trọng | Trung | 0650 | Nam | 15/06/1996 | K145021752 |
|  | Nguyễn Thành | Trung | 0651 | Nam | 05/10/1996 | K145021753 |
|  | Hoàng Thị Cẩm | Tú | 0652 | Nữ | 16/10/1996 | K144071034 |
|  | Nguyễn Hoàng Cẩm | Tú | 0653 | Nữ | 18/06/1996 | K144111458 |
|  | Nguyễn Hoàng Dạ | Tú | 0654 | Nữ | 26/08/1996 | K145021759 |
|  | Lý Dương Thị Thanh | Tú | 0655 | Nữ | 02/10/1995 | K145041951 |
|  | Mai Dương | Tuấn | 0656 | Nam | 12/11/1996 | K144071028 |
|  | Nguyễn Như Minh | Tuấn | 0657 | Nam | 04/08/1996 | K144111457 |
|  | Liên Triều | Tuấn | 0658 | Nam | 25/11/1995 | K145031859 |
|  | Trần Thanh | Tùng | 0659 | Nam | 11/02/1996 | K144101374 |
|  | Nguyễn Duy | Tùng | 0660 | Nam | 10/06/1996 | K145031860 |
|  | Võ Hoàng | Tuyên | 0661 | Nam | 03/09/1996 | K144060829 |
|  | Nguyễn Thị Cẩm | Tuyên | 0662 | Nữ | 19/05/1996 | K144101373 |
|  | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 0663 | Nữ | 08/05/1996 | K145011606 |
|  | Nguyễn Ngọc Giang | Tuyền | 0664 | Nữ | 22/06/1996 | K145021756 |
|  | Trần Thị Thanh | Tuyền | 0665 | Nữ | 28/08/1996 | K145021757 |
|  | Bùi Thị Như | Tuyết | 0666 | Nữ | 21/10/1996 | K144071032 |
|  | Tạ Thị | Tuyết | 0667 | Nữ | 11/11/1996 | K144071033 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Tuyết | 0668 | Nữ | 23/07/1996 | K145021758 |
|  | Trần Lý Phương | Uyên | 0669 | Nữ | 03/03/1996 | K144071036 |
|  | Nguyễn Lê Bảo | Uyên | 0670 | Nữ | 18/05/1996 | K145011607 |
|  | Nguyễn Thị Tố | Uyên | 0671 | Nữ | 24/11/1996 | K145011608 |
|  | Nguyễn Thị Hồng | Uyên | 0672 | Nữ | 20/12/1996 | K145021760 |
|  | Võ Quỳnh Phương | Uyên | 0673 | Nữ | 14/06/1996 | K145021762 |
|  | Hùynh Thị Ngọc | Vân | 0674 | Nữ | 01/11/1996 | K144071037 |
|  | Phạm Thị Khánh | Vân | 0675 | Nữ | 04/08/1996 | K144071038 |
|  | Phạm Thị | Vân | 0676 | Nữ | 15/11/1995 | K145011609 |
|  | Chu Thị Hồng | Vân | 0677 | Nữ | 10/04/1996 | K145021764 |
|  | Dương Thị Tường | Vân | 0678 | Nữ | 31/12/1996 | K145021765 |
|  | Nguyễn Thị Tường | Vân | 0679 | Nữ | 12/04/1996 | K145021766 |
|  | Nguyễn Hồng | Vân | 0680 | Nữ | 15/09/1996 | K145031862 |
|  | Nông Thị | Vân | 0681 | Nữ | 19/09/1995 | K145031977 |
|  | Triệu Thị Tố | Vân | 0682 | Nữ | 21/08/1995 | K145031978 |
|  | Lê Thị Hải | Vân | 0683 | Nữ | 25/08/1996 | K145041952 |
|  | Nguyễn Thị Yến | Vi | 0684 | Nữ | 05/10/1996 | K144060830 |
|  | Nguyễn Ngọc Thảo | Vi | 0685 | Nữ | 21/01/1996 | K144101376 |
|  | Nguyễn Thị Thụy | Vi | 0686 | Nữ | 19/08/1996 | K145021767 |
|  | Trần Nguyễn Tường | Vi | 0687 | Nữ | 27/12/1996 | K145021768 |
|  | Trần Thảo | Vi | 0688 | Nữ | 04/01/1996 | K145031863 |
|  | Bùi Thế | Vĩ | 0689 | Nam | 04/03/1996 | K145021769 |
|  | Trần Quốc | Việt | 0690 | Nam | 31/07/1996 | K144071041 |
|  | Nguyễn Phong | Vinh | 0691 | Nam | 21/08/1996 | K144071043 |
|  | Nguyễn Duy | Vinh | 0692 | Nam | 10/10/1993 | K144111460 |
|  | Nguyễn Hữu | Vinh | 0693 | Nam | 02/01/1996 | K145041953 |
|  | Hồ Thị Hoàn | Vũ | 0694 | Nữ | 07/04/1996 | K144071044 |
|  | Nguyễn Thị | Vui | 0695 | Nữ | 20/04/1996 | K144060831 |
|  | Tăng Thúy | Vy | 0696 | Nữ | 12/02/1996 | K144071045 |
|  | Bùi Lê Bảo | Vy | 0697 | Nữ | 22/10/1996 | K145021770 |
|  | Lý Phương | Vy | 0698 | Nữ | 09/11/1996 | K145021771 |
|  | Lý Thảo | Vy | 0699 | Nữ | 12/08/1996 | K145041954 |
|  | Trần Hoàng Khánh | Vy | 0700 | Nữ | 04/10/1996 | K145041955 |
|  | Võ Thị Tường | Vy | 0701 | Nữ | 10/06/1996 | K145041956 |
|  | Lê Ngọc | Xuân | 0702 | Nam | 27/02/1996 | K145011612 |
|  | Nguyễn Thanh | Xuân | 0703 | Nữ | 17/12/1996 | K145021772 |
|  | Huỳnh Lệ | Xuân | 0704 | Nữ | 10/02/1996 | K145031864 |
|  | Nguyễn Diệu Như | Ý | 0705 | Nữ | 15/02/1996 | K144111462 |
|  | Võ Trần Như | Ý | 0706 | Nữ | 04/06/1996 | K145011614 |
|  | Cao Hải | Yến | 0707 | Nữ | 02/01/1996 | K144060834 |
|  | Phạm Thị Hải | Yến | 0708 | Nữ | 11/09/1996 | K144060835 |
|  | Phạm Thị | Yến | 0709 | Nữ | 04/01/1996 | K144071047 |
|  | Nguyễn Thị Kim | Yến | 0710 | Nữ | 10/10/1995 | K145011613 |
|  | Hoàng Hải | Yến | 0711 | Nữ | 24/02/1995 | K145031865 |
|  | Hà Thị Như | Yến | 0712 | Nữ | 26/06/1995 | K145041957 |

***Tổng số thí sinh: 72***

*TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

**Chủ tịch Hội đồng thi**

**Trương Quang Được**