#  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.611**

**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 – 02:30 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.607)* | **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.611*** *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.611

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngô Thị Tây | Chúc | 0773 | Nữ | 01/09/1996 | K144020135 |
|  | Mai Thị Kim | Chung | 0774 | Nữ | 21/12/1996 | K144030336 |
|  | Lê Thành | Công | 0775 | Nam | 06/06/1996 | K144010011 |
|  | Nguyễn Thị Kim | Cúc | 0776 | Nữ | 19/12/1996 | K144020137 |
|  | Phạm Quốc | Cường | 0777 | Nam | 16/10/1996 | K144030337 |
|  | Lê Chí | Cường | 0778 | Nam | 08/10/1996 | K144040451 |
|  | Nguyễn Hữu | Cường | 0779 | Nam | 22/01/1996 | K144091169 |
|  | Bùi Trang | Đài | 0780 | Nữ | 02/01/1995 | K144091178 |
|  | Lê Quốc | Đại | 0781 | Nam | 20/01/1996 | K144081067 |
|  | Lê Thị Phương | Dân | 0782 | Nữ | 30/03/1996 | K144091170 |
|  | Phù Mẫn | Đạt | 0783 | Nữ | 27/12/1996 | K144020148 |
|  | Hồ Hưng | Đạt | 0784 | Nam | 25/12/1996 | K144030343 |
|  | Võ Doãn | Đạt | 0785 | Nam | 03/06/1996 | K144040463 |
|  | Lê Thành | Đạt | 0786 | Nam | 14/02/1996 | K144091179 |
|  | Võ Tiến | Đạt | 0787 | Nam | 11/06/1996 | K144091180 |
|  | Võ Văn | Đạt | 0788 | Nam | 08/07/1994 | K144091181 |
|  | Nguyễn Huỳnh Ngọc | Diễm | 0789 | Nữ | 13/12/1996 | K144010012 |
|  | Nguyễn Bích | Diễm | 0790 | Nữ | 06/06/1996 | K144020138 |
|  | Nguyễn Thị | Diễm | 0791 | Nữ | 26/02/1996 | K144030338 |
|  | Nguyễn Thị Bích | Diễm | 0792 | Nữ | 21/03/1996 | K144040452 |
|  | Huỳnh Thị Như | Diễm | 0793 | Nữ | 20/04/1996 | K144081959 |
|  | Lê Doãn Bách | Diệp | 0794 | Nữ | 28/05/1996 | K144020139 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Diệp | 0795 | Nữ | 25/10/1996 | K144091171 |
|  | Ngô Thị Huyền | Diệu | 0796 | Nữ | 24/04/1996 | K144020140 |
|  | Nguyễn Thị Mỹ | Diệu | 0797 | Nữ | 19/11/1996 | K144030339 |
|  | Bùi Thị Bích | Diệu | 0798 | Nam | 01/09/1996 | K144040453 |
|  | Tạ Minh | Đức | 0799 | Nam | 26/03/1996 | K144040464 |
|  | Lê Trọng | Đức | 0800 | Nam | 15/10/1996 | K144091182 |
|  | Lê Phương | Dung | 0801 | Nữ | 21/03/1996 | K144020141 |
|  | Phạm Thục | Dung | 0802 | Nữ | 05/08/1996 | K144050643 |
|  | Trần Thị | Dung | 0803 | Nữ | 26/04/1996 | K144050644 |
|  | Huỳnh Ngô Uyển | Dung | 0804 | Nữ | 23/10/1996 | K144081062 |
|  | Vũ Hoàng Thanh | Dung | 0805 | Nữ | 09/04/1995 | K144081063 |
|  | Tống Thị Thùy | Dung | 0806 | Nữ | 18/09/1996 | K144091172 |
|  | Ngô Hoàng | Dũng | 0807 | Nam | 21/07/1996 | K144020145 |
|  | Dương Thị Thùy | Dương | 0808 | Nữ | 10/05/1996 | K144010015 |
|  | Đào Nguyễn Thuỳ | Dương | 0809 | Nữ | 14/10/1996 | K144020146 |
|  | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 0810 | Nữ | 15/08/1996 | K144020147 |
|  | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 0811 | Nữ | 28/08/1996 | K144040462 |
|  | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 0812 | Nữ | 12/08/1995 | K144081065 |
|  | Võ Thị Thùy | Dương | 0813 | Nữ | 26/03/1996 | K144081066 |
|  | Trần Thị Thùy | Dương | 0814 | Nữ | 10/01/1996 | K144091176 |
|  | Trần Lê Công | Duy | 0815 | Nam | 10/06/1996 | K144020142 |
|  | Vũ Đức | Duy | 0816 | Nam | 22/12/1996 | K144040458 |
|  | Lê Đình | Duy | 0817 | Nam | 19/07/1996 | K144050645 |
|  | Ngô Thị Mỹ | Duyên | 0818 | Nữ | 20/08/1996 | K144020143 |
|  | Nguyễn Thị Thuỳ | Duyên | 0819 | Nữ | 01/11/1996 | K144020144 |
|  | Đặng Thị Mỹ | Duyên | 0820 | Nữ | 04/07/1996 | K144030341 |
|  | Nguyễn Ngọc Mỹ | Duyên | 0821 | Nữ | 19/10/1995 | K144040459 |
|  | Nguyễn Quỳnh | Duyên | 0822 | Nữ | 25/08/1996 | K144040460 |
|  | Lê Thị Mỹ | Duyên | 0823 | Nữ | 19/05/1996 | K144050646 |
|  | Nguyễn Hải | Duyên | 0824 | Nữ | 07/10/1994 | K144050648 |
|  | Lê Kỳ | Duyên | 0825 | Nữ | 20/10/1996 | K144081064 |
|  | Dương Thị Mai | Duyên | 0826 | Nữ | 05/11/1996 | K144091174 |
|  | Trần Thị Hoài | Giang | 0827 | Nữ | 04/04/1995 | K134040392 |
|  | Hà Ngân | Giang | 0828 | Nữ | 10/01/1996 | K144020150 |
|  | Lê Thị Trà | Giang | 0829 | Nữ | 17/10/1996 | K144030344 |
|  | Nguyễn Hà | Giang | 0830 | Nữ | 28/07/1996 | K144040465 |
|  | Nguyễn Thanh Phương | Giang | 0831 | Nữ | 28/11/1996 | K144040466 |
|  | Ngô Thị Phương | Giang | 0832 | Nữ | 22/09/1996 | K144050650 |

***Tổng số thí sinh: 60***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**