#  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 : SÁNG

#  Địa điểm thi : Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIỜ THI** | **PHẦN THI** | **SỐ THÍ SINH** |
| 08:00 – 09:00 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.607)* | **60** |
| 09:15 – 11:00 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) |
| 11:00 – 12:00 | **Viết** (60’) |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.611*** *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 06/09/2014 **(Buổi SÁNG)** – Phòng thi: A.611

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Đình | Cường | 0061 | Nam | 02/11/1995 | K145021632 |
|  | Nguyễn Phạm Phương | Đài | 0062 | Nữ | 29/05/1996 | K145031786 |
|  | Lâm Mai Thanh | Đan | 0063 | Nữ | 09/04/1996 | K144111396 |
|  | Bá Thị | Đan | 0064 | Nữ | 11/09/1994 | K145031785 |
|  | Lê Thị Hồng | Đào | 0065 | Nữ | 05/08/1996 | K144070871 |
|  | Lê Thị Hồng | Đào | 0066 | Nữ | 26/06/1996 | K144111397 |
|  | Đỗ Công | Đạt | 0067 | Nam | 27/09/1996 | K144070872 |
|  | Dương Tấn Bửu | Đạt | 0068 | Nam | 06/10/1995 | K144111399 |
|  | Nguyễn Quốc | Đạt | 0069 | Nam | 20/01/1996 | K145011478 |
|  | Ngô Thị | Đạt | 0070 | Nữ | 28/02/1996 | K145041882 |
|  | Dương Thị Hồng | Diễm | 0071 | Nữ | 08/03/1996 | K144101303 |
|  | Nguyễn Thị Hồng | Diễm | 0072 | Nữ | 05/08/1996 | K144111392 |
|  | Trần Lệ | Diễm | 0073 | Nữ | 19/01/1996 | K144111393 |
|  | Trần Mai Ngọc | Diệp | 0074 | Nữ | 22/09/1996 | K144060736 |
|  | Hoàng Thị | Diệp | 0075 | Nữ | 17/09/1996 | K145021633 |
|  | Phạm Thị Tuyệt | Diệu | 0076 | Nữ | 01/06/1996 | K145031782 |
|  | Đoàn Thị | Dinh | 0077 | Nữ | 11/01/1996 | K144101304 |
|  | Trần Ngọc Duy | Đình | 0078 | Nữ | 01/12/1996 | K145021641 |
|  | Đặng Thị | Dịu | 0079 | Nữ | 27/07/1996 | K145021635 |
|  | Đặng Ngọc | Đoan | 0080 | Nam | 10/03/1996 | K144111400 |
|  | Nguyễn Văn | Đức | 0081 | Nam | 03/03/1991 | K144101311 |
|  | Nguyễn Văn | Đức | 0082 | Nữ | 22/12/1996 | K144111401 |
|  | Tất Trọng | Đức | 0083 | Nam | 30/07/1996 | K145041883 |
|  | Phạm Thị Thùy | Dung | 0084 | Nữ | 01/09/1996 | K144060738 |
|  | Lê Vũ Khánh | Dung | 0085 | Nữ | 03/10/1996 | K144070862 |
|  | Nguyễn Thảo | Dung | 0086 | Nữ | 09/06/1996 | K144070863 |
|  | Trịnh Thị Thúy | Dung | 0087 | Nữ | 10/11/1995 | K144101305 |
|  | Trần Thị Mỹ | Dung | 0088 | Nữ | 18/01/1996 | K145011473 |
|  | Nguyễn Thị | Dung | 0089 | Nữ | 26/10/1996 | K145021637 |
|  | Đinh Tiến | Dũng | 0090 | Nam | 07/06/1995 | K144060741 |
|  | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 0091 | Nữ | 25/08/1996 | K145011477 |
|  | Huỳnh Thị Thuỳ | Dương | 0092 | Nữ | 02/12/1996 | K145041881 |
|  | Nguyễn Đức | Duy | 0093 | Nam | 15/02/1996 | K144060739 |
|  | Lê Thị Cẩm | Duy | 0094 | Nữ | 05/07/1996 | K144070865 |
|  | Đỗ Phùng Trọng | Duy | 0095 | Nam | 22/09/1996 | K144101306 |
|  | Lê Thị Thuý | Duy | 0096 | Nữ | 19/09/1996 | K145011474 |
|  | Đặng Nguyễn Minh | Duy | 0097 | Nam | 11/09/1996 | K145031783 |
|  | Lê Đức | Duy | 0098 | Nam | 20/07/1996 | K145041877 |
|  | Nguyễn Thị ái | Duyên | 0099 | Nữ | 10/06/1996 | K144060740 |
|  | Nguyễn Thị Kiều | Duyên | 0100 | Nữ | 09/06/1996 | K144070867 |
|  | Nguyễn Thị Minh | Duyên | 0101 | Nữ | 30/04/1996 | K144070868 |
|  | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 0102 | Nữ | 23/04/1996 | K144101307 |
|  | Trần Mỹ | Duyên | 0103 | Nữ | 27/08/1996 | K144101309 |
|  | Vũ Hoàng Mỹ | Duyên | 0104 | Nữ | 08/06/1996 | K144101310 |
|  | Huỳnh Ngọc Phương | Duyên | 0105 | Nữ | 18/02/1996 | K144111395 |
|  | Lê Thị Mỹ | Duyên | 0106 | Nữ | 16/05/1996 | K145011475 |
|  | Võ Thị Mỹ | Duyên | 0107 | Nữ | 18/07/1996 | K145011476 |
|  | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 0108 | Nữ | 27/02/1996 | K145021639 |
|  | Lê Hương | Duyên | 0109 | Nữ | 17/06/1996 | K145031784 |
|  | Hoàng Mỹ | Duyên | 0110 | Nữ | 02/12/1996 | K145041878 |
|  | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 0111 | Nữ | 15/03/1996 | K145041879 |
|  | Đoàn Thị Phương | Giang | 0112 | Nữ | 01/04/1996 | K144070876 |
|  | Nguyễn Thanh | Giang | 0113 | Nữ | 17/08/1995 | K144070877 |
|  | Ninh Thị Hương | Giang | 0114 | Nữ | 19/05/1996 | K144101312 |
|  | Đàm Thị Hương | Giang | 0115 | Nữ | 18/02/1996 | K145011479 |
|  | Nguyễn Thị | Giang | 0116 | Nữ | 02/11/1995 | K145011480 |
|  | Võ Thị Hà | Giang | 0117 | Nữ | 08/11/1996 | K145011481 |
|  | Lê Thị Hương | Giang | 0118 | Nữ | 03/02/1996 | K145031787 |
|  | Nguyễn Thanh | Giao | 0119 | Nam | 02/10/1996 | K145011482 |
|  | Đoàn Mai Ngọc | Giàu | 0120 | Nữ | 27/01/1996 | K145031788 |

***Tổng số thí sinh: 60***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**