#  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.514**

**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 | **Viết** (60’) | **40** |
| 02:45 – 03:15 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.601)* |
| 03:30 – 05:15 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.514*** *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.514

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Thị | Giang | 0833 | Nữ | 02/02/1995 | K144050651 |
|  | Nguyễn Thị Thanh | Giang | 0834 | Nữ | 22/03/1996 | K144081069 |
|  | Dương Thị Lệ | Giang | 0835 | Nữ | 08/07/1996 | K144091183 |
|  | Nguyễn Thị | Hà | 0836 | Nữ | 12/02/1996 | K144020152 |
|  | Đào Thị Thu | Hà | 0837 | Nữ | 13/01/1996 | K144030345 |
|  | Đào Thị Thúy | Hà | 0838 | Nữ | 10/09/1996 | K144030346 |
|  | Đinh Thị Thu | Hà | 0839 | Nữ | 10/08/1996 | K144030347 |
|  | Nghiêm Thị | Hà | 0840 | Nữ | 29/11/1996 | K144030348 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Hà | 0841 | Nữ | 19/05/1996 | K144030349 |
|  | Nguyễn Song | Hà | 0842 | Nữ | 07/03/1996 | K144040468 |
|  | Dương Khánh | Hà | 0843 | Nữ | 11/02/1996 | K144050653 |
|  | Nguyễn Thị | Hà | 0844 | Nữ | 20/08/1995 | K144051960 |
|  | Huỳnh Thị Thu | Hà | 0845 | Nữ | 12/01/1996 | K144081070 |
|  | Lê Thị Thanh | Hà | 0846 | Nữ | 20/02/1996 | K144081071 |
|  | Nguyễn Thị | Hà | 0847 | Nữ | 15/04/1996 | K144081073 |
|  | Nguyễn Thị | Hà | 0848 | Nữ | 21/03/1996 | K144091186 |
|  | Nguyễn Văn | Hải | 0849 | Nam | 22/04/1996 | K144030350 |
|  | Bùi Đức | Hải | 0850 | Nam | 02/04/1996 | K144040469 |
|  | Ngô Đức | Hải | 0851 | Nam | 25/02/1996 | K144040470 |
|  | Lưu Trung | Hải | 0852 | Nam | 03/01/1996 | K144091188 |
|  | Huỳnh Trần Gia | Hân | 0853 | Nữ | 12/05/1996 | K144010020 |
|  | Nguyễn Gia | Hân | 0854 | Nữ | 02/01/1996 | K144010021 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 0855 | Nữ | 24/09/1996 | K144010022 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 0856 | Nữ | 22/10/1996 | K144010023 |
|  | Phạm Thị Ngọc | Hân | 0857 | Nữ | 16/02/1996 | K144020158 |
|  | Lê Thị Ngọc | Hân | 0858 | Nữ | 10/01/1996 | K144030355 |
|  | Ngô Huỳnh Ngọc | Hân | 0859 | Nữ | 14/03/1996 | K144030356 |
|  | Đinh Thị Ngọc | Hân | 0860 | Nữ | 14/12/1996 | K144050656 |
|  | Trương Bảo | Hân | 0861 | Nữ | 18/01/1996 | K144081076 |
|  | Nguyễn Ngọc Thanh | Hân | 0862 | Nữ | 02/08/1996 | K144091193 |
|  | Dương Thị | Hằng | 0863 | Nữ | 28/08/1996 | K144010019 |
|  | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | 0864 | Nữ | 25/12/1996 | K144020154 |
|  | Thái Thị Thu | Hằng | 0865 | Nữ | 01/04/1996 | K144020157 |
|  | Đỗ Thị Thu | Hằng | 0866 | Nữ | 12/12/1996 | K144030353 |
|  | Trần Thị Thúy | Hằng | 0867 | Nữ | 27/12/1996 | K144030354 |
|  | Hoàng Như | Hằng | 0868 | Nữ | 01/11/1996 | K144040472 |
|  | Liêu Phương | Hằng | 0869 | Nữ | 23/10/1995 | K144081074 |
|  | Nguyễn Thị | Hằng | 0870 | Nữ | 12/02/1996 | K144081075 |
|  | Lưu Thị Thu | Hằng | 0871 | Nữ | 17/06/1996 | K144091192 |
|  | Hoàng Thị Thu | Hằng | 0872 | Nữ | 15/09/1995 | K144091961 |

***Tổng số thí sinh: 40***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**