#  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.515**

**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.607)* |
| 03:30 – 05:15 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.515*** *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.515

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hồ Thị Hồng | Hạnh | 0873 | Nữ | 10/11/1996 | K144030351 |
|  | Nguyễn Thị | Hạnh | 0874 | Nữ | 26/03/1995 | K144030352 |
|  | Đào Thị Hồng | Hạnh | 0875 | Nữ | 26/04/1996 | K144091190 |
|  | Vương Thị Mỹ | Hảo | 0876 | Nữ | 28/10/1996 | K144010018 |
|  | Trần Phước | Hậu | 0877 | Nam | 13/08/1996 | K144040474 |
|  | Trần Thị Thu | Hiền | 0878 | Nữ | 23/08/1995 | K144010026 |
|  | Đặng Thị | Hiền | 0879 | Nữ | 14/08/1996 | K144020159 |
|  | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 0880 | Nữ | 23/09/1995 | K144020160 |
|  | Trần Thị | Hiền | 0881 | Nữ | 28/09/1996 | K144020162 |
|  | Đoàn Xuân Hiếu | Hiền | 0882 | Nam | 01/01/1994 | K144030357 |
|  | Hoàng Nguyên Thanh | Hiền | 0883 | Nữ | 26/03/1994 | K144040477 |
|  | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 0884 | Nữ | 19/05/1996 | K144050657 |
|  | Trịnh Thị | Hiền | 0885 | Nữ | 04/08/1996 | K144050658 |
|  | Lê Phương | Hiền | 0886 | Nữ | 25/01/1996 | K144081077 |
|  | Đỗ Thị Thanh | Hiền | 0887 | Nữ | 24/05/1996 | K144091194 |
|  | Hà Thị Thanh | Hiền | 0888 | Nữ | 17/12/1996 | K144091195 |
|  | Lê Thị Thanh | Hiền | 0889 | Nữ | 26/12/1996 | K144091196 |
|  | Trần Kim | Hiền | 0890 | Nữ | 02/11/1995 | K144091197 |
|  | Mai Thanh | Hiển | 0891 | Nữ | 14/09/1996 | K144010027 |
|  | Bùi Quang | Hiệp | 0892 | Nam | 01/11/1996 | K144081079 |
|  | Huỳnh Thị Mỹ | Hiếu | 0893 | Nữ | 08/06/1996 | K144010028 |
|  | Nguyễn Thị Mai | Hiếu | 0894 | Nữ | 18/05/1996 | K144010029 |
|  | Nguyễn Lê Hoàn | Hiếu | 0895 | Nữ | 18/05/1996 | K144020163 |
|  | Nguyễn Trung | Hiếu | 0896 | Nam | 14/01/1996 | K144020164 |
|  | Nguyễn Minh | Hiếu | 0897 | Nam | 22/11/1996 | K144081078 |
|  | Phạm Thị Xuân | Hoa | 0898 | Nữ | 05/11/1996 | K144020165 |
|  | Bùi Mỹ | Hoa | 0899 | Nam | 31/03/1996 | K144030359 |
|  | Lê Thị Kim | Hòa | 0900 | Nữ | 14/06/1996 | K144010033 |
|  | Lê Thị | Hòa | 0901 | Nữ | 10/04/1996 | K144030362 |
|  | Nguyễn Phan Cẩm | Hòa | 0902 | Nữ | 25/03/1996 | K144030363 |
|  | Đàm Thị | Hoài | 0903 | Nữ | 01/11/1996 | K144030360 |
|  | Phan Thị | Hoài | 0904 | Nữ | 19/10/1996 | K144040482 |
|  | Hà Ngọc | Hoàng | 0905 | Nam | 07/09/1996 | K144010030 |
|  | Ngô Minh | Hoàng | 0906 | Nữ | 17/09/1996 | K144010031 |
|  | Nguyễn Minh | Hoàng | 0907 | Nam | 12/07/1996 | K144010032 |
|  | Võ Lê | Hoàng | 0908 | Nam | 08/06/1996 | K144020167 |
|  | Nguyễn Dương Huy | Hoàng | 0909 | Nam | 20/12/1996 | K144030361 |
|  | Lâm Hoàng | Hôn | 0910 | Nam | 13/01/1996 | K144081081 |
|  | Hoàng Thị Thu | Hồng | 0911 | Nữ | 03/02/1996 | K144040483 |
|  | Nguyễn Thị | Hồng | 0912 | Nữ | 05/08/1995 | K144050659 |

***Tổng số thí sinh: 40***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**