#  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 : SÁNG

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIỜ THI** | **PHẦN THI** | **SỐ THÍ SINH** |
| 08:00 – 09:00 | **Viết** (60’) | **40** |
| 09:15 – 09:45 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.607)* |
| 10:00 – 11:45 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) |

**Ghi chú:**

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

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phạm Trí | Hiếu | 0161 | Nam | 19/10/1996 | K145011493 |
|  | Trần Thị Minh | Hiếu | 0162 | Nữ | 24/08/1996 | K145011494 |
|  | Nguyễn Thị | Hiếu | 0163 | Nữ | 20/05/1996 | K145031791 |
|  | Nguyễn Thị Mỹ | Hiếu | 0164 | Nữ | 07/01/1995 | K145031792 |
|  | Hồ Thị | Hiếu | 0165 | Nữ | 27/09/1994 | K145041889 |
|  | Nguyễn Thị | Hoa | 0166 | Nữ | 17/04/1996 | K145011495 |
|  | Nguyễn Thị Mỹ | Hoa | 0167 | Nữ | 24/09/1996 | K145011496 |
|  | Nguyễn Thị Phương | Hoa | 0168 | Nữ | 29/05/1996 | K145011497 |
|  | Nguyễn Thị | Hoa | 0169 | Nữ | 20/01/1995 | K145011962 |
|  | Phan Thị Thanh | Hoa | 0170 | Nữ | 14/12/1996 | K145031793 |
|  | Bùi Thanh | Hoà | 0171 | Nam | 01/02/1995 | K144060749 |
|  | Trần Hiệp | Hòa | 0172 | Nam | 27/07/1996 | K144060753 |
|  | Vũ Thị Khánh | Hòa | 0173 | Nữ | 06/05/1996 | K144111406 |
|  | Trần Thị Ngọc | Hòa | 0174 | Nữ | 26/10/1996 | K145011501 |
|  | Nguyễn Đặng Thu | Hoài | 0175 | Nữ | 09/11/1996 | K145011498 |
|  | Nguyễn Đức | Hoàng | 0176 | Nam | 19/11/1996 | K144070890 |
|  | Trần Đình | Hoàng | 0177 | Nam | 28/11/1996 | K144070891 |
|  | Phạm Huy | Hoàng | 0178 | Nam | 22/02/1996 | K144111405 |
|  | Dương Minh | Hoàng | 0179 | Nam | 14/11/1996 | K145011499 |
|  | Phan Minh | Hoàng | 0180 | Nam | 20/09/1996 | K145011500 |
|  | Ngô Nữ Phụng | Hoàng | 0181 | Nữ | 17/04/1996 | K145021660 |
|  | Nguyễn Tâm | Hoàng | 0182 | Nam | 23/09/1996 | K145031794 |
|  | Trần Thanh | Hợi | 0183 | Nữ | 21/02/1995 | K145031796 |
|  | Nguyễn Thị | Hồng | 0184 | Nữ | 10/02/1995 | K144070892 |
|  | Nguyễn Thị Thu | Hồng | 0185 | Nữ | 20/04/1996 | K144070893 |
|  | Phạm ánh | Hồng | 0186 | Nữ | 24/05/1996 | K144070894 |
|  | Nguyễn Thị Thu | Hồng | 0187 | Nữ | 08/03/1995 | K144111407 |
|  | Hoàng Thị | Hồng | 0188 | Nữ | 13/07/1996 | K145011502 |
|  | Nguyễn Thị | Hồng | 0189 | Nữ | 20/08/1996 | K145011503 |
|  | Phạm Thị Ngọc | Hồng | 0190 | Nữ | 20/01/1996 | K145021663 |
|  | Lê Thị | Hồng | 0191 | Nữ | 08/04/1996 | K145031795 |
|  | Lê Thị Hồng | Huệ | 0192 | Nữ | 18/07/1996 | K145031797 |
|  | Nguyễn Thị Kim | Huệ | 0193 | Nữ | 06/10/1996 | K145041890 |
|  | Nguyễn Duy | Hưng | 0194 | Nam | 26/04/1995 | K144101322 |
|  | Phạm Thúc | Hưng | 0195 | Nam | 15/10/1996 | K144111408 |
|  | Ngô Khánh | Hương | 0196 | Nữ | 14/04/1996 | K144070900 |
|  | Huỳnh Thị Thu | Hương | 0197 | Nữ | 17/01/1996 | K144111409 |
|  | Trần Thị | Hương | 0198 | Nữ | 05/12/1996 | K144111410 |
|  | Trần Thị Mai | Hương | 0199 | Nữ | 23/06/1992 | K145011512 |
|  | Lữ Thị Dương | Hương | 0200 | Nữ | 30/10/1995 | K145011965 |

***Tổng số thí sinh: 40***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**