#  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.604**

**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 – 03:15 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) | **40** |
| 03:30 – 04:00 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.601)* |
| 04:15 – 05:15 | **Viết** (60’) |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.604*** *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.604

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bùi Thị Thu | Huệ | 0913 | Nữ | 10/04/1996 | K144010035 |
|  | Chu Thị | Huệ | 0914 | Nữ | 23/12/1996 | K144091198 |
|  | ỳ Ngọc | Huệ | 0915 | Nữ | 12/05/1996 | K144091199 |
|  | Phạm Nguyễn Phi | Hùng | 0916 | Nam | 24/04/1996 | K144020170 |
|  | Phạm Quốc | Hùng | 0917 | Nam | 08/11/1996 | K144020171 |
|  | Nguyễn Thế | Hưng | 0918 | Nam | 27/04/1996 | K144010037 |
|  | Phạm Lê | Hưng | 0919 | Nam | 02/04/1996 | K144020173 |
|  | Nguyễn Hữu | Hưng | 0920 | Nam | 21/12/1995 | K144040494 |
|  | Bùi Đình | Hưng | 0921 | Nam | 20/06/1995 | K144081083 |
|  | Dương Quốc | Hưng | 0922 | Nam | 25/05/1996 | K144081084 |
|  | Nguyễn Thanh Mai | Hương | 0923 | Nữ | 01/04/1996 | K144020176 |
|  | Nguyễn Thị Xuân | Hương | 0924 | Nữ | 03/09/1996 | K144020177 |
|  | Ma Thị | Hương | 0925 | Nữ | 22/09/1995 | K144021966 |
|  | Lê Nguyễn Quỳnh | Hương | 0926 | Nữ | 16/11/1996 | K144040495 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Hương | 0927 | Nữ | 20/03/1995 | K144040496 |
|  | Chu Thị Lan | Hương | 0928 | Nữ | 13/09/1995 | K144091207 |
|  | Mai Thanh | Hương | 0929 | Nữ | 22/01/1996 | K144091208 |
|  | Phạm Thị Thu | Hương | 0930 | Nữ | 14/01/1996 | K144091209 |
|  | Nguyễn Thị Thu | Hường | 0931 | Nữ | 10/04/1996 | K144020178 |
|  | Nguyễn Lê Anh | Huy | 0932 | Nam | 29/06/1996 | K144010036 |
|  | Lê Quang | Huy | 0933 | Nam | 04/04/1996 | K144030364 |
|  | Nguyễn Văn Đức | Huy | 0934 | Nam | 10/08/1996 | K144040485 |
|  | Vũ Khắc | Huy | 0935 | Nam | 12/04/1996 | K144040486 |
|  | Nguyễn | Huy | 0936 | Nam | 08/08/1996 | K144050660 |
|  | Hoàng Đức | Huy | 0937 | Nam | 01/02/1996 | K144091200 |
|  | Nguyễn Đức | Huy | 0938 | Nam | 01/11/1996 | K144091201 |
|  | Bùi Thị Ngọc | Huyền | 0939 | Nữ | 19/02/1996 | K144040487 |
|  | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 0940 | Nữ | 17/07/1996 | K144040489 |
|  | Phạm Thị Ngọc | Huyền | 0941 | Nữ | 05/12/1996 | K144040490 |
|  | Trần Văn Phương | Huyền | 0942 | Nữ | 21/09/1996 | K144040492 |
|  | Đỗ Thị Mỹ | Huyền | 0943 | Nữ | 02/02/1996 | K144050661 |
|  | Nguyễn Thương | Huyền | 0944 | Nữ | 29/10/1996 | K144050663 |
|  | Phạm Hữu Diệu | Huyền | 0945 | Nữ | 10/10/1996 | K144050664 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 0946 | Nữ | 23/08/1996 | K144081082 |
|  | Thị | Huyền | 0947 | Nữ | 07/09/1995 | K144081963 |
|  | Hoàng Thị | Huyền | 0948 | Nữ | 19/02/1996 | K144091202 |
|  | Lê Thị Lệ | Huyền | 0949 | Nữ | 01/11/1996 | K144091203 |
|  | Phan Thị Thuý | Huyền | 0950 | Nữ | 23/04/1996 | K144091204 |
|  | Phạm Khánh | Huyền | 0951 | Nữ | 10/02/1996 | K144091205 |
|  | Lương Như | Huỳnh | 0952 | Nữ | 12/09/1996 | K144040493 |

***Tổng số thí sinh: 40***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**