#  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.710**

**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 – 09:45 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) | **80** |
| 09:45 – 10:45 | **Viết** (60’) |
| 11:00 – 11:30 | **Nói***(thi tại phòng Lab A601 và A.607)* |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.710*** *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.710

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lê Ngọc Hoàng | Long | 0281 | Nam | 12/08/1996 | K144111413 |
|  | Trịnh Công | Long | 0282 | Nam | 17/05/1993 | K145021679 |
|  | Nguyễn Thị | Lụa | 0283 | Nữ | 10/07/1995 | K145041903 |
|  | Ngô Đình | Luân | 0284 | Nam | 27/11/1996 | K144070912 |
|  | Nguyễn Thành | Luân | 0285 | Nam | 31/01/1996 | K144101332 |
|  | Lê Công | Luận | 0286 | Nam | 10/02/1996 | K145021680 |
|  | Mai Xuân | Lương | 0287 | Nam | 17/10/1995 | K145031812 |
|  | Cao Thị | Luyến | 0288 | Nữ | 10/08/1996 | K144060772 |
|  | Nguyễn Văn | Ly | 0289 | Nam | 12/05/1996 | K144070914 |
|  | Thái Cẩm | Ly | 0290 | Nữ | 28/02/1996 | K145011526 |
|  | Võ Thị Trúc | Ly | 0291 | Nữ | 03/09/1996 | K145011527 |
|  | Huỳnh Trịnh Ly | Ly | 0292 | Nữ | 16/07/1996 | K145021681 |
|  | Trương Thị Trúc | Ly | 0293 | Nữ | 15/07/1995 | K145031813 |
|  | Trần Trúc | Ly | 0294 | Nữ | 12/04/1996 | K145041904 |
|  | Đoàn Nguyễn Thu | Mai | 0295 | Nữ | 28/03/1996 | K144060773 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 0296 | Nữ | 28/01/1996 | K144101333 |
|  | Lê Thị Tuyết | Mai | 0297 | Nữ | 10/06/1996 | K145011528 |
|  | Huỳnh Thị Như | Mai | 0298 | Nữ | 20/11/1996 | K145031814 |
|  | Nguyễn Thị Thúy | Mai | 0299 | Nữ | 20/12/1996 | K145031815 |
|  | Trần Ngọc Quỳnh | Mai | 0300 | Nữ | 03/02/1996 | K145041905 |
|  | Trịnh Thị Thúy | Mai | 0301 | Nữ | 06/04/1996 | K145041906 |
|  | Phạm Đình Hữu | Mẫn | 0302 | Nam | 05/05/1996 | K145021682 |
|  | Trần Thị | Mận | 0303 | Nữ | 16/03/1996 | K144070918 |
|  | Phạm Ngọc | Mạnh | 0304 | Nam | 23/11/1995 | K145031816 |
|  | Nguyễn Quang | Mến | 0305 | Nam | 02/01/1996 | K145011529 |
|  | Lê Trà | Mi | 0306 | Nữ | 24/07/1996 | K144070920 |
|  | Đinh Thị Trà | Mi | 0307 | Nữ | 16/08/1996 | K144101334 |
|  | Nguyễn Đức | Minh | 0308 | Nam | 12/10/1996 | K145011530 |
|  | Trần Phúc | Minh | 0309 | Nam | 15/07/1995 | K145021683 |
|  | Nguyễn Đức | Minh | 0310 | Nam | 17/05/1996 | K145041908 |
|  | Bùi Thị | Mơ | 0311 | Nữ | 05/02/1996 | K144060774 |
|  | Hoàng Thị Huyền | My | 0312 | Nữ | 23/03/1996 | K144070922 |
|  | Phan Thị Yến | My | 0313 | Nữ | 26/02/1996 | K144070924 |
|  | Huỳnh Thị Lệ | My | 0314 | Nữ | 16/05/1996 | K145011532 |
|  | Nguyễn Trà | My | 0315 | Nữ | 06/02/1996 | K145021684 |
|  | Trịnh Thảo | My | 0316 | Nữ | 28/02/1996 | K145031818 |
|  | Vũ Thị Hà | My | 0317 | Nữ | 03/05/1996 | K145031819 |
|  | Bùi Thị ái | Mỹ | 0318 | Nữ | 10/03/1996 | K144070925 |
|  | Nguyễn Hoàng | Mỹ | 0319 | Nam | 22/06/1995 | K144101335 |
|  | Nguyễn Thị Lê | Na | 0320 | Nữ | 20/01/1996 | K144060776 |
|  | Phạm Hoàng | Nam | 0321 | Nam | 06/03/1996 | K144101336 |
|  | Lê Hoàng | Nam | 0322 | Nam | 06/11/1995 | K145011535 |
|  | Nguyễn Thành | Nam | 0323 | Nam | 27/03/1996 | K145011536 |
|  | Nguyễn Giang | Nam | 0324 | Nam | 05/12/1994 | K145031821 |
|  | Hấu Thị Mỹ | Nga | 0325 | Nữ | 19/10/1996 | K144060777 |
|  | Đào Thu | Nga | 0326 | Nữ | 24/05/1996 | K144070927 |
|  | Nguyễn Thị Hằng | Nga | 0327 | Nam | 29/07/1996 | K144070929 |
|  | Nguyễn Thị Quỳnh | Nga | 0328 | Nữ | 29/03/1996 | K144070930 |
|  | Nguyễn Thị Thanh | Nga | 0329 | Nữ | 30/08/1996 | K144070931 |
|  | Dương Trần Ngọc | Nga | 0330 | Nữ | 02/05/1996 | K145011537 |
|  | Lê Thị | Nga | 0331 | Nữ | 06/12/1996 | K145011539 |
|  | Trần Thị | Nga | 0332 | Nữ | 10/01/1995 | K145011540 |
|  | Nguyễn Hoàng Ngọc | Nga | 0333 | Nữ | 30/06/1996 | K145021685 |
|  | Trần Thị Thanh | Nga | 0334 | Nữ | 12/11/1995 | K145031822 |
|  | Nguyễn Thị | Ngân | 0335 | Nữ | 25/01/1996 | K144070932 |
|  | Nguyễn Thị Thu | Ngân | 0336 | Nữ | 20/06/1996 | K144070933 |
|  | Nguyễn Thị Việt | Ngân | 0337 | Nữ | 18/09/1996 | K144070935 |
|  | Nguyễn Kim | Ngân | 0338 | Nữ | 10/07/1996 | K144101337 |
|  | Nguyễn Kim | Ngân | 0339 | Nữ | 16/10/1996 | K145011542 |
|  | Phạm Huỳnh Kiều | Ngân | 0340 | Nữ | 28/02/1996 | K145011543 |
|  | Đặng Phương | Ngân | 0341 | Nữ | 07/12/1996 | K145021686 |
|  | Phạm Thị Thuý | Ngân | 0342 | Nữ | 12/02/1996 | K145021687 |
|  | Trần Thị Thảo | Ngân | 0343 | Nữ | 20/08/1996 | K145021688 |
|  | Cao Hoàng Hải | Ngân | 0344 | Nữ | 16/08/1996 | K145031823 |
|  | Nguyễn Hà Triều | Nghi | 0345 | Nữ | 30/05/1996 | K144111415 |
|  | Lê Thái Vân | Nghi | 0346 | Nữ | 22/03/1996 | K145011544 |
|  | Trần Hữu | Nghị | 0347 | Nam | 25/10/1996 | K145011545 |
|  | Phan Trí | Nghĩa | 0348 | Nam | 01/04/1996 | K144070937 |
|  | Lê Đinh Tuấn | Nghĩa | 0349 | Nam | 16/02/1996 | K144101338 |
|  | Lê Văn | Nghiêm | 0350 | Nam | 23/04/1996 | K144111416 |
|  | Nguyễn Đức | Nghiêm | 0351 | Nam | 12/02/1996 | K144111417 |
|  | Lê Thị Cẩm | Ngọc | 0352 | Nữ | 01/10/1996 | K144060780 |
|  | Lê Thị Bích | Ngọc | 0353 | Nữ | 22/05/1996 | K144070938 |
|  | Nguyễn Bích | Ngọc | 0354 | Nữ | 28/11/1996 | K144070940 |
|  | Nguyễn Thị Thúy | Ngọc | 0355 | Nữ | 25/05/1996 | K144070942 |
|  | Thái Thị Bảo | Ngọc | 0356 | Nữ | 03/06/1996 | K144070943 |
|  | Trần Bảo | Ngọc | 0357 | Nữ | 14/01/1996 | K144070944 |
|  | Trần Thị Loan | Ngọc | 0358 | Nữ | 22/08/1996 | K144070945 |
|  | Vũ Thị Bích | Ngọc | 0359 | Nữ | 01/05/1996 | K144070946 |
|  | Đặng Thanh | Ngọc | 0360 | Nữ | 25/05/1996 | K144101339 |

***Tổng số thí sinh: 80***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**