#  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.611**

**Kỳ kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh**

#  Ngày thi : 07/09/2014 (Chủ Nhật)

#  Buổi thi : CHIỀU

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIỜ THI** | **PHẦN THI** | **SỐ THÍ SINH** |
| 01:30 – 02:30 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.607)* | **60** |
| 02:45 – 04:30 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) |
| 04:30 – 05:30 | **Viết** (60’) |

**Ghi chú:**

*Thí sinh tập trung tại* ***phòng thi A.611*** *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 07/09/2014 **(Buổi CHIỀU)** – Phòng thi: A.611

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chúc Trịnh Hồng | Nhung | 1133 | Nữ | 22/02/1996 | K144091234 |
|  | Trần Ngọc Duy | Nhựt | 1134 | Nam | 18/11/1996 | K144091237 |
|  | Y Thành | Niê | 1135 | Nữ | 03/07/1995 | K144031969 |
|  | Dương Trần Trinh | Nữ | 1136 | Nữ | 19/05/1996 | K144020234 |
|  | Lê Thị Thảo | Ny | 1137 | Nữ | 15/12/1996 | K144081112 |
|  | Hà Thị Kiều | Oanh | 1138 | Nữ | 14/11/1996 | K144010074 |
|  | Võ Thị Kim | Oanh | 1139 | Nữ | 03/03/1996 | K144010075 |
|  | Trần Thị Kim | Oanh | 1140 | Nữ | 05/11/1995 | K144030389 |
|  | Nguyễn Lương Tấn | Phát | 1141 | Nam | 19/09/1996 | K144020235 |
|  | Đoàn Minh | Phát | 1142 | Nam | 02/12/1996 | K144091238 |
|  | Nguyễn Dương | Phát | 1143 | Nam | 01/01/1996 | K144091239 |
|  | Nguyễn Huệ | Phi | 1144 | Nữ | 05/07/1996 | K144091240 |
|  | Nguyễn Thái | Phong | 1145 | Nam | 03/11/1995 | K144020237 |
|  | Nguyễn Ngọc Thanh | Phong | 1146 | Nam | 19/04/1995 | K144040554 |
|  | Nguyễn Thanh | Phong | 1147 | Nam | 09/02/1996 | K144040555 |
|  | Huỳnh Minh | Phú | 1148 | Nam | 27/04/1989 | K144030390 |
|  | Huỳnh Thiên | Phú | 1149 | Nam | 12/12/1996 | K144091241 |
|  | Cao Thiên | Phúc | 1150 | Nam | 19/04/1996 | K144030077 |
|  | Hoàng Minh | Phúc | 1151 | Nam | 05/09/1996 | K144030391 |
|  | Nguyễn Trương Hoàng | Phúc | 1152 | Nam | 06/11/1995 | K144091243 |
|  | Mai Thị Kim | Phụng | 1153 | Nữ | 20/04/1996 | K144010079 |
|  | Đào Thị ái | Phụng | 1154 | Nữ | 22/11/1996 | K144020239 |
|  | Mai Kim | Phụng | 1155 | Nữ | 21/01/1996 | K144020240 |
|  | Đỗ Thị Loan | Phương | 1156 | Nữ | 19/09/1996 | K144010080 |
|  | Phạm Minh | Phương | 1157 | Nữ | 28/10/1996 | K144010082 |
|  | Nguyễn Thị Mai | Phương | 1158 | Nữ | 20/09/1996 | K144020241 |
|  | Nguyễn Phạm Mai | Phương | 1159 | Nữ | 14/12/1996 | K144040558 |
|  | Phan Minh | Phương | 1160 | Nữ | 07/04/1996 | K144040559 |
|  | Đặng Thị Hà | Phương | 1161 | Nữ | 24/10/1995 | K144081114 |
|  | Nguyễn Ngọc | Phương | 1162 | Nữ | 09/06/1996 | K144091244 |
|  | Võ Thị | Phượng | 1163 | Nữ | 21/12/1995 | K144010083 |
|  | Huỳnh Như | Phượng | 1164 | Nữ | 25/08/1996 | K144020243 |
|  | Ninh Thị Mỹ | Phượng | 1165 | Nữ | 09/07/1996 | K144040560 |
|  | Phan Lê Nhật | Phượng | 1166 | Nữ | 19/11/1996 | K144050697 |
|  | Võ Thị Bích | Phượng | 1167 | Nữ | 26/08/1996 | K144081115 |
|  | Hoàng Minh | Quân | 1168 | Nam | 24/03/1996 | K144010084 |
|  | Trần Thị Trúc | Quân | 1169 | Nữ | 29/01/1996 | K144020251 |
|  | Vũ Bá | Quân | 1170 | Nam | 03/05/1996 | K144030393 |
|  | Đỗ Trung | Quân | 1171 | Nam | 08/09/1996 | K144091245 |
|  | Đỗ Duy | Quang | 1172 | Nam | 15/12/1996 | K144020247 |
|  | Nguyễn Minh | Quang | 1173 | Nam | 10/01/1996 | K144020248 |
|  | Nguyễn Xuân | Quang | 1174 | Nam | 10/06/1996 | K144020249 |
|  | Trịnh Duy | Quang | 1175 | Nam | 27/09/1996 | K144020250 |
|  | Trần Duy | Quang | 1176 | Nam | 29/09/1994 | K144040563 |
|  | Lê Thanh | Quế | 1177 | Nữ | 02/07/1995 | K144050699 |
|  | Nguyễn Đặng Hàng | Quốc | 1178 | Nam | 13/10/1996 | K144020252 |
|  | Nguyễn Thị Bích | Quyên | 1179 | Nữ | 15/08/1996 | K144010085 |
|  | Nguyễn Thị Kim | Quyên | 1180 | Nữ | 20/07/1996 | K144030394 |
|  | Phạm Nguyễn Phương | Quyên | 1181 | Nữ | 30/11/1996 | K144040565 |
|  | Đỗ Ngọc Anh | Quyền | 1182 | Nam | 20/01/1996 | K144020255 |
|  | Nguyễn Gia | Quỳnh | 1183 | Nữ | 27/07/1996 | K144020257 |
|  | Nguyễn Nữ Như | Quỳnh | 1184 | Nữ | 29/07/1996 | K144020258 |
|  | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 1185 | Nữ | 11/08/1996 | K144020259 |
|  | Nguyễn Võ Phương | Quỳnh | 1186 | Nữ | 26/02/1996 | K144020260 |
|  | Võ Thị Như | Quỳnh | 1187 | Nữ | 19/05/1996 | K144030396 |
|  | Cao Nguyễn Xuân | Quỳnh | 1188 | Nữ | 09/11/1996 | K144050700 |
|  | Nguyễn Đỗ Phương | Quỳnh | 1189 | Nữ | 17/11/1996 | K144050701 |
|  | Trần Thị | Quỳnh | 1190 | Nữ | 13/06/1996 | K144050702 |
|  | Từ Thị Thúy | Quỳnh | 1191 | Nữ | 02/12/1993 | K144091971 |
|  | Nguyễn Thị Linh | Sa | 1192 | Nữ | 28/02/1996 | K144020261 |

***Tổng số thí sinh: 60***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**