#  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 : 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 | **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 07/09/2014 **(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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 1233 | Nữ | 11/05/1996 | K144040578 |
|  | Dương Thị | Thảo | 1234 | Nữ | 24/11/1996 | K144050708 |
|  | Nguyễn Trang | Thảo | 1235 | Nữ | 20/05/1995 | K144050709 |
|  | Hà Thị Thu | Thảo | 1236 | Nữ | 24/11/1996 | K144081120 |
|  | Nguyễn Ngọc Uyên | Thảo | 1237 | Nữ | 13/04/1996 | K144081121 |
|  | Võ Thị | Thảo | 1238 | Nữ | 15/07/1996 | K144081122 |
|  | Hoàng Thị Thu | Thảo | 1239 | Nữ | 19/05/1995 | K144081975 |
|  | Huỳnh Thị Kim | Thảo | 1240 | Nữ | 20/11/1996 | K144091256 |
|  | Huỳnh Hằng | Thi | 1241 | Nữ | 12/02/1996 | K144020281 |
|  | Nguyễn Bảo | Thi | 1242 | Nam | 30/06/1995 | K144020282 |
|  | Đinh Thị Huỳnh | Thi | 1243 | Nữ | 10/06/1996 | K144040580 |
|  | Huỳnh Đặng Uyên | Thi | 1244 | Nữ | 14/03/1996 | K144040582 |
|  | Phạm Thị Lộc | Thiên | 1245 | Nữ | 20/04/1995 | K144020283 |
|  | Nguyễn Ngọc | Thiện | 1246 | Nam | 02/10/1996 | K144040583 |
|  | Lê Thị Hoàng | Thơ | 1247 | Nữ | 19/03/1996 | K144020285 |
|  | Vũ Thị Thiên | Thơ | 1248 | Nữ | 08/02/1996 | K144081125 |
|  | Nguyễn Thị ý | Thơ | 1249 | Nữ | 02/11/1996 | K144091260 |
|  | Phan Minh | Thoại | 1250 | Nam | 22/02/1996 | K144020284 |
|  | Phạm Thị | Thơm | 1251 | Nữ | 21/08/1995 | K144020286 |
|  | Hoàng Hứa Huyền | Thơm | 1252 | Nữ | 14/09/1996 | K144030403 |
|  | Nguyễn Thanh | Thông | 1253 | Nam | 05/12/1996 | K144010090 |
|  | Trương Đình | Thông | 1254 | Nam | 13/11/1996 | K144040585 |
|  | Lê Thị | Thu | 1255 | Nữ | 10/08/1996 | K144040586 |
|  | Đoàn Thị Minh | Thư | 1256 | Nữ | 29/03/1996 | K144010096 |
|  | Nguyễn Minh | Thư | 1257 | Nữ | 06/11/1996 | K144020295 |
|  | Phan Thị Minh | Thư | 1258 | Nữ | 08/01/1996 | K144030407 |
|  | Trần Nguyễn Anh | Thư | 1259 | Nữ | 07/08/1996 | K144030408 |
|  | Nguyễn Thanh | Thư | 1260 | Nữ | 10/02/1996 | K144040591 |
|  | Lê Nguyễn Anh | Thư | 1261 | Nữ | 01/01/1996 | K144081129 |
|  | Nguyễn Ngọc | Thư | 1262 | Nữ | 16/02/1996 | K144081130 |
|  | Lương Minh | Thư | 1263 | Nữ | 02/10/1996 | K144091264 |
|  | Lưu Hoàng Anh | Thư | 1264 | Nữ | 12/06/1996 | K144091265 |
|  | Thái Công | Thuận | 1265 | Nam | 14/03/1996 | K144020288 |
|  | Lê Thị Bích | Thuận | 1266 | Nữ | 15/05/1996 | K144091261 |
|  | Nguyễn Châu | Thuận | 1267 | Nam | 06/01/1996 | K144091262 |
|  | Nguyễn Thị út | Thương | 1268 | Nữ | 20/06/1996 | K144030409 |
|  | Vũ Hồng | Thương | 1269 | Nữ | 20/08/1996 | K144030410 |
|  | Huỳnh Thị Kim | Thương | 1270 | Nữ | 04/07/1996 | K144040593 |
|  | Bùi Thị Bích | Thuy | 1271 | Nữ | 27/04/1995 | K144040587 |
|  | Lê Thị Hồng | Thuý | 1272 | Nữ | 02/02/1996 | K144040588 |

***Tổng số thí sinh: 40***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**