#  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 : 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 – 03:15 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) | **60** |
| 03:15 – 04:15 | **Viết** (60’) |
| 04:30 – 05:00 | **Nói***(thi tại phòng Lab A601 và A.607)* |

**Ghi chú:**

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

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Hoàng Cẩm | Tú | 1353 | Nữ | 15/11/1996 | K144091282 |
|  | Trần Văn | Tuấn | 1354 | Nam | 29/12/1996 | K144010112 |
|  | Trần Anh | Tuấn | 1355 | Nam | 11/08/1996 | K144020313 |
|  | Trương Thanh | Tuấn | 1356 | Nữ | 17/04/1996 | K144020314 |
|  | Nhữ Minh | Tùng | 1357 | Nam | 07/01/1996 | K144010113 |
|  | Lâm Sơn | Tùng | 1358 | Nam | 10/09/1995 | K144020317 |
|  | Phạm Thị Kim | Tuyến | 1359 | Nữ | 11/11/1995 | K144081142 |
|  | Lê Thanh | Tuyền | 1360 | Nữ | 24/11/1995 | K134050611 |
|  | Đỗ Thị Phương | Tuyền | 1361 | Nữ | 18/02/1996 | K144020315 |
|  | Thái Thanh | Tuyền | 1362 | Nữ | 20/02/1996 | K144020316 |
|  | Lê Thị Thanh | Tuyền | 1363 | Nữ | 11/02/1995 | K144040618 |
|  | Trần Thị ánh | Tuyết | 1364 | Nữ | 15/05/1994 | K144040619 |
|  | Nguyễn Tố | Uyên | 1365 | Nữ | 30/11/1996 | K144040621 |
|  | Nguyễn Quỳnh Tố | Uyên | 1366 | Nữ | 19/07/1996 | K144081145 |
|  | Phạm Phương | Uyên | 1367 | Nữ | 17/07/1996 | K144081146 |
|  | Lê Duy | Uyên | 1368 | Nữ | 06/05/1996 | K144091283 |
|  | Nguyễn Thị | Uyên | 1369 | Nữ | 10/03/1996 | K144091284 |
|  | Phạm Kim | Uyên | 1370 | Nữ | 06/04/1996 | K144091285 |
|  | Phạm Bích | Vân | 1371 | Nữ | 02/05/1996 | K144020321 |
|  | Nguyễn Thị Hồng | Vân | 1372 | Nữ | 25/02/1996 | K144030419 |
|  | Hồ Thị Bích | Vân | 1373 | Nữ | 11/06/1996 | K144040622 |
|  | Nguyễn Bích Long | Vân | 1374 | Nữ | 21/11/1996 | K144050717 |
|  | Võ Thị Bạch | Vân | 1375 | Nữ | 19/10/1996 | K144050718 |
|  | Lê Giang Tường | Vân | 1376 | Nữ | 21/04/1995 | K144081148 |
|  | Nguyễn Thị | Vân | 1377 | Nữ | 04/02/1995 | K144091286 |
|  | Dương Thị Thúy | Vi | 1378 | Nữ | 10/11/1996 | K144040625 |
|  | Nguyễn Thị ánh | Vi | 1379 | Nữ | 20/09/1996 | K144040626 |
|  | Huyên Lê Phương | Vi | 1380 | Nữ | 26/06/1996 | K144050719 |
|  | Nguyễn Đăng | Việt | 1381 | Nam | 05/02/1996 | K144040629 |
|  | Nguyễn Thành | Việt | 1382 | Nữ | 28/02/1996 | K144040630 |
|  | Lưu Nhất | Vinh | 1383 | Nam | 02/01/1996 | K144091289 |
|  | Phạm Huỳnh Thế | Vĩnh | 1384 | Nam | 16/06/1995 | K144030420 |
|  | Mai Xuân | Vũ | 1385 | Nam | 06/03/1996 | K144091290 |
|  | Nguyễn Hoàng Luân | Vũ | 1386 | Nam | 10/11/1996 | K144091291 |
|  | Nguyễn Dương Xuân | Vương | 1387 | Nam | 05/10/1996 | K144091293 |
|  | Trần Thúy | Vy | 1388 | Nữ | 06/12/1995 | K144020322 |
|  | Võ Lê Trúc | Vy | 1389 | Nữ | 23/01/1996 | K144020323 |
|  | Nguyễn Trần Khánh | Vy | 1390 | Nữ | 11/07/1996 | K144030421 |
|  | Nguyễn Trần Phong | Vy | 1391 | Nữ | 17/09/1996 | K144040633 |
|  | Lưu Gia | Vy | 1392 | Nữ | 24/12/1996 | K144050721 |
|  | Nguyễn Hải Tường | Vy | 1393 | Nữ | 20/01/1996 | K144050722 |
|  | Nguyễn Thị Tường | Vy | 1394 | Nữ | 07/05/1996 | K144050723 |
|  | Phan Thảo | Vy | 1395 | Nữ | 05/06/1996 | K144050724 |
|  | Trần Thái Bảo | Vy | 1396 | Nữ | 06/09/1996 | K144081150 |
|  | Cao Thị Hạ | Vy | 1397 | Nữ | 27/08/1996 | K144091295 |
|  | Thân Thị Hồng | Vy | 1398 | Nữ | 31/07/1996 | K144091296 |
|  | Nguyễn Chúc | Xinh | 1399 | Nữ | 16/09/1996 | K144040634 |
|  | Nguyễn Võ Kim | Xuyến | 1400 | Nữ | 26/11/1996 | K144020324 |
|  | Đỗ Hoàng Như | ý | 1401 | Nữ | 17/07/1996 | K144020328 |
|  | Huỳnh Nguyệt | ý | 1402 | Nữ | 13/07/1996 | K144020329 |
|  | Nguyễn Trần Như | ý | 1403 | Nữ | 08/02/1996 | K144050727 |
|  | Lương Thị Khánh | Yên | 1404 | Nữ | 05/06/1996 | K144020325 |
|  | Nguyễn Thị Kim | Yến | 1405 | Nữ | 27/04/1996 | K144010120 |
|  | Lê Trần Thị Ngọc | Yến | 1406 | Nữ | 01/01/1996 | K144020326 |
|  | Nguyễn Thị Minh | Yến | 1407 | Nữ | 10/10/1996 | K144020327 |
|  | Nguyễn Thị | Yến | 1408 | Nữ | 05/11/1995 | K144030422 |
|  | Võ Trần Hoàng | Yến | 1409 | Nữ | 15/10/1996 | K144040637 |
|  | Nguyễn Thị Kim | Yến | 1410 | Nữ | 23/02/1995 | K144050726 |
|  | Nguyễn Hoàng | Yến | 1411 | Nữ | 17/11/1996 | K144081151 |
|  | **Men Kim Young Johnson** | **(Hiếu)** | 1412 | Nam | 22/07/1996 | K144081049 |

***Tổng số thí sinh: 60***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**