#  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 : SÁNG

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIỜ THI** | **PHẦN THI** | **SỐ THÍ SINH** |
| 08:00 – 09:00 | **Nói***(thi tại phòng Lab A.607)* | **60** |
| 09:15 – 11:00 | **Nghe** (45’) + **Đọc** (60’) |
| 11:00 – 12:00 | **Viết** (60’) |

**Ghi chú:**

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

Địa điểm thi: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

| **TT** | **Họ và Tên** | **SBD** | **Giới tính** | **Ngày sinh** | **MSSV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đặng Thanh | Phong | 0421 | Nam | 29/11/1996 | K144070960 |
|  | Nguyễn Nguyên | Phong | 0422 | Nam | 11/05/1996 | K144070961 |
|  | Nguyễn Ngọc | Phong | 0423 | Nam | 31/10/1996 | K145031837 |
|  | Vạn Hữu | Phước | 0424 | Nam | 12/04/1996 | K144060796 |
|  | Nguyễn Thiên | Phước | 0425 | Nam | 17/03/1996 | K144070963 |
|  | Trịnh Hữu | Phước | 0426 | Nam | 21/10/1996 | K144101355 |
|  | Huỳnh Hữu | Phước | 0427 | Nam | 20/02/1996 | K145011558 |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | Phước | 0428 | Nữ | 01/06/1996 | K145021708 |
|  | Phạm Công | Phước | 0429 | Nam | 02/06/1996 | K145021709 |
|  | Trần Mai | Phương | 0430 | Nữ | 06/10/1996 | K144060795 |
|  | Nguyễn Thị Hoài | Phương | 0431 | Nữ | 30/10/1996 | K144070962 |
|  | Nguyễn Thị | Phương | 0432 | Nữ | 04/02/1996 | K144101353 |
|  | Nguyễn Thị | Phương | 0433 | Nữ | 04/11/1996 | K144101354 |
|  | Trần Thị Mai | Phương | 0434 | Nữ | 25/10/1996 | K145011557 |
|  | Đào Thị Hoài | Phương | 0435 | Nữ | 15/04/1996 | K145021704 |
|  | Lâm Ngọc Cát | Phương | 0436 | Nữ | 30/10/1996 | K145021705 |
|  | Trần Vũ Bảo | Phương | 0437 | Nữ | 24/10/1996 | K145041917 |
|  | Phạm Thị | Phượng | 0438 | Nữ | 14/08/1996 | K144070965 |
|  | Trương Thị | Phượng | 0439 | Nữ | 10/03/1996 | K144070967 |
|  | Phan Thị Hồng | Phượng | 0440 | Nữ | 02/12/1995 | K144101982 |
|  | Vũ Thị Minh | Phượng | 0441 | Nữ | 16/01/1996 | K145011559 |
|  | Đỗ Thị Bích | Phượng | 0442 | Nữ | 24/03/1996 | K145021710 |
|  | Nguyễn Trần Bích | Phượng | 0443 | Nữ | 09/05/1996 | K145031839 |
|  | Thái Thị Ngọc | Phượng | 0444 | Nữ | 16/01/1996 | K145041918 |
|  | Nguyễn Hải Hoàng | Quân | 0445 | Nam | 22/02/1996 | K144111428 |
|  | Nguyễn Thị Mỷ | Quí | 0446 | Nữ | 09/04/1996 | K144070969 |
|  | Bùi Thị | Quyên | 0447 | Nữ | 11/01/1996 | K144060798 |
|  | Nguyễn Thị | Quyên | 0448 | Nữ | 19/03/1996 | K144070970 |
|  | Nguyễn Ngọc Phương | Quyên | 0449 | Nữ | 25/10/1996 | K145011560 |
|  | Trần Hà Nhật | Quyên | 0450 | Nữ | 24/02/1996 | K145021711 |
|  | Nguyễn Hoàng Lệ | Quyên | 0451 | Nữ | 29/01/1996 | K145031840 |
|  | Nguyễn Thúy | Quỳnh | 0452 | Nữ | 27/02/1996 | K144070972 |
|  | Trần Mỹ | Quỳnh | 0453 | Nữ | 18/08/1996 | K144070974 |
|  | Từ Lê Trúc | Quỳnh | 0454 | Nữ | 13/04/1996 | K144070975 |
|  | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 0455 | Nữ | 17/09/1995 | K144101356 |
|  | Trần Thị | Quỳnh | 0456 | Nữ | 15/10/1996 | K145011561 |
|  | Nguyễn Diễm | Quỳnh | 0457 | Nữ | 15/08/1996 | K145021712 |
|  | Nguyễn Thị Thu | Quỳnh | 0458 | Nữ | 16/08/1996 | K145021714 |
|  | Tạ Nguyễn Như | Quỳnh | 0459 | Nữ | 26/09/1996 | K145021715 |
|  | Đào Thúy | Quỳnh | 0460 | Nữ | 27/07/1996 | K145041920 |
|  | Đoàn Thị Ngọc | Quỳnh | 0461 | Nữ | 15/02/1996 | K145041921 |
|  | Lê Nhật | Quỳnh | 0462 | Nữ | 13/01/1996 | K145041923 |
|  | Dương Vũ Lệ | Sa | 0463 | Nữ | 21/06/1996 | K145021716 |
|  | Nguyễn Tấn | Sang | 0464 | Nam | 12/11/1996 | K144070976 |
|  | Trần Thị Minh | Sang | 0465 | Nữ | 20/07/1996 | K144111432 |
|  | Đặng Thị Thu | Sang | 0466 | Nữ | 19/04/1996 | K145011562 |
|  | Nguyễn Hạo | Sanh | 0467 | Nam | 10/09/1996 | K144101357 |
|  | Nông Thị | Sảy | 0468 | Nữ | 29/08/1995 | K145011972 |
|  | Nguyễn Ngọc | Sơn | 0469 | Nam | 14/05/1996 | K144060801 |
|  | Trần Xuân | Sơn | 0470 | Nam | 19/12/1996 | K145021717 |
|  | Đỗ Thị Thu | Sương | 0471 | Nữ | 26/08/1996 | K144101358 |
|  | Lê Thị Tuyết | Sương | 0472 | Nữ | 27/02/1995 | K145031841 |
|  | Nguyễn Thị Lê Hồng | Sương | 0473 | Nữ | 19/10/1996 | K145041925 |
|  | Phan Đức | Tài | 0474 | Nam | 20/05/1996 | K144101359 |
|  | Dương Vũ Việt | Tài | 0475 | Nam | 27/07/1996 | K145011563 |
|  | Nguyễn Hữu | Tài | 0476 | Nam | 10/06/1995 | K145041926 |
|  | Nguyễn Thị Minh | Tâm | 0477 | Nữ | 28/10/1996 | K144060803 |
|  | Nguyễn Thanh | Tâm | 0478 | Nữ | 11/07/1996 | K145011564 |
|  | Lê Thị Thanh | Tâm | 0479 | Nữ | 10/04/1995 | K145021719 |
|  | Hồ Thị Đăng | Tâm | 0480 | Nữ | 09/11/1996 | K145041927 |

***Tổng số thí sinh: 60***

 *TP.HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2014*

 **Chủ tịch Hội đồng thi**

 **Trương Quang Được**