|  |  |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMTRUNG TÂM NGOẠI NGỮ& ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –Hạnh phúc |

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦĐIỀU KIỆN DỰ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA VÀ HP TIẾNG ANH 3

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ tờ trình số 02/TTr-TTNN ngày 27/10/2016 của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế về việc tổ chức đào tạo học phần 3 tiếng Anh theo mô phỏng TOEIC cho sinh viên từ K60 trở việc trước nhưng thi không đạt 400 điểm hoặc sinh viên muốn học cải thiện điểm đã được Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phê duyệt;

Theo Quyết định số 25/QĐ-TTNN ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế về việc mở lớp tiếng Anh HP3;

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ | Tên | MSV | Tên lớp | Ghi chú |
| 1 | Hán Thế  | Anh | 561474 | K56KEA |   |
| 2 | Nguyễn Thị | Ánh | 582302 | K58CGCT |   |
| 3 | Hà Văn  | Chung | 573765 | K57NNB |   |
| 4 | Trần Thị Thùy  | Dung | 586121 | KTNNC-58 |   |
| 5 | Phạm Thị  | Dung | 588824 | K58TYC |   |
| 6 | Lê Thị Ngọc | Hoa | 590769 | K59CNTYD |   |
| 7 | Lê Thị | Hòa | 591242 | K59CNSHB |   |
| 8 | Nguyễn Thị | Hương | 574899 | RHQ-57 |   |
| 9 | Đinh Thị Thu | Hương | 594415 | K59PTNTB |   |
| 10 | Nguyễn Tuấn | Minh | 595057 | K59QLDDD |   |
| 11 | Nguyễn Thị | Mơ | 585127 | K58TYB |   |
| 12 | Nguyễn Thị  | Nga | 566763 | K56XHHB |   |
| 13 | Mai Thị | Nghĩa | 585004 | K58TYA |   |
| 14 | Trần Việt | Sơn | 591186 | K59CNSHA |   |
| 15 | Trần Văn | Tâm | 593431 | K59KHMTD |   |
| 16 | Lê Thị | Thảo | 597203 | K59KTB |   |
| 17 | Nguyễn Văn  | Thân | 587556 | K58CKCTM |   |
| 18 | Vũ Hồng | Thủy | 587659 | KEKTA-58 |   |
| 19 | Trịnh Thị  | Bé | 571305 | K57CNTPB |   |
| 20 | Nguyễn Mạnh | Dũng | 575182 | K57TYB |   |
| 21 | Phạm Văn  | Đạt | 572502 | K57KHCTC |   |
| 22 | Hoàng Quốc  | Đạt | 591122 | K59CNSHA |   |
| 23 | Hồ Quốc | Đạt | 575421 | K57TYD |   |
| 24 | Nguyễn Văn  | Hợp | 553142 | K55MTB |   |
| 25 | Phạm Quang  | Minh | 583070 | K58QLKTA |   |
| 26 | Lê Thị | Phượng | 572550 | K57KHCTC |   |
| 27 | Nguyễn Ngọc  | Quỳnh | 595349 | K59BVTVB |   |
| 28 | Nguyễn Văn | Sĩ | 595958 | K59TYD |   |
| 29 | Trần Thanh | Tú | 583941 | K58NTTSA |   |
| 30 | Nguyễn Văn | Tú | 597394 | K59CKNN |   |
| 31 | Hồ Sỹ  | Thân | 598816 | K59TYH |   |
| 32 | Đỗ Thế | Thông | 587577 | K58QLKTA |   |
| 33 | Đinh Văn  | Vui | 590348 | K59BVTVC |   |
| 34 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 585239 | K58TYC |   |
| 35 | Nguyễn Thị | Huyền | 581134 | K58CNSTHA |   |
| 36 | Bùi Quang  | Hùng | 576786 | K57THB |   |

Thời gian thi: Tiết13-15 ngày 27/12/2016 tại NĐ 109

Giám đốc

 TS. Trần Nguyễn Hà