# **360 TOUR HVU/ 环游雄王大学**

1. **Menu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Khuôn viên** | **校园** |
| Khuôn viên trường | 校园 |
| Flycam – Cổng chính | 飞行摄像头－大门口 |
| Cổng chính | 大门口 |
| Vườn cọ | 棕榈园 |
| Bục trống đồng | 铜鼓图标 |
| Nhà trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ | 技术与科学产品展示区 |
| Nhà văn hóa du lịch | 文化旅游楼 |
| Viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển | 研究应用与发展机构 |
| Nhà khách | 招待所 |
| Trước giảng đường | 教学楼前面 |
| Trước nhà điều hành | 行政楼前面 |
| **Đào tạo - NCKH** | **培训机构－科学研究** |
| Giảng đường E | E 东教学楼 |
| Thư viện | 图书馆 |
| Phòng học | 教室 |
| Giảng đường cánh Phải | 教学楼右边 |
| Trường quay | 多媒体实践室 |
| Hội trường 150 chỗ | 150座位礼堂 |
| Sảnh giảng đường A | A东礼堂前面 |
| Phòng TH Điều Dưỡng cơ bản | 基础护理实践室 |
| Phòng TH Dược Lý - Sinh Lý | 药理－生理实践室 |
| Phòng TH Hóa Lý – Hóa Sinh | 物理化学－生化实践室 |
| Phòng Nghiệp vụ buồng | 酒店专业培训室 |
| Phòng TH Cơ Nhiệt | 热机械实践室 |
| Phòng TH Điện – Điện Tử - Vi Điều Khiển | 电－电子－微控制器实践室 |
| Phòng TH Giải Phẫu – Sinh Lý | 解剖学－生理学实践室 |
| Phòng TH Vật Lý phổ thông | 普通物理实践室 |
| Phòng TH Toán – Lý | 数学－物理实践室 |
| Phòng TH Sinh Học thực nghiệm | 实验生物学实践室 |
| Phòng TH Biến Tần – PLC | 逆变器－PLC实践室 |
| Phòng TH Trang bị điện – Máy điện | 电子设备－电机实践室 |
| Phòng nghiệp vụ Bar/Bếp | 酒吧/厨房专业培训室 |
| Synary coffee | Synary智能咖啡 |
| **Đời sống - Văn hóa** | **生活－文化机构** |
| CanTeen | 小卖部 |
| Sân bóng | 足球场 |
| Đường vào Ký túc xá | 宿舍入口路 |
| Sân Ký túc xá | 宿舍院子 |
| CanTeen Ký túc xá | 宿舍小卖部 |
| Nhà ăn Ký túc xá | 宿舍食堂 |
| Phòng ở Ký túc xá | 宿舍房间 |
| Sảnh ký túc xá | 宿舍大厅 |
| **Hành chính** | **行政楼** |
| Sảnh nhà điều hành | 行政楼大厅 |
| Sảnh trưng bày sản phẩm | 产品展示大厅 |
| Hội trường trung tâm | 演讲中心厅 |
| Phòng họp | 会议室 |
| Phòng Khách | 待客厅 |
| Phòng tiếp dân | 接待室 |
| **Trường THPT – CLC Hùng Vương** | **雄王高质量高中学校** |
| Cổng trường THPT – CLC Hùng Vương | 雄王高质量高中学校大门口 |
| Sân chính | 雄王高质量高中学校院子 |
| Vườn hoa | 雄王高质量高中学校花园 |
| Phòng học | 教室 |
| Phòng Nhạc | 音乐室 |
| Phòng Mỹ Thuật | 艺术室 |
| Phòng Máy | 计算机室 |
| Sân trước thư viện | 在图书馆面前 |
| Thư viện | 图书馆 |

1. **Giao diện**

Một sản phẩm của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Thông tin tuyển sinh

Bật âm thanh

Quay lại

1. **Giới thiệu ĐHHV**

Trường đại học Hùng Vương

Trường đại học công lập, đa ngành trên quê hương đất tổ

Trường Đại học Hùng Vương được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống gần 60 năm.

### **Đội ngũ cán bộ:**

### Đến tháng 11 năm 2020, Trường có 416 cán bộ, viên chức, trong đó có: GS. PGS: 14, Tiến sĩ: 65, Thạc sĩ: 258, Kỹ sư, Cử nhân: 62, người trình độ khác: 17.

### 

### **Tổ chức bộ máy:**

### Hiện nay, Trường có cơ sở đào tạo tại TP. Việt Trì với:

### - 9 khoa (Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội và Văn hóa du lịch; Ngoại ngữ; Giáo dục Tiểu học và Mầm non; Nông - Lâm - Ngư; Kinh tế & Quản trị kinh doanh; Nghệ thuật và Thể dục thể thao; Chính trị và Tâm lý giáo dục);

### - 06 phòng (Văn phòng; Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên; Đào tạo; Kế hoạch Tài chính; Hợp tác quốc tế; Khoa học & Công nghệ);

### - 06 trung tâm (Hợp tác đào tạo, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên; Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục; Ngoại ngữ - Tin học; Thông tin - Tư liệu - Thư viện; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Đảm bảo chất lượng);

### - 01 Viện (Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển);

### - 01 trạm (Y tế).

### **Ngành nghề, trình độ đào tạo:**

### Nhà trường đào tạo 44 ngành sau đại học, đại học. Cụ thể:

### - Đào tạo sau đại học: 08 ngành;

### - Đào tạo đại học: 36 ngành;

### 

### **Quy mô đào tạo:**

### Năm học 2020 - 2021, tổng số người học các hệ đào tạo là gần 9.000 học viên, sinh viên. Trong đó:

### - Hệ Sau đại học: 374 học viên;

### - Hệ Đại học: 4.863 sinh viên;

### - Các hệ đào tạo khác: 3.729 sinh viên.

|  |
| --- |
| **DỊCH** |

**雄王大学简介**

雄王大学是一所公立，多学科的大学

雄王大学于2003年4月29日根据总理第81／2003／ 号决定成立，以具有近60年传统的福寿省师范学院为基础。

**\*职员团队:**

载至2020年11月，学校共有416名官员和员工，其中：教授，副教授。教授：14名，博士：65 名，硕士：258 名，工程师，本科：62名，其他学历：17名。

**\*组织结构：**

目前，学校在越池市设有培训基地：

－9个系院：（工程与技术系，自然科学系，社会科学与旅游文化系，外语系，小学和幼儿教育系，农业－林业－渔业系， 经济与工商管理系，艺术与体育系以及 政治与教育心理学）

－06个处：（办公室事务处；政治与学生事务处；培训处；规划与财务处；国际合作处；科技处）

－06个中心：（合作与培训中心；宣传与学生交流中心； 教师和教育管理人员培训中心；外语和计算机中心； 信息－材料－图书馆中心；国防和安全教育中心；质量保证中心）

－ 01 个研究所（应用研究与发展）；01个医疗站。

**\*专业及培训水平**

该学校提供44个研究生和本科专业。 具体如下：

－研究生培养：08个专业；

- 大学培养：36个专业；

**\* 培训规模：**

2020－2021学年，所有培养体系的学生总数近9000人，具体为：

－研究生：374名学生；

－本科生：4863名学生；

－其他：3729 名学生。**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP, ĐA NGÀNH TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP, ĐA NGÀNH TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ**