# **360 TOUR HVU**

1. **Menu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Khuôn viên** | **ບໍລິເວນ** | **Campus** |
| Khuôn viên trường | ບໍລິເວນຂອງໂຮງຮຽນ | University campus |
| Flycam – Cổng chính | Flycam - ປະຕູຫຼັກ | Flycam – Main gate |
| Cổng chính | ປະຕູຫຼັກ | Main gate |
| Vườn cọ | ເດີນຫຍ້າ | Palm garden |
| Bục trống đồng | ແທ່ນກອງ | Bronze drum area |
| Nhà trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ | ຫໍສະແດງຜະລິດຕະພັນວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ | Science and technology products’ gallery |
| Nhà văn hóa du lịch | ຫໍວັດທະນະທຳການທ່ອງທ່ຽວ | Culture and tourism house |
| Viện nghiên cứu | ສະ​ຖາ​ບັນຄົ້ນຄ້ວາ | Research Institute |
| Nhà khách | ເຮືອນພັກ | Guest house |
| Trước giảng đường | ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງຮຽ​ນ | In front of the lecture hall |
| Trước nhà điều hành | ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງການ | In front of the administration building |
| **Đào tạo - NCKH** | **ການຝຶກອົບຮົມ - ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ** | **Education and traning – Scientific research** |
| Giảng đường E | ຫ້ອງ​ຮຽນເສັ້ນທາງ E | Lecture Hall E |
| Thư viện | ຫໍສະໝຸດ | Library |
| Phòng học | ຫ້ອງຮຽນ | Classrooms |
| Giảng đường cánh Phải | ຫ້ອງຮຽ​ນເບື່ອງຂວາມື້ | Lecture Hall on the right side |
| Trường quay | ແອວຊີດີ | Studio |
| Hội trường 150 chỗ | ສະ​ໂມ​ສອນ 150 ບ່ອນ | 150- seat hall |
| Sảnh giảng đường A | ບ່ອນເກັບເຄື່ອງ ຫ້ອງຮຽນ ຕຶກ A | Lecture Hall A |
| Phòng Điều Dưỡng cơ bản | ຫ້ອງພະຍາບານຂັ້ນພື້ນຖານ | Basic Nursing room |
| Phòng Dược Lý - Sinh Lý | ພະແນກການຢາ - ຟີຊີກສາດ | Pharmacology – Physiology room |
| Phòng Hóa Lý – Hóa Sinh | ຫ້ອງເຄມີສາດ - ຊີວະສາດ | Physical Chemistry – Biochemistry room |
| Phòng Nghiệp vụ buồng | ຫ້ອງການ​ວິ​ຊາ​ຊີບ | Hotel professional training room |
| Phòng Cơ Nhiệt | ຫ້ອງແທກຄວາມຮ້ອນ | Thermomechanical room |
| Phòng TH Điện – Điện Tử - Vi Điều Khiển | ຫ້ອງປະຕິບັດໄຟ - ໄຟຟ້າ - ຄວບຄຸມຈຸລະພາກ | Electric - Electronics - Microcontrollers Practice Room |
| Phòng TH Giải Phẫu – Sinh Lý | ຫ້ອງປະຕິບັດວິພາກວິທະຍາ - ຟິຊີກສາດ | Anatomy - Physiology Practice Room |
| Phòng TH Vật Lý phổ thông | ຫ້ອງປະຕີບັດພູມສາດພື້ນເມືອງ | General Physics Practice Room |
| Phòng TH Toán – Lý | ຫ້ອງປະຕິບັດການຄິດໄລ - ຮ່າງກາຍ | Math - Physics Practice Room |
| Phòng TH Sinh Học thực nghiệm | ຫ້ອງປະຕິບັດຊີວະວິທະຍາທົດລອງ | Laboratory of Experimental Biology |
| Phòng TH Biến Tần – PLC | ຫ້ອງປະຕິບັດການປ່ຽນແປງ - PLC | Phòng TH Biến Tần – PLC (Em kb PLC là gì) |
| Phòng TH Trang bị điện – Máy điện | ຫ້ອງປະຕິບັດປະກອບໄຟຟ້າ - ເຄື່ອງໄຟຟ້າ | Electrical equipment - electric machine room |
| Phòng nghiệp vụ Bar/Bếp | ຫ້ອງຮັບໃຊ້ເຮືອນຄົວ | Bar/ Kitchen professional training room |
| Synary coffee | ກາເຟ synary | Synary coffee shop |
| **Đời sống - Văn hóa** | **ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ** | **Lifestyle – Culture** |
| CanTeen | ໂຮງອາຫານ | Cafeteria |
| Sân bóng | ເດີນກິລາ | Football pitch |
| Đường vào Ký túc xá | ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫໍພັກ | Entrance to the Dormitory |
| Sân Ký túc xá | ເດີນຫໍພັກ | Dormitory yard |
| CanTeen Ký túc xá | ຫ້ອງອາຫານຫໍພັກ | Dormitory cafeteria |
| Nhà ăn Ký túc xá | ໂຮງອາຫານຫໍພັກ | Nhà ăn Ký túc xá ( Mục này với mục trên giống nhau nên bỏ 1 mục) |
| Phòng ở Ký túc xá | ຫ້ອງຢູ່ຫໍພັກ | Dormitory rooms |
| Sảnh ký túc xá | ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງຫໍພັກ | Dormitory lobby |
| **Hành chính** | **ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ** | **Administration** |
| Sảnh nhà điều hành | ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງຢູ່ຫ້ອງການ | Administration building lobby |
| Sảnh trưng bày sản phẩm | ບ່ອນໄວ້ເຄື່ອງສະແດງຜະລິດຕະພັນ | Product display lobby |
| Hội trường trung tâm | ຫ້ອງປະຊຸມສູນກາງ | Central Hall |
| Phòng học | ຫ້ອງລວມ | Meeting rooms |
| Phòng Khách | ຫ້ອງແຂກ | Guest rooms |
| Phòng tiếp dân | ຫ້ອງຕ້ອນຮັບແຂກ | Reception room |
| **Trường THPT – CLC Hùng Vương** | **ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ມໍປາຍ - ຄຸນນະພາບສູງ ຮຸ່ງເວືອງ** | **Hung Vuong High quality school** |
| Cổng trường THPT – CLC Hùng Vương | ປະຕູໂຄງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ມໍປາຍ - ຄຸນນະພາບສູງ ຮຸ່ງເວືອງ. | Hung Vuong high quality school’s main gate |
| Sân chính | ເດີ່ນຫຼັກ | Main school yard |
| Vườn hoa | ສ່ວນດອກໄມ້ | Flower garden |
| Phòng học | ຫ້ອງຮຽນ | Classrooms |
| Phòng Nhạc | ຫ້ອງດົນຕຮີ | Music rooms |
| Phòng Mỹ Thuật | ຫ້ອງສິນລະປະ | Art rooms |
| Phòng Máy | ຫ້ອງຄອມ | Computer rooms |
| Sân trước thư viện | ເດີ່ນຕໍ່ໜ້າຫໍສະໝຸດ | Yard in front of the library |
| Thư viện | ຫໍສະໝຸດ | Library |

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.

**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**