# **360 TOUR HVU**

1. **Menu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Khuôn viên** | 캠퍼스 |
| Khuôn viên trường | 캠퍼스 |
| Flycam – Cổng chính | 정문 |
| Cổng chính | 정문 |
| Vườn cọ | 종려나무 가든 |
| Bục trống đồng | 청동북단 |
| Nhà trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ | 과학기술 상품 전시관 |
| Nhà văn hóa du lịch | 문화관광건물 |
| Viện nghiên cứu | 연구소 |
| Nhà khách | 영빈관 |
| Trước giảng đường | 강당앞 |
| Trước nhà điều hành | 행정건물앞 |
| **Đào tạo - NCKH** | **교육 - 과학연구** |
| Giảng đường E | E 강당 |
| Thư viện | 도서관 |
| Phòng học | 교실 |
| Giảng đường cánh Phải | 왼쪽 강의실 |
| Trường quay | 스튜디오 |
| Hội trường 150 chỗ | 회장 (150석) |
| Sảnh giảng đường A | A강당 로비 |
| Phòng Điều Dưỡng cơ bản | 기반 간호(실) |
| Phòng Dược Lý - Sinh Lý | 약리 – 생리 (실) |
| Phòng Hóa Lý – Hóa Sinh | 화리 – 화생 (실) |
| Phòng Nghiệp vụ buồng | 룸 서비스 (실) |
| Phòng Cơ Nhiệt | 역학 - 열학 (실) |
| Phòng TH Điện – Điện Tử - Vi Điều Khiển | 전기 – 전자 - 마이크로컨트롤러 (실습실) |
| Phòng TH Giải Phẫu – Sinh Lý | 해부 –생리 (실습실) |
| Phòng TH Vật Lý phổ thông | 일반 물리 (실습실) |
| Phòng TH Toán – Lý | 수학 – 물리학 (실습실) |
| Phòng TH Sinh Học thực nghiệm | 생물학적 실험 (실습실) |
| Phòng TH Biến Tần – PLC | 인버터 – PLC (실습실) |
| Phòng TH Trang bị điện – Máy điện | 전기 장비 –전기기계 (실습실) |
| Phòng nghiệp vụ Bar/Bếp | 바/주방서비스 (실) |
| Synary coffee | Synary커피숍 |
| **Đời sống - Văn hóa** | **생활-문화** |
| CanTeen | 매점 |
| Sân bóng | 축구장 |
| Đường vào Ký túc xá | 기숙사 가는 길 |
| Sân Ký túc xá | 기숙사 마당 |
| CanTeen Ký túc xá | 기숙사 매점 |
| Nhà ăn Ký túc xá | 기숙사 식당 |
| Phòng ở Ký túc xá | 기숙사 방 |
| Sảnh ký túc xá | 기숙사 로비 |
| **Hành chính** | **행정** |
| Sảnh nhà điều hành | 행정건물 로비 |
| Sảnh trưng bày sản phẩm | 제품 쇼룸 로비 |
| Hội trường trung tâm | 회장센터 |
| Phòng họp | 회의실 |
| Phòng Khách | 케스트 하우스 |
| Phòng tiếp dân | 응접실 |
| **Trường THPT – CLC Hùng Vương** | **훙 부옹 고품질 고등학교** |
| Cổng trường THPT – CLC Hùng Vương | 정문 |
| Sân chính | 마당 |
| Vườn hoa | 정원 |
| Phòng học | 교실 |
| Phòng Nhạc | 음악실 |
| Phòng Mỹ Thuật | 미술실 |
| Phòng Máy | 컴퓨터실 |
| Sân trước thư viện | 도서관 앞마당 |
| Thư viện | 도서관 |

1. **Giao diện**

Một sản phẩm của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

공학.기술학과의 제품

Thông tin tuyển sinh

채용정보

Bật âm thanh

Quay lại

1. **Giới thiệu ĐHHV**

Trường đại học Hùng Vương

훙 부옹 대학교

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

조상의 고향에있는 공립 다 학문 대학.

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.

훙 부옹 대학교는 2003 년 4 월 29 일 푸토 교육학 대학를 기반으로 수상의 결정 번호 81 / 2003 / QD-TTg에 따라 거의 60 년의 전통을 가지고 설립되었습니다.

### **Đội ngũ cán bộ:** **직원 팀**

### 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.

2020년 11월까지 학교에는 교수/부교수 14명, 박사 65명, 석사 258명, 기술자, 학사 62명, 기타 17명 등 416명의 임직원이 있었습니다.

### **Tổ chức bộ máy:** **조직구성**

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

현재 비엣찌 시에서 교육 캠퍼스 있으며.

### - 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);

9 학부 (공학-기술 학과, 자연 과학 학과, 사회 과학 및 관광 문화 학과, 외국어 학과, 초등 및 유치원 교육 학과, 농업-임업-수산 학과, 경제 및 경영학 학과, 예술 및 스포츠 학과, 정치 및 교육 심리학 학과).

### - 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);

6개 부서(사무실; 정치 및 학생 업무실; 교육실; 재무 계획실; 국제 협력실; 과학 및 기술실);

### - 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);

06 개 센터 (교육협력 센터, 커뮤니케이션 및 학생 지원 센터, 교사 및 교육 관리자 육성 센터, 외국어-컴퓨터 공학 센터, 정보-자료-도서관 센터, 국방 및 보안 교육 보안 센터, 품질 보증 센터)

### - 01 Viện (Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển); 01 연구소 (응용 연구 개발 연구소)

### - 01 trạm (Y tế). 01 의무실

### **Ngành nghề, trình độ đào tạo:** **전공, 학위교육**

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

학교는 대학은 44 개의 대학원 및 학부 전공을 제공합니다.

### - Đào tạo sau đại học: 08 ngành; 대학원 교육 : 8 개 전공

### - Đào tạo đại học: 36 ngành; 학부 교육 : 36 개 전공

### 

### **Quy mô đào tạo:** **교육 규모**

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

### 2020-2021 학년에 교육 시스템을 공부하는 총 학생 수는 거의 9,000 명입니다. 내부 구체적으로 다음과 같습니다.

### - Hệ Sau đại học: 374 học viên; 대학원 : 374 명

- Hệ Đại học: 4.863 sinh viên; 대학 : 4,863 명

### - Các hệ đào tạo khác: 3.729 sinh viên. 기타 교육 : 3,729 명

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG**

**TRƯ**