**CHƯƠNG** **TRÌNH** **HỌC** **BỔNG** **TẠI** **TRƯỜNG** **ĐẠI** **HỌC** **ULSAN** **THÔNG** **TIN** **CÁC** **CHƯƠNG** **TRÌNH** **ĐÀO** **TẠO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cấp** **độ** | **Thời** **lượng** | **Thời** **gian** **biểu** |
| Cấp độ 1 (Beginner) | 1 năm = 4 kỳ (Xuân/Hạ/Thu/Đông) 1 kỳ = 200 giờ lên lớp (10 tuần)\*4 kỳ đều tiếp nhận sinh viên mới- Kỳ Thu 2018: 04/09 – 09/11/2018- Kỳ Đông 2018: 19/11/2018 – 25/01/2019 - Kỳ Xuân 2019: 04/03 – 10/05/2019- Kỳ Hè 2019: 20/05 – 26/07/2019 | Thứ Hai – Thứ Sáu 9:00 – 13:00HoặcThứ Hai – Thứ Sáu 13:00 – 17:00(20 giờ/tuần) |
| Cấp độ 2 (Upper-Beginner) |
| Cấp độ 3 (Intermediate) |
| Cấp độ 4 (Upper-Intermediate) |
| Cấp độ 5 (Advanced) |
| Cấp độ 6 (Upper-Advanced) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chương** **trình** **đào** **tạo** | **Ngôn** **ngữ** **giảng** **dạy** | **Thời** **lượng** | **Học** **phí/kỳ** **(USD)** |
| 01 | Kế toán | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 02 | Kỹ thuật Hàng không | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 03 | Kỹ thuật Kiến trúc | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.300 |
| 04 | Kiến trúc | Tiếng Hàn | 5 năm | 4.600 |
| 05 | Khoc học Sinh học | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 06 | Quản trị Kinh doanh | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 07 | Kỹ thuật Hóa học | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 08 | Hóa học | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 09 | Phúc lợi xã hội Trẻ em và Gia đình | Tiếng Hàn | 4 năm | 3.400 |
| 10 | Nghiên cứu Vùng miền và Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 11 | Kỹ thuật Dân dụng và Môi trường | Tiếng Hàn | 4 năm | .4.000 |
| 12 | Trang phục và Dệt may | Tiếng Hàn | 4 năm | 3.400 |
| 13 | Kinh tế học | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 14 | Kỹ thuật Điện và Điện tử | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 15 | Văn học và Ngôn ngữ Anh | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 16 | Thực phẩm và Dinh dưỡng | Tiếng Hàn | 4 năm | 3.400 |
| 17 | Nghiên cứu Vùng miền và Ngôn ngữ Pháp | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 18 | Lịch sử và Văn hóa | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 19 | Thiết kế Nhà ở và Nội thất | Tiếng Hàn | 4 năm | 3.400 |
| 20 | Kỹ thuật Quản lý Công nghiệp | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 21 | Nhạc cụ | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.800 |
| 22 | Thiết kế Nội thất và Không gian | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 23 | Quan hệ Quốc tế | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 24 | Tích hợp Công nghệ Thông tin | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 25 | Nghiên cứu Vùng miền và Ngôn ngữ Nhật Bản | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 26 | Văn học và Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 27 | Luật | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 28 | Hệ thống thông tin quản lý | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 29 | Khoa học Kỹ thuật Vật liệu | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 30 | Toán học | Tiếng Hàn | 4 năm | 3.400 |
| 31 | Kỹ thuật Tự động Cơ khí | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Kỹ thuật Y học | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 33 | Kỹ thuật Kiến trúc Hàng hải và Đại dương | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 34 | Hội họa phương Đông | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.300 |
| 35 | Triết học | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 36 | Vật lý | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 37 | Piano | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.800 |
| 38 | Khoa học Cảnh sát | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 39 | Thiết kế sản phẩm và môi trường/Thiết kế nội dung kỹ thuật số | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 40 | Quản lý công | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 41 | Điêu khắc | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.300 |
| 42 | Phúc lợi Xã hội | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 43 | Nghiên cứu Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Mỹ-Latinh | Tiếng Hàn | 4 năm | 2.800 |
| 44 | Khoa học Thể thao | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 45 | Thiết kế Dệt may và Thời trang | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 46 | Thiết kế Truyền thông Thị giác | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.000 |
| 47 | Thanh nhạc | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.800 |
| 48 | Hội họa phương Tây | Tiếng Hàn | 4 năm | 4.300 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chương** **trình** **đào** **tạo** | **Hệ** **Đào** **tạo** | **Ngôn** **ngữ** **giảng** **dạy** | **Học** **phí/kỳ** **(USD)** |
| **Thạc** **sỹ** | **Tiến** **sỹ** | **Kết** **hợp** | **Tiếng** **Hàn** | **Tiếng** **Anh** |
| 01 | Kỹ thuật Hàng không |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 02 | Kỹ thuật Kiến trúc |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 03 | Kiến trúc |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 04 | Kỹ thuật sinh học |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 05 | Khoc học Sinh học |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 06 | Kỹ thuật Y sinh |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 07 | Quản trị Kinh doanh |  |  |  |  |  | 3.600 |
| 08 | Kỹ thuật Hóa học |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 09 | Hóa học |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 10 | Phúc lợi xã hội Trẻ em và Gia đình |  |  |  |  |  | 4.300 |
| 11 | Kỹ thuật Dân dụng |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 12 | Dinh dưỡng lâm sàng |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 13 | Trang phục và Dệt may |  |  |  |  |  | 4.300 |
| 14 | Kết cấu |  |  |  |  |  | 6.200 |
| 15 | Kỹ thuật Máy tính |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 16 | Thiết kế Thông tin Kỹ thuật số |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 17 | Kinh tế học |  |  |  |  |  | 3.600 |
| 18 | Kỹ thuật Điện |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 19 | Kỹ thuật Môi trường |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 20 | Thực phẩm và Dinh dưỡng |  |  |  |  |  | 4.300 |
| 21 | Thiết kế nhà ở và nội thất |  |  |  |  |  | 4.300 |
| 22 | Hóa Công nghiệp |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 23 | Thiết kế Công nghiệp |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 24 | Kỹ thuật Quản lý Công nghiệp |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 25 | Công nghệ Thông tin |  |  |  |  |  | 5.100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Nhạc cụ |  |  |  |  |  | 6.200 |
| 27 | Thiết kế Nội thất và Không gian |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 28 | Văn hóa và Lịch sử Hàn Quốc |  |  |  |  |  | 3.600 |
| 29 | Văn học và Ngôn ngữ Hàn Quốc |  |  |  |  |  | 3.600 |
| 30 | Ngôn ngữ Hàn Quốc cho người nước ngoài |  |  |  |  |  | 3.600 |
| 31 | Luật |  |  |  |  |  | 3.600 |
| 32 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 33 | Toán học |  |  |  |  |  | 4.300 |
| 34 | Kỹ thuật Cơ khí Tự động |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 35 | Kỹ thuật Y tế |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 36 | Khoa học Y tế |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 37 | Dược |  |  |  |  |  | 6.300 |
| 38 | Kiến trúc Hàng hải |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 39 | Kỹ thuật Đại dương |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 40 | Hội họa phương Đông |  |  |  |  |  | 5.400 |
| 41 | Triết học |  |  |  |  |  | 3.600 |
| 42 | Vật lý |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 43 | Khoa học Cảnh sát |  |  |  |  |  | 3.600 |
| 44 | Quản lý công |  |  |  |  |  | 3.600 |
| 45 | Điêu khắc |  |  |  |  |  | 5.400 |
| 46 | Phúc lợi Xã hội |  |  |  |  |  | 3.600 |
| 47 | Khoa học Thể thao |  |  |  |  |  | 4.300 |
| 48 | Thiết kế Dệt may và Thời trang |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 49 | Y học Tịnh tiến |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 50 | Quy hoạch Đô thị |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 51 | Thiết kế Thông tin Thị giác |  |  |  |  |  | 5.100 |
| 52 | Thanh nhạc |  |  |  |  |  | 6.200 |
| 53 | Hội họa phương Tây |  |  |  |  |  | 5.400 |