**2021-1학기 외국인 학부생 튜터링 튜터(Tutor) 후보자 정보**

**Thông tin người hướng dẫn phụ đạo cho sinh viên nước ngoài hệ đại học học kỳ 1 năm 2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 번호**  **Số thứ tự nhóm** | **단과대학**  **Khối ngành** | **학과**  **Khoa** | **이름**  **Họ tên** | **튜터링**  **유형**  **Loại hình dạy kèm (hướng dẫn).** | **튜터**  **(Tutor)**  **국적**  **Quốc tịch người hướng dẫn** | **튜터(Tutor)**  **구사 언어**  **Ngôn ngữ** | **교과목명 또는 학습주제**  **Tên môn và chủ đề học** |  | **과목코드**  **Mã môn** | **추천**  **학습자**  **Giới thiệu cho người học** | **튜터(Tutor)**  **학습 가능시간**  **Thời gian học** | **튜터**  **주요 이력**  **Lý lịch nổi bật của người hướng dẫn** |
| G-1 | IT대학  Ngành IT (máy tính) | 글로벌미디어학부  Khoa truyền thông quốc tế | 김수연 | 전공 교과목 튜터링  Phụ đạo môn chuyên ngành. | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어, 중국어  Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. | 프로그래밍1및실습  Lập trình 1 và thực hành. |  | 5010232503(다) | 코딩이 처음인 학생들과 제대로 배워서 개발자의 기초를 닦고 싶은 학생  Sinh viên mới học lập trình và muốn học đúng cách, từ đó có nền tảng cơ bản tốt cho sự phát triển sau này. | 월요일 12~21시,  화요일 18~21시,  수요일 12~18시,  목요일 12~21시,  금요일 12~21시  Thứ 2: 12h-21h,  Thứ 3: 18h-21h,  Thứ 4: 12h-18h,  Thứ 5: 12h-21h,  Thứ 6: 12h-21h | - |
| G-2 | 경제통상대학  Ngành kinh tế thương mại | 글로벌통상학과  Khoa kinh doanh quốc tế | 김아브람 | 전공 교과목 튜터링  Phụ đạo môn chuyên ngành. | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어, 스페인어  Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha | 국제통상법  Luật kinh doanh quốc tế |  | 2150360901, 2150360902 | 영어 회화가 가능한 학생일 경우 튜터링 활동에 수월할 것으로 예상  Sinh viên có khả năng giao tiếp tiêng Anh sẽ dễ dàng hơn trong hoạt động học. | 월요일 13~16시,  화요일 9~21시,  수요일 9~21시,  목요일 9~21시,  금요일 10~13시,  Thứ 2: 13h~16h,  Thứ 3: 9h~21h,  Thứ 4: 9h~21h,  Thứ 5: 9h~21h,  Thứ 6: 10h~13h. | 국제무역사 1급, NGO 단체 근무(중남미, 캐리비안해)  Chuyên gia thương mại quốc tế cấp 1, làm việc cho tổ chức NGO( Châu Mỹ La Tinh, biển Caribe). |
| G-3 | 경제통상대학  Ngành kinh tế thương mại | 글로벌통상학과  Khoa kinh doanh quốc tế | 박명가 | 전공 교과목 튜터링  Phụ đạo môn chuyên ngành. | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어, 중국어, 일본어  Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, Tiếng Nhật. | 국제통상개론  Đại cương về kinh doanh quốc tế |  | 2150331804 | 기초를 다지고 내용을 잘 정리하고 싶은 학생  Sinh viên muốn xây dựng nền tảng cơ bản và sắp xếp, chỉnh lý nội dung tốt. | 월요일 9~12시 또는 8시 30분~21시,  화요일 9~11시, 또는 17시30분~21시,  수요일 9~12시 또는 18시30분~21시,  목요일 9~12시,  금요일 9~12시  Thứ 2: 9h~12h hoặc 8h30p~21h,  Thứ 3: 9h~11h hoặc 17h30p~21h,  Thứ 4: 9h~12h hoặc 18h30p~ 21h,  Thứ 5: 9h~12h,  Thứ 6: 9h~12h | 비즈니스 외국어 경진대회 대상, 국제무역아이템 경진대회 대상, 국제무역사 1급  Giải nhất cuộc thi Ngoại ngữ Thương mại, Giải Nhất Cuộc thi Thương mại Quốc tế, Chuyên gia thương mại Quốc tế Cấp 1 |
| G-4 | IT대학  Ngành IT (máy tính) | 글로벌미디어학부  Khoa truyền thông quốc tế | 오예나 | 전공 교과목 튜터링  Phụ đạo môn chuyên ngành. | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어, 일본어  Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật. | 프로그래밍1및실습  Lập trình 1 và thực hành. |  | 5010232501, 5010232502, 5010232503 | 프로그래밍 이론 학습, C, C++ 알고리즘 학습을 원하는 학생  Sinh viên muốn học lý thuyết lập trình, thuật toán C, C ++ | 월요일 15~21시,  화요일 9~13시,  수요일 15~21시,  목요일 15~21시  Thứ 2: 15h~21h,  Thứ 3: 9h~13h,  Thứ 4: 15h~21h,  Thứ 5: 15h~21h. | 교육봉사(프로그래밍 강의), 네이버 웨일 확장앱 콘테스트 본선 진출, SK SUNNY 대학생 자원봉사단(우수 사회변화 챌린지 프로젝트 웹사이트 제작)  Giáo dục tình nguyện (bài giảng lập trình), lọt vào chung kết cuộc thi ứng dụng mở rộng Naver Whale, nhóm sinh viên tình nguyện của trường đại học SK SUNNY (đã sản xuất trang web dự án thách thức thay đổi xã hội ưu tú). |
| G-5 | 경제통상대학  Ngành kinh tế thương mại | 글로벌통상학과  Khoa kinh doanh quốc tế | 조옥정 | 전공 교과목 튜터링  Phụ đạo môn chuyên ngành. | 중국인  Người Trung Quốc | 한국어, 중국어  Tiếng Hàn, tiếng Trung. | 경제원론  Nguyên lý kinh tế |  | 5010211102 | 강의의 설명이 잘 이해되지 않고 A0이상을 달성하고 싶은 중국인 학부생  Sinh viên Trung Quốc hệ đại học không hiểu rõ bài giảng và muốn đạt điểm A0 trở lên | 월요일 16~20시,  화요일 13~16시,  수요일 13~16시,  목요일 13~16시,  금요일 13~16시  Thứ 2: 16h~20h,  Thứ 3: 13h~16h,  Thứ 4: 13h~16h,  Thứ 5: 13h~16h,  Thứ 6: 13h~16h | - |
| G-6 | 인문대학  Ngành nhân văn | 영어영문학과  Khoa ngôn ngữ và văn học Anh | 최지오 | 전공 교과목 튜터링  Phụ đạo môn chuyên ngành. | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어  Tiếng Hàn, tiếng Anh. | 국제상무론  Lý thuyết kinh doanh thương vụ quốc tế |  | 2150317001~8 | 한국어로 기본적인 소통이 가능한 학생, 학습 의지와 열정이 있는 학생  Sinh viên có kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn cơ bản, sinh viên có ý chí và nhiệt tình học tập | 월요일 9~11시,  화요일 9~11시,  수요일 9~11시,  목요일 9~11시(추후 튜티와 조율 가능)  Thứ 2: 9h~11h,  Thứ 3: 9h~11h,  Thứ 4: 9h~11h,  Thứ 5: 9h~11h (có thể thảo luận và điều chỉnh sau) | 숭실대학교 교수학습센터 튜터 경험, 청소년 멘토링 경험  Kinh nghiệm phụ đạo tại trung tâm dạy và học Đại học Soongsil, kinh nghiệm cố vấn cho thanh thiếu niên. |
| G-7 | 사회과학대학  Ngành khoa học xã hội | 언론홍보학과  Khoa báo chí và quan hệ công chúng | 고현정 | 한국어 글쓰기 튜터링  Phụ đạo viết tiếng Hàn | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어  Tiếng Hàn, tiếng Anh | 기사 작성을 통한 한국어 글쓰기 튜터링(We are Reporters)  Phụ đạo viết tiếng Hàn thông qua bài viết báo ( Chúng ta là những phóng viên) |  | - | 평소 뉴스를 즐겨 보거나 기사 작성을 한 번 쯤 해보고 싶었던 학생  Sinh viên thích đọc tin tức thườn ngày hoặc muốn thử viết bài ít nhất một lần. | 월요일 14~21시,  화요일 9~15시,  화요일 18~21시,  수요일 9~21시,  목요일 9~21시,  금요일 9~21시  Thứ 2: 14h~21h,  Thứ 3: 9h~15h,  Thứ 3: 18h~21h,  Thứ 4: 9h~21h,  Thứ 5: 9h~21h,  Thứ 6: 9h~21h. | KTV 국민기자단, 신입생 멘토링, 언론홍보학과 학회  Đoàn phóng viên KTV quốc dân, cố vấn cho sinh viên năm nhất, Hội báo chí và quan hệ công chúng. |
| G-8 | 사회과학대학  Ngành khoa học xã hội | 행정학부  Khoa hành chính | 김주은 | 한국어 글쓰기 튜터링  Phụ đạo viết tiếng Hàn | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어, 중국어, 일본어  Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, Tiếng Nhật. | 한국 문화와 함께 배우는 한국어 글쓰기  Học viết tiếng Hàn với văn hóa Hàn Quốc. |  | - | 한국어에 대해 잘 알지 못하지만, 기본을 쌓고 싶은 학생  Sinh viên chưa biết nhiều về tiếng Hàn nhưng muốn xây dựng kiến ​​thức cơ bản. | 월요일 15~17시,  수요일 15~17시  Thứ 2: 15h~17h,  Thứ 4: 15h~17h | - |
| G-9 | 공과대학  Ngành kỹ thuật | 기계공학부  Khoa kỹ thuật cơ khí | 목지훈 | 한국어 글쓰기 튜터링  Phụ đạo viết tiếng Hàn | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어, 일본어  Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật. | 최신 한국어 회화, 글쓰기  Giao tiếp và học viết tiếng Hàn mới nhất. |  | - | 영어 또는 일본어를 모국어로 사용하고, 한글 읽기가 가능한 학생  Sinh viên dung tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là ngôn ngữ mẹ đẻ và có thể đọc tiếng Hàn. | 월요일 9~21시,  화요일 9~21시,  수요일 9~21시,  목요일 12~21시,  금요일 9~21시  Thứ 2: 9h~21h,  Thứ 3: 9h~21h,  Thứ 4: 9h~21h,  Thứ 5: 12h~21h,  Thứ 6: 9h~21h. | 한국 대학수학능력시험 국어 1등급  Kỳ thi năng lực học thuật của trường đại học Hàn Quốc tiếng Hàn cấp 1. |
| G-10 | 경제통상대학  Ngành kinh tế thương mại | 국제무역학과  Khoa thương mại quốc tế | 박휘영 | 한국어 글쓰기 튜터링  Phụ đạo viết tiếng Hàn | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어  Tiếng Hàn | 한국의 음식과 함께 배우는 한국어 글쓰기  Học viết tiếng Hàn với ẩm thực Hàn Quốc. |  | - | 한국어 읽기 능력 중~중상 수준이고, 한국의 음식에 관심 있는 학생  Sinh viên có kỹ năng đọc tiếng Hàn từ trung cấp đến trên trung cấp và quan tâm đến ẩm thực Hàn Quốc. | 월요일 19~21시,  목요일 19~21시  Thứ 2: 19h~21h,  Thứ 5: 19h~21h | - |
| G-11 | 기독교학대학원  Ngành nghiên cứu Cơ Đốc giáo sau đại học | 기독교상담학과  Khoa tư vấn Cơ Đốc giáo | 유잔디 | 한국어 글쓰기 튜터링  Phụ đạo viết tiếng Hàn | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어  Tiếng Hàn, tiếng Anh | 다양한 종류의 한국어 체험하며 한국어 글쓰기  Trải nghiệm nhiều thể loại tiếng Hàn và viết tiếng Hàn |  | - | 한국어 중급(TOPIK 3급 정도) 수준인 학생  Sinh viên trình độ trung cấp (Topik 3). | 화요일 18시30분~22시30분  Thứ 5: 18h30p~22h30p | 한국어 교사 자격증 2급, 미국인 학생 개인 튜터 경험  Chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn cấp 2, kinh nghiệm gia sư riêng cho sinh viên Mỹ |
| G-12 | 인문대학  Ngành nhân văn | 국어국문학과  Khoa Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | 임건우 | 한국어 글쓰기 튜터링  Phụ đạo viết tiếng Hàn | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어  Tiếng Hàn, tiếng Anh | 한국어 글쓰기(어법, 문법, 일기 쓰기, 시 쓰기, 수필 쓰기)  Viết tiếng Hàn (văn phạm, ngữ pháp, viết nhật ký, tùy bút) |  | - | - | 월요일 9~13시 및 19~21시,  화요일 9~13시 및 19~21시,  수요일 9~13시 및 19~21시,  목요일 18~21시,  금요일 18~21시  Thứ 2: 9h~13h hoặc 19h~21h,  Thứ 3: 9h~13h hoặc 19h~21h,  Thứ 4: 9h~13h hoặc 19h~21h,  Thứ 5: 18h~21h,  Thứ 6: 18h~21h | 대형학원 국어논술 강의, 숭실대학교 현대문학학회(학술세미나 및 책 출판), 병영문학상 시 부문 입상  Giảng dạy viết bài luận ngữ văn tại một học viện lớn, Hội Văn học Hiện đại Đại học Soongsil (hội thảo học thuật và xuất bản sách), Nhận giải thưởng Văn học Byeongyeong. |
| G-13 | 인문대학  Ngành nhân văn | 국어국문학과  Khoa Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | 정유지 | 한국어 글쓰기 튜터링  Phụ đạo viết tiếng Hàn | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어  Tiếng Hàn, tiếng Anh | 한국 문화와 함께 배우는 한국어 글쓰기  Viết tiếng Hàn với văn hóa Hàn Quốc. |  | - | 한국어를 이용하여 다양한 주제로 글을 써보고 싶은 학생, 자신이 쓴 글을 첨삭 받고 한국어 표현 등을 익히고 싶은 학생  Sinh viên muốn viết về nhiều chủ đề khác nhau bằng tiếng Hàn, sinh viên muốn học cách diễn đạt tiếng Hàn và sửa bài viết của mình. | 월요일 14~21시,  화요일 16~21시,  수요일 19~21시,  목요일 16~21시,  금요일 16~21시  Thứ 2: 14h~21h,  Thứ 3: 16h~21h,  Thứ 4: 19h~21h,  Thứ 5: 16h~21h,  Thứ 6: 16h~21h | 고등학생 국어 과외, 숭실대학교 국어국문학과 현대학회(글쓰기 활동 및 비평문 첨삭)  Dạy kèm môn ngữ văn cho học sinh trung học, khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, xã hội hiện đại, đại học Soongsil (hoạt động viết và chỉnh sửa phê bình) |
| G-14 | 인문대학  Ngành nhân văn | 철학과  Khoa Triết học | 최유경 | 한국어 글쓰기 튜터링  Phụ đạo viết tiếng Hàn | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어, 영어  Tiếng Hàn, tiếng Anh | 한국 역사, 사회, 문화와 함께 배우는 한국어 글쓰기  Học viết tiếng Hàn với lịch sử, văn hóa, xã hội Hàn Quốc. |  | - | 영어로 자유롭게 의사소통이 가능한 학생, 한국어로 기본적인 회화가 가능한 학생, 한국어의 기본 구조(기초 문법)을 알고 있는 학생, 더 풍성한 한국어 표현과 명확한 글 구조를 통해 한국어로 일목요연한 글을 쓰고 싶은 학생, 한국에 관심이 만흔 학생  Sinh viên có thể giao tiếp tiếng Anh tự tin, sinh viên có thể giao tiếp tiếng Hàn cơ bản, sinh viên biết cấu trúc cơ bản của tiếng Hàn (ngữ pháp cơ bản), sinh viên muốn viết văn bản tiếng Hàn chính xác hơn thông qua các cách diễn đạt tiếng Hàn phong phú và cấu trúc viết rõ ràng rành mạch hơn, sinh viên có nhiều quan tâm Hàn Quốc. | 월요일 17~19시30분,  화요일 17~19시 30분  Thứ 2: 17h~19h30p,  Thứ 3: 17h~19h30p | 숭실대학교 외국인 유학생 도우미(2020년 겨울방학) Trợ giúp sinh viên nước ngoài tại Đại học Soongsil (kỳ nghỉ đông 2020) |
| G-15 | 인문대학  Ngành nhân văn | 국어국문학과  Khoa Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | 허의정 | 한국어 글쓰기 튜터링  Phụ đạo viết tiếng Hàn | 한국인  Người Hàn Quốc. | 한국어  Tiếng Hàn | 한국어 글쓰기(한국 문화, 도서관에서 찾은 학술논문 활용, 참고문헌 표기법)  Viết tiếng Hàn (văn hóa Hàn Quốc, hoạt động tìm tài liệu luận văn ở thư viện, cách đánh dấu tài liệu tham khảo). |  | - | 문장 구성이 완벽하지 않아도, 단어를 중심으로 문장의 의미를 유추할 수 있는 수준의 학생  Sinh viên ở mức độ có thể suy luận được nghĩa của câu dựa trên từ quan trọng dù cấu trúc câu chưa hoàn hảo. | 월요일 14~18시,  화요일 14~17시,  수요일 14~19시,  목요일 10~12시  Thứ 2: 14h~18h,  Thứ 3: 14h~17h,  Thứ 4: 14h~19h,  Thứ 5: 10h~12h | 아동복지센터 교육봉사, 숭실대학교 전공 멘토링, 종합복지관 교육프로그램 기획, 진행  Giáo dục tình nguyện trung tâm phúc lợi trẻ em, cố vấn chuyên môn của Đại học Soongsil, lập kế hoạch và thực hiện chương trình giáo dục trung tâm phúc lợi tổng hợp. |