**DANH SÁCH ĐỀ CỬ**

**THAM GIA BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VIII**

*Để Đại hội VIII diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức mong các Đại biểu, các Hội viên tìm hiểu theo Danh sách đề cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2017-2021) và đối chiếu theo tiêu chí tham gia BCH (nhất là tham gia thường xuyên) đã công bố nhằm xem xét, lựa chọn các ứng cử viên ưu tú tham gia Ban lãnh đạo Hội. Mọi ý kiến góp ý, đề xuất lien quan xin gửi email về địa chỉ* *nguyenlong@vaip.vn**.*

*Trân trọng cảm ơn.*

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA**

**BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VIII**

*(Danh sách do BCH nhiệm kỳ VII đã thông qua và đề xuất với Đại Hội)*

1. **Thành phần đề cử:**
* Khối chuyên trách, quản lý nhà nước: 11 đề cử chiếm 38 %

*(chuyên trách công tác hội 4 đề cử)*

* Các Hội Tin học các Tỉnh thành & CLB: 7 đề cử chiếm: 24%
* Khối Viện nghiên cứu, trường Đại học: 8 đề cử chiếm: 27.5%
* Khối sản xuất – kinh doanh: 10 đề cử chiếm 34.5%
1. **Cơ cấu đề cử:**
* Đề cử từ BCH nhiệm kỳ VII: 14 đề cử chiếm 48%
* Mới đề cử theo tiêu chí lựa chọn BCH 15 đề cử chiếm 52%
* Học hàm PGS-TS : 4 đại biểu (10%)
* Học vị Tiến sĩ: 14 đại biểu (48%)
* Độ tuổi:

+ Trên 60: 3 đề cử (10%)

+ Từ 50-60: 11 đề cử (38%)

+ Từ 40-50: 8 đề cử (27.5%)

+ Dưới 40: 7 (24%)

*Nhiều tuổi nhất sinh năm 1944, ít tuổi nhất sinh năm 1978, 1979*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Học hàm** | **Năm sinh** | **Sinh hoạt tại****Hội-Chi hội** | **Đơn vị công tác** | **Chức danh** **công tác** |
|  | **Khối Quản lý – Chuyên trách** |  |  |  |  |  |
| 1 | **Bùi Mạnh Hải** | TS | 1944 | Chi hội VPChủ tịch NK VII | Hội Tin học VN | Chủ tịch, nguyên Thứ trưởng KHCN |
| 2 | **Phùng Văn Ổn** | TS | 1955 | TTTH VPCPPhó Chủ tịch NK VII | Hội Tin học VN | Phó Chủ tịch |
| 3 | **Nguyễn Tất Lợi** | TS | 1960 | Chi hội Bộ CAUVBCH bổ xung | Tổng cục Kỹ thuật – Hậu cần | Thiếu tướng Phó Tổng cục Trưởng |
| 4 | **Đặng Đức Mai**  | KS | 1958 | Chi hội Bộ Tài ChínhUVBCH NK VII | Cục Tin học và Thống kê, Bộ Tài chính | Cục trưởng |
| 5 | **Đinh Quang Huy** | KS | 1976 | Chi hội các Ban TW Đảng | TT CNTT VP TW Đảng | Giám đốc |
|  | **Khối Đào tạo –** **Ngiên cứu** |  |  |  |  |  |
| 6 | **Dương Anh Đức** | PGS-TS | 1968 | ĐH KHTN, ĐHQG HCM, UVBCH NK VII | ĐH QG TpHCM | Phó Giám đốc |
| 7 | **Lương Chi Mai** | PGS-TS | 1958 | Viện CNTT, Viện Hàn lâm KHVN UVBCH NK VII | Viện CNTT | Chủ tịch HĐKH |
| 8 | **Phạm Bảo Sơn** | PGS-TS | 1978 | ĐH Công nghệ ĐHQG  | ĐH Công nghệ, ĐHQG HN | Phó Hiệu trưởng |
| 9 | **Nguyễn Hồng Quang** | TS | 1959 | CLB VFOSSA UVBCH NK VIITrưởng Ban KT | ĐH Quốc gia Hà Nội | Giảng viên |
| 10 | **Hoàng Lê Minh** | TS | 1957 | Viện CNPM&NDSUVBCH NK VII | Viện CNPM&NDS | Viện trưởng |
| 11 | **Ngô Hồng Sơn** | PGS-TS | 1974 | ĐH Bách Khoa HN | Viện CNTT- ĐH Bách Khoa HN | Viện trưởng |
| 12 | **Hoàng Xuân Lâm** | TS | 1978 | ĐH Kinh Doanh & Công nghệ HN | ĐH KD và Công nghệ HN | GĐ TT CNTT |
| 13 | **Đỗ Việt Bình** | Ths | 1975 | Viện CNTT, Bộ QP | Viện CNTT, Bộ QP | Viện trưởng |
|  | **Khối Doanh nghiệp** |  |  |  |  |  |
| 14 | **Nguyễn Đình Thắng** | KS | 1957 | Hồng Cơ GroupPhó Chủ tịch NK VII | Hồng Cơ Group | Chủ tịch HĐQT |
| 15 | **Lê Hồng Hà** | ThS | 1955 | Chi hội VP VAIPPhó Chủ tịch NK VII | Cty Hà Thắng | Phó Chủ tịch VAIPGiám đốc |
| 16 | **Tô Mạnh Cường** | TS | 1965 | VNPT | VNPT | Phó Tổng Giám đốc |
| 17 | **Đỗ Cao Bảo** | KS | 1957 | Cty FPTUVBCH NK VII | Cty FPT  | Phó Tổng Giám đốc |
| 18 | **Tống Việt Trung** | TS | 1964 | Viettel | VIETTEL  | Phó Tổng Giám đốc |
| 19 | **Dư Thái Hùng** | KS |  | Tổng công ty MobiFone | Mobifone | Giám đốc Trung tâm CNTT |
| 20 | **Tạ Hoàng Linh** | KS | 1967 | Công ty tích hợp hệ thống CMC SI | Tập đoàn CMC | Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc |
| 21 | **Bùi Hưu Cư** | KS | 1958 | Hội THVT HNUVBCH NK VII | Cty Hạ Long | Giám đốc |
| 22 | **Chu Tiến Đạt** | TS | 1979 | Tổng Công ty VTC | Cty VTC Digicom | Chủ tịch HĐTV |
|  | **Khối các Hội – Địa phương** |  |  |  |  |  |
| 23 | **Nguyễn Long** | ThS | 1958 | Chi hội VP VAIPPhó Chủ tịch NK VII | Hội Tin học VN | Tổng Thư ký |
| 24 | **Hồ Quang Thành** | TS | 1957 | Hội TH Nghệ AnUVBCH NK VII | Hội TH Nghệ An | Chủ tịch |
| 25 | **Vũ Đại Thắng** | ThS | 1972 | Hội VTĐTTH Hải Phòng | Sở TTTT Hải Phòng | Phó Giám đốc |
| 26 | **Dương Thế Dũng**  | ThS | 1970 | Hội Tin học Cần Thơ | Sở TTTT Cần Thơ | Phó Giám đốc |
| 27 | **Lâm Nguyễn Hải Long**  | KS | 1976 | Hội Tin học Tp HCM | CV PM Quang Trung | Tổng Giám đốc |
| 28 | **Vũ Anh Tuấn** | KS | 1966 | Hội Tin học Tp HCM | Hội Tin học Tp HCM | Tổng Thư ký |
| 29 | **Nguyễn Quang Thanh** | TS | 1968 | Hội Tin học Đà Nẵng | Sở TTTT Đà Nẵng | Giám đốc |

 *Danh sách đề cử của BCH nhiệm kỳ 7 gồm 29 thành viên*