|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SƠ YẾU LÝ LỊCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **I. Thông tin chung** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Họ và tên:** Huỳnh Quyết Thắng | **Giới tính:**Nam | | | | http://service2.hut.edu.vn/qlcb2012/qlcb2012/css/images/nen.png |
| **Tên gọi khác:** | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Năm sinh:** 24/5/1967 | **Hôn nhân:**Đã kết hôn | | | |
| **Nơi sinh:**Hà Nội | | |
| **Quê quán:**Bình Định,Hoài Nhơn, Bồng Sơn | | |
| **Hộ khẩu thường trú:**Hà Nội, Hai Bà Trưng, Phòng 302, Đơn nguyên 1, TT. Thông tấn xã VN, Mai Hương, Bạch Mai | | |
| **Chỗ ở hiện nay:** Số 27, Ngõ 630, đường Trường Chinh, Đống Đa, HN | | |
| **Số CMND:** 011972350 | **Nơi Cấp:**Hà Nội | **Ngày cấp:**01/07/0010 | |
| **Dân tộc:**Kinh | **Tôn giáo:**Không | **TP xuất thân:**Viên chức | **Diện ưu tiên:** |
| **Số đt:(di động, cố định):** 0913536752 | | **Email:**thanghq-fit@mail.hut.edu.vn | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ngày hợp đồng:**1/10/1998 | **Ngày thi tuyển viên chức:**1/10/1998 |  | | | | |
| **Cơ quan tiếp nhận làm việc:**Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | | | |
| **Công việc được giao:** Giảng viên chính | | | |
| **Ngày về cơ quan hiện nay:** | | **Công việc hiện nay:** Giảng viên chính | |
| **Ngạch viên chức:**Giảng viên chính | **Bậc lương:** 2 | **Hệ số lương:**4.74 | **Hưởng từ:** 01/01/2012 |
| **Số sổ BHXH:** 0100022410 | **Ngày bắt đầu đóng BHXH:** 1/10/1998 | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ngày vào đảng:**16/3/2007 | **Ngày chính thức:**16/3/2008 |  | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ngày nhập ngũ:**1/1/0 | **Ngày xuất ngũ:** 1/1/0 | **Cấp bậc chức vụ:** | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Trình độ LLCT:**Sơ cấp | **Trình độ QLNN:** | **Trình độ QLGD:**Tốt nghiệp THPT/BTTH | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Trình độ học vấn phổ thông:**Tốt nghiệp THPT/BTTH | **Tình độ ngoại ngữ:** | **Trình độ tin học:** | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Chức danh:**1Phó Giáo sư | **Năm phong:**26/12/2007 | **Học vị:** | | | | |
| **Sở trường công tác:** | | | |
| **Công việc làm lâu nhất:** | | | |
| **Đặc điểm lịch sử bản thân:** | | | |
| **Tình trạng sức khỏe:** | **Chiều cao:** | **Cân nặng:** | **Nhóm máu:** |

**II. Quá trình đào tạo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian *(Ghi rõ: từ tháng năm đến tháng năm)* | Hình thức đào tạo *(chính quy, tại chức...)* | Văn bằng được cấp *(CĐ,ĐH,ThS,TS...)* | Chuyên ngành được đào tạo | Nơi đào tạo |

**III. Quá trình bồi dưỡng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian *(Ghi rõ: từ tháng năm đến tháng năm)* | Hình thức bồi dưỡng | Văn bằng, chứng chỉ được cấp | Nội dung bồi dưỡng | Nơi bồi dưỡng |
| 8/2003 - 8/2003 | Chính qui |  | Software Engineering-Train the Trainer | Bộ Bưu chính viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Motorola-Mỹ |
| 5/2004 - 5/2004 | Chính qui |  | Kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế | Trường Cán bộ Thương mại TW |
| 11/2006 - 11/2006 | Chính qui |  | Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu | Công ty CP Đầu tư và Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội |
| 12/2006 - 12/2006 | Chính qui |  | Chương trình đào tạo và tập huấn về Lập kế hoạch chiến lược cho cán bộ trường ĐH | Viện NC con người, Viện KHXHVN-Khoa Sư phạm, ĐHQGHN-ĐH Calgary Canada |
| 12/2007 - 12/2007 | Chính qui |  | Phương pháp giảng dạy công nghệ thông tin | Ritsumeikan University, Nhật Bản |
| 3/2008 - 8/2008 | Chính qui |  | Cán bộ quản lý Khoa, Phòng, BM | Học viện quản lý giáo dục |

**V. Quan hệ gia đình**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Quan hệ | Nghề nghiệp | Nơi công tác, nơi cư trú và các thông tin khác |
|  | Huỳnh Á | 1932 | Bố đẻ | Kỹ sư VTĐ |  |
|  | Trần Minh Sơn | 1937 | Bố vợ | Công nhân |  |
|  | Đỗ Thị Tú | 1938 | Mẹ đẻ | Giáo viên - Hưu trí |  |
|  | Vũ Thị Thế | 1940 | Mẹ vợ | Công nhân - Hưu trí |  |
|  | Trần Thị Bích Ngọc | 1960 | Anh/Chị/Em (V/C) | Công nhân |  |
|  | Trần Minh Phương | 1962 | Anh/Chị/Em (V/C) | Công nhân |  |
|  | Trần Thị Minh Hoà | 1966 | Vợ | Giảng viên | Trường ĐHKHXH và Nhân văn, ĐHQGHN |
|  | Trần Thuý Hiền | 1969 | Anh/Chị/Em (V/C) | Cử nhân kinh tế |  |
|  | Huỳnh Việt Cường | 1971 | Anh/Chị/Em (ruột) | Cán bộ |  |
|  | Huỳnh Thành Trung | 1993-05-09 | Con | Học sinh |  |
|  | Huỳnh Thảo Trang | 1999-05-23 | Con | Học sinh |  |

**VII. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ dd/mm/yy | Đến  dd/mm/yy | Nước đến | Mục đích | Nguồn kinh phí | Gia hạn | Các thông tin khác |
|  |  |  |  |  |  |  |

**VIII. Danh hiệu được phong**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Danh hiệu, chức danh | Năm phong | Các thông tin khác |
| 26/12/2007 | Phó Giáo sư |  |

**IX. Chức vụ Đảng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ Tháng/năm | Đến  Tháng/năm | Chức vụ | Đơn vị quản lý | Các thông tin khác |
|  |  |  |  |  |

**X. Chức vụ chính quyền**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ Tháng/năm | Đến  Tháng/năm | Chức vụ | Đơn vị quản lý | Các thông tin khác |
| 12/2000 | 11/2003 | Phó Trưởng Bộ môn | Bm Công nghệ phần mềm |  |
| 12/2003 | 11/2008 | Trưởng Bộ môn | Bm Công nghệ phần mềm |  |
| 2/2004 | nay | Phó GĐ Trung tâm | Trung tâm hợp tác QT về ĐT&CGCN |  |
| 1/2008 | 9/2008 | Phó Trưởng Khoa | Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông |  |
| 10/2008 | nay | Trưởng Khoa | Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông |  |

**XI. Chức vụ đoàn thể**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ Tháng/năm | Đến  Tháng/năm | Chức vụ | Đơn vị quản lý | Các thông tin khác |
|  |  |  |  |  |

**XII. Khen thưởng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hình thức khen thưởng | Năm khen thưởng | Các thông tin khác |
| Giảng viên giỏi | 2005 |  |
| Giảng viên giỏi | 2006 |  |
| Chiến sỹ Thi đua cấp trường | 2007 |  |
| Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ | 2008 |  |
| Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở | 2010 | 1330/QĐ-24/8/2010 |
| Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở | 2011 |  |
| Chiến sỹ thi đua cấp Bộ | 2011 |  |

**XIII. Kỷ luật**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hình thức kỷ luật | Năm kỷ luật | Các thông tin khác |
|  |  |  |

**XIV. Quá trình công tác**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | Biên chế tại đơn vị/ Nơi lam việc | Công việc đảm nhận | Diện cán bộ/ Tình trạng công tác |
| 10/1998 > 6/1999 | Bm Công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ Thông tin (ĐHBK Hà Nội)/ | Giảng viên | Biên chế/Hiện đang công tác |
| 7/1999 > 4/2008 | Bm Công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ Thông tin (ĐHBK Hà Nội)/ | Giảng viên | Biên chế/Hiện đang công tác |
| 5/2008 > nay | Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ĐHBK Hà Nội)/ Bm Công nghệ phần mềm - Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ĐHBK Hà Nội) | Giảng viên chính | Biên chế/Hiện đang công tác |

**XV. Diễn biến lương**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ  Tháng/Năm | Đến  Tháng/Năm | Mã số ngạch | Bậc | Hệ số lương | Hệ số TNVK | Hệ số PCCV | % được hưởng | Thông tin khác |
| 10/1998 | 12/1999 | 15111-old | 2 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 002 |  |
| 1/2000 | 11/2000 | 15111-old | 2 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 001 |  |
| 12/2000 | 1/2003 | 15111-old | 2 | 2.16 | 0.00 | 0.20 | 001 |  |
| 2/2003 | 11/2003 | 15111-old | 3 | 2.40 | 0.00 | 0.20 | 001 |  |
| 12/2003 | 9/2004 | 15111-old | 3 | 2.40 | 0.00 | 0.30 | 001 |  |
| 10/2004 | 1/2006 | 15111 | 3 | 3.00 | 0.00 | 0.40 | 001 |  |
| 2/2006 | 12/2007 | 15111 | 4 | 3.33 | 0.00 | 0.40 | 001 |  |
| 1/2008 | 4/2008 | 15111 | 4 | 3.33 | 0.00 | 0.50 | 001 |  |
| 5/2008 | 9/2008 | 15110 | 1 | 4.40 | 0.00 | 0.50 | 001 | Bổ nhiệm lương PGS năm 2007 |
| 10/2008 | 4/2010 | 15110 | 1 | 4.40 | 0.00 | 0.60 | 001 |  |
| 5/2010 | 4/2011 | 15110 | 2 | 4.74 | 0.00 | 0.60 | 001 | Xuất sắc 2010 |
| 5/2011 | 12/2011 | 15110 | 2 | 4.74 | 0.00 | 0.60 | 001 | Xuất sắc 2010 |
| 1/2012 | nay | 15110 | 2 | 4.74 | 0.00 | 0.60 | 001 | Xuất sắc 2010 |

**XVi. Các thông tin khác cần bổ xung**   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
**XVII. Đánh giá cán bộ viên chức** 