**Mẫu số 03**

**TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ**

1. Họ và tên: **NGÔ ĐẮC CHỨNG**

2. Năm sinh: **01/01/1953**

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Giảng viên cao cấp, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

4. Năm được bổ nhiệm Giáo sư: 2012

*Ngành:* Sinh học *Chuyên ngành:*  Động vật học

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: Nhà giáo ưu tú năm 2010

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học: **114** (Tạp chí quốc tế: **17**)

 *Trong đó:
 - ISI hoặc/và Scopus:* ***16*** *(5 năm gần đây:****12****)
 - Tạp chí nước ngoài khác:* ***1*** *(5 năm gần đây:****1****)*

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích:

 *Trong đó, quốc tế: (5 năm gần đây: )*

8. Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: **12**

*Trong đó:
- 5 năm gần đây:* ***2*** *- Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương xuất bản: Bộ và tương đương:* ***12***

9. - Tổng số trích dẫn: **87 (Google Scholar)**

 - Chỉ số H-Index: **4 (Google Scholar)**

 - ResearchGate Score (RG Score): **13,81**

10. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương:

11. Bài báo khoa học tiêu biểu (*Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, nếu có*):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Năm** | **Tên bài báo** | **Tạp chí** | **Tác giả** | **ISI/****Scopus** | **IF/H-Index/Q** |
| 1 | 2013 | Reproductive Ecology of *Quasipaa verrucospinosa* (Bourret, 1937): Living in the Tropical Rain Forest of Cental Vietnam. | Journal of Herpetology,*Vol. 47, No. 1. 138-147* | Binh V. Ngo, **Chung D. Ngo**, and Ping-Chun L. Hou | SCI | IF:0,865H-Index:50Q2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2014 | Diet of the Bannan Caecilian *Ichthyophis bannanicus* (Amphibia: Gymnophiona:Ichthyophiidae) in the Mekong Delta, Vietnam | Journal of Herpetology, *48(4,506-513. 2014.* | Binh V. Ngo, Nghiep T. Hoang, and **Chung D. Ngo** | SCI | IF:0,865H-Index:50Q2 |
| 3 | 2014 | Variation in dietary composition of granular spiny frogs *(Quasipaa verrucospinosa)* in central Vietnam | Herpetological Journal, *Vol. 24, 243-253* | Binh Van Ngo, Ya-Fu Lee& **Chung Dac Ngo** | SCI | IF:1,268H-Index:31Q1 |
| 4 | 2014 | Sexual Size Dimorphism and Feeding Ecology of *Eutropis* *multifasciatus* (Reptilia: Squamata: Scibcidae) in the Central Highlands of Vietnam | Herpetological Conservation and Biology, *Vol. 9, No. 3, 322-333* | **CHUNG D. NGO**, BINH V. NGO, PHONG B. TRUONG,AND LOI D. DUONG | SCIE | IF:0,835H-Index:18Q2 |
| 5 | 2015 | Feeding ecology of the common sun skink,*Eutropis multifasciata*(Reptilia: Squamata: Scincidae), in the plains of central Vietnam | Journal of Natural History, *Vol. 49, No. 39–40, 2417–2436* | **Chung D. Ngo**, Binh V. Ngo, Thuong T. Hoang, Thi T.T. Nguyenand Hai P. Dang | SCI | IF: 0,875H-Index: 40Q3 |
| 6 | 2017 | FIRST RECORD OF *Lycodon cardamomensis* DALTRY ET WÜSTER, 2002(SQUAMATA: COLUBRIDAE) FROM VIETNAM  | Russian Journal of Herpetology, *Vol. 24, No. 2, 2017, 167 – 170*  | Dang Trong Do,**Chung Dac Ngo**,Thomas Ziegler,and Truong Quang Nguyen | SCIE | IF:0,407H-Index:4Q3 |
| 7 | 2018 | A new species of the genus *Leptolalax* (Anura: Megophryidae) from southern Vietnam | Zoological Research *38(3), 1-16, 2018.* | Tang Van Duong, Dang Trong Do, **Chung Dac Ngo,** Truong Quang Nguyen, Nikolay A. Poyarkov, Jr. | SCIE | IF: ?H-Index: 11Q3 |
| 8 | 2018 | First population assessment of the Asian Water Dragon *(Physignathus cocincinus* Cuvier, 1829) in Thua Thien Hue Province, Vietnam | Nature Conservation *26: 1–14 (2018)* | Truong Quang Nguyen, Hai Ngoc Ngo, Cuong The Pham, Hoang Nguyen Van, **Chung Dac Ngo**, Mona van Schingen, Thomas Ziegler | SCIE | IF: ?H-Index: 12Q2 |
| 9 | 2018 | Diet of the Indochinese Water Dragon *Physignathus cocincinus* Cuvier, 1829 (Squamata: Sauria: Agamidae) from Thua Thien Hue Province, Vietnam | Russian Journal of Herpetology*Vol.25,No.3, 189-194* | Nguyen Van Hoang, Ngo Van Binh, **Ngo Dac** **Chung**, and Nguyen Quang Truong | SCIE | IF:0,407H-Index: 4Q3 |
| 10 | 2019 | The land snail family Streptaxidae J. Gray, 1860 from Thua Thien Hue, Vietnam, with description of two new species(Gastropoda: Pulmonata) | Ruthenica, *Vol.29, No. 2* | BUI Thi Chinh, DO Van Nhuong, **NGO Dac Chung**, DO Duc Sang  | Scopus | IF: ?H-Index: 2Q4 |

12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (*Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo trình tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu có*):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Năm** | **Tên sách/Giáo trình** | **Nhà xuất bản** | **Tác giả** | **Vai trò** |
| 1 | 2007 | Sinh sản và phát triển cá thể động vật. (Giáo trình) | Nxb. Đại học Huế | **Ngô Đắc Chứng** | Chủ biên |
| 2 | 2011 | Giải phẫu so sánh động vật có xương sống. (Giáo trình) | Nxb. Đại học Huế | **Ngô Đắc Chứng** | Chủ biên |
| 3 | 2012 | Ếch nhái-Bò sát Vườn Quốc gia Bạch Mã (Chuyên khảo) | Nxb. Nông Nghiệp, Hà Nội | Hoàng Xuân Quang, Hoàng Ngọc Thảo, **Ngô Đắc Chứng** | Tham gia |
| 4 | 2014 | Điều tra và giám sát đa dạng sinh học động vật. (Giáo trình) | Nxb. Đại học Huế | **Ngô Đắc Chứng**, Nguyễn Quảng Trường | Đồng tác giả |
| 5 | 2017 | Giải phẫu và Sinh lý người và động vật. (Giáo trình) | Nxb. Nông nghiệp | **Ngô Đắc Chứng (Chủ biên)**, Nguyễn Thị Tường Vy, Trần Văn Giang, Ngô Văn Bình, Đinh Văn Dũng | Chủ biên |

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây *(Liệt kê tối đa 5 công trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học và/hoặc sách chuyên khảo; sáng chế, giải pháp hữu ích; giải thưởng...):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Năm** | **Tên công trình** | **Tác giả** | **Loại công trình** | **Nơi xuất bản/Tạp chí** |
| 1 | 2014 | Variation in dietary composition of granular spiny frogs *(Quasipaa verrucospinosa)* in central Vietnam | Binh Van Ngo, Ya-Fu Lee& **Chung Dac Ngo** | Bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI(IF:1,268H-Index:31Q1) | Herpetological Journal, *Vol. 24, 243-253*  |
| 2 | 2014 | Diet of the Bannan Caecilian Ichthyophis bannanicus(Amphibia: Gymnophiona:Ichthyophiidae) in the Mekong Delta, Vietnam | Binh V. Ngo, Nghiep T. Hoang, and **Chung D. Ngo** | Bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI (IF:0,865H-Index:50, Q2) | Journal of Herpetology, *48(4):506-513. 2014.* |
| 3 | 2014 | Sexual Size Dimorphism and Feeding Ecology of *Eutropis* *multifasciatus* (Reptilia: Squamata: Scibcidae) in the Central Highlands of Vietnam | **CHUNG D.** NGO, BINH V. NGO, PHONG B. TRUONG ,AND LOI D. DUONG. | Bài báo quốc tế thuộc danh mục SCIE (IF:0,835H-Index:18 , Q2 | Herpetological Conservation and Biology, *Vol .9, No. 3, 322-333* |
| 4 | 2015 | Feeding ecology of the common sunskink,*Eutropis multifasciata*(Reptilia: Squamata: Scincidae), in the plains of central Vietnam | **Chung D. Ngo,** Binh V. Ngo, Thuong T. Hoang, Thi T.T. Nguyen and Hai P. Dang | Bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI(IF: 0,875H-Index: 40, Q3) | Journal of Natural History, *Vol. 49, No. 39–40, 2417–2436* |
| 5 | 2018 | Diet of the Indochinese Water Dragon Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 (Squamata: Sauria: Agamidae) from Thua Thien Hue Province, Vietnam | Nguyen Van Hoang, Ngo Van Binh, **Ngo Dac Chung,** and Nguyen Quang Truong | Bài báo quốc tế thuộc danh mục SCIE(IF:0,407H-Index: 4, Q3) | Russian Journal of Herpetology*Vol.25,No.3, 189-194* |

14. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (*Lãnh đạo các hiệp hội khoa học, kỹ thuật trong nước và quốc tế; Ban biên tập tạp chí khoa học,...*):

* Ủy viên HĐCDGS Ngành Sinh học nhiệm kỳ 2009-2014, 2014-2019.
* Ủy viên Ban chấp hành Hội Động vật học Việt Nam.
* Phó Chủ tịch Chi hội Lưỡng cư và bò sát Việt Nam

- Thành viên Ban biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam Ngành Sinh học và Công nghệ sinh học (Quyển 4) từ năm 2017. Trưởng nhóm biên soạn phần Động vật có xương sống.

- Thành viên Hội đồng biên tập Châu Á (Council Asian Science Editors – CASE)

 **Ứng viên**

 **GSTS NGÔ ĐẮC CHỨNG**