**Staff Curriculum Vitae**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | *Ngô Lam Trung* | | | | | | |
| Position | *Phó Trưởng Bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật máy tính*  *Trưởng phòng, Phòng Thí nghiệm Hệ thống máy tính* | | | | | | |
| Academic career | *Tiến sỹ , Kỹ thuật máy tính*  *Thạc sỹ , Xử lý thông tin và truyền thông*  *Kỹ sư , Công nghệ thông tin* | | | *Viện Công nghệ Shibaura*  *trường Đại học Bách khoa Hà nội*  *trường Đại học Bách khoa Hà Nội* | | | *2012*  *2008*  *2004* |
| Employment | *Position* | | | *Employer* | | | *Period* |
| Research and development projects over the last 5 years | *Name of project or research focus*  *Period and any other information*  *Partners, if applicable*  *Amount of financing* | | | | | | |
| Industry collaborations over the last 5 years | *Project title*  *Partners* | | | | | | |
| Patents and proprietary rights | *Title*  *Haeyeon Lee, Trung Ngo Lam, Makoto Mizukawa, [Japanese] Human-robot interaction based on common sense and multiple evaluation criteria. Patent published Mar 2011* | |  | | | *Year*  *2011* | |
| Important publications over the last 5 years | *Selected recent publications from a total of approx.*  *(give total number):*  *Author(s)*  *Title*  *Any other information*  *Publisher, place of publication, date of publication or name of periodical, volume, issue, page numbers* | | | | | | |
| Activities in specialist bodies over the last 5 years | *Organisation* | *Role* | | | *Period* | | |
| *Membership without a specific role need not be mentioned* | | | | | | |