**Prof. dr hab. Tomasz S. Osiejuk**

Absolwent Wydziału Biologii UAM, gdzie uzyskał również stopień doktora. Staże podoktorskie odbywał na Cornell University (USA) i Université Paris Sud (Francja). Aktualnie profesor zwyczajny na Wydziale Biologii UAM, założyciel i kierownik Zakładu Ekologii Behawioralnej. Zajmuje się głównie ekologią behawioralną, tj. wyjaśnianiem ewolucji i funkcji zachowania zwierząt, a w szczególności badaniem sygnałów i zasad komunikacji dźwiękowej. Głównym obiektem jego badań są ptaki (m.in. trznadlowe, derkacz, nektarniki) a szczegółowa tematyka dotyczy między innymi: związków między strukturą i funkcją sygnałów, mechanizmów obrony akustycznej terytorium, indywidualnego rozpoznawania się osobników, sieci komunikacyjnych i zmienności geograficznej sygnałów (dialekty). Od kilku lat zajmuje się również zastosowaniem metod bioakustycznych w zautomatyzowanym monitoringu bioróżnorodności zwierząt. Swoje badania prowadzi na terenie kilku krajów Europy oraz w Afryce Równikowej. Jednym z najważniejszych odkryć jego zespołu było eksperymentalne wykazanie posługiwania się komunikacją konwencjonalną (analogiczną do mowy człowieka, jeśli chodzi o koszty zapewniającą wiarygodność sygnałów) u ptaków (z grupy chruścieli). Były to pierwsze badania pokazujące, iż taki system komunikacji może w ogóle występować u gatunku „prymitywnego”, nie posiadającego repertuaru, który dziedziczy a nie wyucza się sygnałów używanych do porozumiewania się.

Jest autorem blisko stu publikacji, kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych, kilkunastu rozdziałów w monografiach i podręcznikach. Zasadniczą część dorobku stanowią publikacje w recenzowanych czasopismach behawioralnych indeksowanych przez Web of Knowledge (tzw. lista Filadelfijska). Jest członkiem kilku międzynarodowych towarzystw zajmujących się zachowaniem zwierząt oraz ornitologią i trzech komitetów PAN, członkiem redakcji kilku międzynarodowych czasopism naukowych i recenzentem bądź ekspertem gremiów zarządzających finansowaniem nauki (m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki w Polsce oraz The Netherlands Organisation for Scientific Research, Marsden Fund, The Royal Society of New Zealand, International Society for Behavioral Ecology), laureatem prestiżowych stypendiów i nagród, m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pochodzi też z ostatniego dobrego rocznika XX wieku tj. 69.