Imię i nazwisko

afiliacja autora: nazwa uczelni

e-mail

numer ORCID

Tytuł rozdziału[[1]](#footnote-1)\*

Tytuł w języku angielskim

**Abstract:** W języku angielskim (do 900 znaków ze spacjami) – powinien stanowić substytut całego rozdziału, tj. w zwięzłej formie przedstawiać jego treść: cele, metody, wyniki i wnioski.

**Keywords:** maksymalnie 8 słów kluczowych oddzielonych przecinkami.

1. Podtytuł pierwszego stopnia

Tekst główny: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, wcięcie 1 cm. Tekst główny: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, wcięcie 1 cm. Tekst główny: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, wcięcie 1 cm. Tekst główny: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, wcięcie 1 cm.

* 1. Podtytuł drugiego stopnia

Tekst główny: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, wcięcie 1 cm. Tekst główny: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, wcięcie 1 cm. Tekst główny: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, wcięcie 1 cm. Tekst główny: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, wcięcie 1 cm.

Stosujemy następujące rodzaje wyliczeń:

1. Numeracja arabska, kropka za numerem, dalej tekst wielką literą, kropka na końcu.
2. Numeracja arabska, kropka za numerem, dalej tekst wielką literą, kropka na końcu.
* myślnik, dalej tekst małą literą, na końcu przecinek,
* myślnik, dalej tekst małą literą, na końcu ostatniej kategorii kropka.
	+ 1. Podtytuł trzeciego stopnia

Przypisy bibliograficzne należy zamieszczać w tekście zgodnie z zasadami stylu APA7 – zob. [Zarządzenie nr 74/2022 Rektora UEP](https://ue.poznan.pl/uniwersytet/uregulowania-wewnetrzne/?section-id=events-list-1&item-id=4572#scroll-to=events-list-1) (np. Kowalski, 2010, s. 31–40). Przypisy objaśniające, polemiczne, uzupełniające tekst główny należy umieszczać u dołu strony zgodnie z poniższym wzorem[[2]](#footnote-2).

1. Podtytuł pierwszego stopnia
	1. Podtytuł drugiego stopnia

Ilustracje powinny być edytowalne, dołączone również oddzielnie w plikach źródłowych (np. Excel, Corel Draw, zdjęcia w rozdzielczości min. 300 dpi). Ilustracje należy ponumerować. Obowiązuje jedna nazwa dla wszystkich rodzajów ilustracji (wykresów, schematów, zdjęć) – rysunek. Ilustracje powinny zawierać objaśnienia użytych skrótów, podpis i źródło. Każda ilustracja powinna mieć odwołanie w tekście głównym (np. rysunek 1).

Objaśnienia: seria 1 – xxxxxxxxxxxxxxxxx; seria 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxx; seria 3 – xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Rysunek 1. Podpis pod rysunkiem

Źródło: na podstawie (Kowalski, 2010, s. 13).

* + 1. Podtytuł trzeciego stopnia

Tabele powinny być edytowalne, ponumerowane i opatrzone tytułem. Pod tabelą należy zamieścić objaśnienie skrótów (jeśli występują) oraz źródło tabeli. Każda tabela powinna mieć odwołanie w tekście głównym (np. tabela 1). Każda rubryka tabeli powinna być wypełniona treścią. Brak danych powinno się sygnalizować odpowiednimi znakami: – (zjawisko nie występuje), · (zupełny brak informacji), × (wypełnienie rubryki jest niemożliwe lub niecelowe).

Tabela 1. Tytuł tabeli

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Dane 1** | **Dane 2** | **Dane 3** | **Dane 4** | **Dane 5** | **Dane 6** | **Dane 7** |
| AB | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 27 |
| BC | 0 | 14 | 797 | 126 | 21 | 168 | 12 |
| CD | 396 | 32 | 252 | 18 | 13 | 36 | 22 |
| DE | 37 | 19 | 629 | 105 | 46 | 108 | 34 |
| EF | 0 | 0 | 21 | 3 | 7 | 0 | 28 |
| Razem | 433 | 65 | 1699 | 256 | 121 | 312 | 123 |

Objaśnienia: AB – xxxxxxx; BC – xxxxxxx; CD – xxxxxxx; DE – xxxxxxx; EF – xxxxxxx.

Źródło: na podstawie (Becker i in., 1996, s. 465).

Wzory matematyczne powinny być wyśrodkowane, mieć poprawnie zapisane potęgi i indeksy. Numery wzorów umieszcza się w nawiasach okrągłych, w pobliżu prawego marginesu tekstu. Zmienne należy zapisywać kursywą, a liczby i cyfry – pismem prostym. Znak mnożenia zapisuje się jako: · lub × (nie gwiazdka czy x – „iks”). Wszystkie symbole użyte we wzorze powinny być objaśnione pod wzorem, np.

  (1)

gdzie:

*zij* – standaryzowana wartość *j*-tej zmiennej w *i*-tym obiekcie,

*m* – liczba obiektów,

*n* – liczba zmiennych.

Bibliografia

AleBank.pl. (2019). *Ile zarabia się w bankowości? Raport płacowy*. <https://alebank.pl/wynagrodzenia-w-bankowosci-w-2018-roku/?id=273207&catid=28090&cat2id=18916>

Balicki, A. (2013). *Analiza wielowymiarowa*. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Becker, T. E., Billings, R. S., Eveleth, D. M. i Gilbert, N. L. (1996). Foci and bases of employee commitment: Implications for job performance. *Academy of Management Journal*, *39*(2), 464–482. <https://doi.org/10.5465/256788>

Brockner, J. (1988). The effects of work layoffs on survivors: Research, theory, and prac­tice. W: B. M. Staw i L. L. Cumniings (red.), *Research in organizational behavior* (t. 10, s. 213–255). JAI Press.

Daniels, K. (1999). Coping and the job demands-control-support model: An explorato­ry study. *International Journal of Stress Management*, *6*(2), 125–144. [https://doi.org/10.1023/A:1022932427319](https://doi.org/10.1023/A%3A1022932427319)

Dyrektywa. (1994). Dyrektywa 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz. L 216 z 20.08.1994).

GUS (Główny Urząd Statystyczny). (1993). *Zasady metodyczne statystyki edukacji*.

INFOR. (b.d.). *Kalkulator wynagrodzeń*. Pobrane 30 października 2007 z <http://www.infor.pl/kalkulatory/brutto_netto.html#wynikiform>

Kelmanson, B., Kirabaeva, K., Medina, L. i Weiss, J. (2019). *Explaining the shadow economy in Europe: Size, causes and policy options*. IMF Working Paper, 278. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781513520698.001>

Kowalewski, E. (1994). Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpieczeniowego. W: A. Wąsiewicz (red.), *Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej* (cz. 2, s. 15–31). Branta.

PIU (Polska Izba Ubezpieczeń). (2020). *Raport roczny 2019*. <https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-roczny-PIU-2019.pdf>

Ustawa. (2016). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

1. \* Przypis informujący o grancie/dofinansowaniu (10 pkt, interlinia pojedyncza), jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Przypis (10 pkt, interlinia pojedyncza) objaśniający, polemiczny, uzupełniający tekst główny. [↑](#footnote-ref-2)