**Wymagania edytorskie**

**Wymagania podstawowe**

1. Objętość artykułu powinna zawierać się pomiędzy 20 000 a 21 000 znaków (max. 10 stron). Za znak typograficzny uważa się każdą literę, cyfrę, znak przestankowy i odstęp między słowami.
2. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
	1. program Word,
	2. format A4, marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny i dolny – po ok. 2,5 cm,
	3. czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,
	4. należy unikać wyróżnień w tekście, strony maszynopisu należy ponumerować,
3. Artykuł powinien zawierać: nazwisko i imię autora wraz z afiliacją, adres mailowy autora, tytuł, wstęp, tekst główny podzielony na punkty, podsumowanie, spis literatury, abstrakty w języku polskim i angielskim (samodzielny tekst o objętości ok. 100 słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (min. 3, max 5).
4. W tekście głównym należy stosować następujące odniesienia do literatury:

ujęte w nawias nazwisko autora pracy wraz z rokiem wydania, np. [Kowalski 2003], a jeśli cytowana jest praca zbiorowa, to w nawiasie zamieszcza się początkową część i podaje rok wydania, np. [*Badania marketingowe*... 2003].

**Tabele i rysunki**

1. Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.
2. Przy każdej cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie własne na podstawie".
3. Tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej, tzn. na stronie o wymiarach (po sformatowaniu) 13 x 19 cm.
4. Rysunek powinien być przygotowany na białym tle.
5. Poszczególne elementy rysunku mogą być wykonane w odcieniach szarości takich, aby zawarty w nich tekst był czytelny.
6. Tekst na rysunku powinien być pisany czcionką Times New Roman 9 pkt, odstęp pojedynczy.
7. Rysunki powinny być przygotowane w Corelu, Wordzie lub Excelu (z dołączonymi danymi) w formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej.
8. Rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane,
9. W wykresach z Excela przy dużej liczbie danych zamiast kolorów należy używać wypełnienia deseniem.

Do pisania tekstu zawierającego symbole matematyczne i wzory należy zawsze korzystać z edytora równań (dotyczy również oznaczeń zawartych w tekście akapitu, np. „zmienne *x* i *x*2 są wówczas równe”).

**Literatura**

1. Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie.
2. W opisie każdej pozycji literatury należy podać:
	* nazwisko i inicjał imienia autora,
	* tytuł pracy (kursywą),
	* nazwę wydawcy,
	* miejsce i rok wydania.

**Przykład:**

Przytuła S., *Międzynarodowa kadra menedżerska,* Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Prace zbiorowe (tzn. co najmniej trzech autorów lub pod redakcją naukową) można opisać jak w poniższych przykładach.
**Przykład:**

*Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009*, red. Z. Hasińska, K. Sipurzyńska-Rudnicka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
lub
Hasińska Z., Sipurzyńska-Rudnicka K. (red.), *Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009*, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

**Przykład powołania na rozdział w pracy zbiorowej:**

Kaliciak Z., *Bezrobotni w układzie powiatów* [w:] *Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009*, red. Z. Hasińska, K. Sipurzyńska-Rudnicka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

1. W razie powoływania się na artykuły w czasopismach lub seriach naukowych należy podać:
	* nazwisko i inicjał imienia autora,
	* tytuł artykułu (kursywą),
	* tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej,
	* rok wydania,
	* numer zeszytu (lub tomu).

­**Przykład:**

Solarz M., *Wykluczenie finansowe jako przejaw nierówności społecznych*, "Nauki o Finansach" 2011, nr 2(7).
Sus A., *Strategia jako proces dynamiczny* [w:] *Podejście procesowe w organizacjach*, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wrocław 2011.