Jan KOWALSKI[[1]](#footnote-1)\*Adam NOWAK1John SMITH2

1 Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji,  
Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin  
\* Adres e-mail: nazwisko@gmail.com

2 Wydział Elektroniki i Informatyki, Katedra Inżynierii Komputerowej,  
Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75- 453 Koszalin

TYTUŁ ROZDZIAŁU MONOGRAFII PISANY  
MAJUSKUŁAMI, CZYLI WIELKIMI LITERAMI

CHAPTER TITLE (WERSJA ANGIELSKA  
TYTUŁU ROZDZIAŁU MONOGRAFII)

*Streszczenie*: czcionka 10 pkt, wyjustowany, odstęp przed 0 pkt, po 0 pkt, interlinia – dokładnie 13.

*Słowa kluczowe*: 5 słów kluczowych, czcionka 10 pkt, wyjustowany, odstęp przed 0 pkt, po 0 pkt, interlinia – dokładnie 13.

*Abstract*: streszczenie w języku angielskim, czcionka 10 pkt, wyjustowany, odstęp przed 0 pkt, po 0 pkt, interlinia – dokładnie 13. Streszczenie w języku angielskim, czcionka 10 pkt, wyjustowany, odstęp przed 0 pkt, po 0 pkt, interlinia – dokładnie 13. Streszczenie w języku angielskim, czcionka 10 pkt, wyjustowany, odstęp przed 0 pkt, po 0 pkt, interlinia – dokładnie 13.

*Key words*: 5 słów kluczowych w języku angielskim, czcionka 10 pkt, wyjustowany, odstęp przed 0 pkt, po 0 pkt, interlinia – dokładnie 13

1. Wprowadzenie - podrozdział 1 stopnia (tytuł)

Tekst referatu — czcionka: Times New Roman. Akapit rozpoczynający rozdział lub podrozdział: czcionka 11 pkt, wcięcie pierwszego wiersza akapitu 0,63 cm, tekst wyjustowany, odstęp przed 2 pkt, po 0 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) dokładnie 13 w całej pracy. Akapity oznacza się wcięciami akapitowymi. W akapicie rozpoczynającym daną część tekstu dzieła (rozdziału, podrozdziału) nie stosuje się wcięć akapitowych.

Tekst referatu — akapit drugi i kolejne: czcionka 11 pkt, tekst wyjustowany, odstęp przed 2 pkt, po 0 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) dokładnie 13 w całej pracy. Akapity oznacza się wcięciami akapitowymi. Odwołanie do bibliografii wg numeru [1].

Monografie Wydziału Mechanicznego wydawane są w formacie B-5. Prosimy o ustawienie w edytorze tekstu następujących wymiarów: wysokość strony — 23,5 cm; szerokość strony — 16,5 cm; szerokość kolumny tekstu — 12,5 cm; wysokość kolumny tekstu — 19,5 cm; marginesy: górny 2,5cm, dolny 2,4 cm, lewy 2 cm, prawy 2 cm; nagłówek — 1,3 cm; stopka — 0 cm. Należy ustawić marginesy lustrzane.

Liczba stron powinna wynosić od 10 do 20, łącznie z rysunkami, tabelami, literaturą i streszczeniem.

Jako podstawowy rodzaj odnośników do cytowanych prac, stosuje się odnośniki liczbowe w nawiasach kwadratowych, np.: [2]. Należy unikać odwołań do kilku pozycji jednocześnie, np.: [4−6]. Odnośniki do przypisów umieszcza się w tekście głównym przed znakami interpunkcyjnymi kończącymi zdanie lub akapit. Dla odnośników liczbowych w obrębie rozdziału stosuje się numerację ciągłą.

Zaleca się stosować jednolite wypunktowania w całej pracy:

* punkt pierwszy;
  + podpunkt pierwszy;
  + podpunkt drugi;
* punkt drugi.

Lorem ipsum dolor sit amet. Est distinctio aperiam qui doloribus debitis et quia praesentium id excepturi reiciendis molestiae galisum et nostrum molestias. Qui obcaecati autem qui iusto accusamus hic facere vitae? Et omnis mollitia sed libero nostrum 33 repudiandae veniam ea voluptas libero qui internos rerum in voluptas tempore et adipisci quibusdam. Est dolor atque rem deserunt quae non iure nihil qui modi molestiae et accusantium aliquam.

Lorem ipsum dolor sit amet. Est distinctio aperiam qui doloribus debitis et quia praesentium id excepturi reiciendis molestiae galisum et nostrum molestias. Qui obcaecati autem qui iusto accusamus hic facere vitae? Et omnis mollitia sed libero nostrum 33 repudiandae veniam ea voluptas libero qui internos rerum in voluptas tempore et adipisci quibusdam. Est dolor atque rem deserunt quae non iure nihil qui modi molestiae et accusantium aliquam.

1. Metodyka badań - podrozdział 2 stopnia (tytuł)

Tekst referatu — akapit rozpoczynający rozdział lub podrozdział: czcionka 11 pkt, wcięcie pierwszego wiersza akapitu 0,63 cm, tekst wyjustowany, odstęp przed 2 pkt, po 0 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) dokładnie 13 w całej pracy. Akapity oznacza się wcięciami akapitowymi. W akapicie rozpoczynającym daną część tekstu dzieła (rozdziału, podrozdziału) nie stosuje się wcięć akapitowych.

* 1. Podrozdział 2 stopnia (tytuł)

Tekst referatu — akapit drugi i kolejne: czcionka 11 pkt, tekst wyjustowany, odstęp przed 2 pkt, po 0 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) dokładnie 13 w całej pracy. Akapity oznacza się wcięciami akapitowymi. Odwołanie do bibliografii wg numeru [1].

**Rys. 1.** Podpis rysunku: czcionka 10, odstęp przed 0 pkt, po 13 pkt, odstęp między wierszami (interlinia): pojedyncza; wysunięcie 1,5 cm; etykieta: czcionka pogrubiona [20]

Rysunek i podpis muszą być na tej samej stronie. Rysunek powinien być wyśrodkowany. Rozdzielczość materiału ilustracyjnego, zarówno skanowanego, jak i importowanego z grafiki wektorowej, powinna wynosić minimum 300 dpi. Rysunki ściśle związane z tekstem umieszcza jak najbliżej miejsca, w którym jest o nich mowa. Do każdego rysunku powinno być odwołanie w tekście rozdziału. Rysunki numeruje się. Numeracja rysunków w obrębie danej rozdziału monografii (artykułu) powinna być ciągła.

Informacje o autorstwie rysunków podaje się, gdy jej autorem nie jest autor rozdziału monografii (artykułu).

Tabele (tablice) należy wyrównywać do lewej strony, a po tabeli należy pozostawić jeden pusty wiersz akapitu. Podpisy rysunków należy wstawiać pod rysunkami, a tytuły tabel należy przytaczać ponad tabelą.

Tablica 1

Porównanie właściwości czynników HFO-1234yf i HFO-1234ze(E)wg [203]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynnik | Wzór chemiczny | ODP | GWP100 | Grupa bezpieczeństwa | Praktyczna granica  stężenia\*)  [kg/m3] | tkr  [oC] | tk\*\*)  [oC] | Δtg\*\*\*)  [K] |
| HFO-1234yf | CF3CF=CH2 | 0 | 4 | A2(L) | 0,058 | 95 | 82 | 0 |
| HFO=1234ze(E) | CF3CH=CHF | 0 | 6 | A2(L) | - | 110 | 92 | 0 |

\*) wg normy EN378-1; \*\*) temperatura skraplania przy 26 bar; \*\*\*) poślizg temperaturowy

Wzory matematyczne najlepiej zapisywać z użyciem Edytora Równań 3.0. W nowych wersjach programu Word, dostęp do edytora jest możliwy przez funkcję Wstaw > Obiekt > Microsoft Equation 3.0. Wzory są częścią zdania, w związku z czym po ich zapisaniu należy stosować znaki interpunkcyjne, np. kropkę, gdy wzór kończy zdanie. Każda zależność powinna być wyśrodkowana na stronie i powinna być konsekwentnie numerowana. Przykład zapisu wzoru:

, (1)

gdzie:

*A*– pole powierzchni [m/s],

*a* – krótszy bok pola [m],

*bi* – dłuższy bok pola [m],

*c* – bezwymiarowy współczynnik.

1. Analiza wyników - podrozdział 2 stopnia (tytuł)

Tekst referatu — akapit rozpoczynający rozdział lub podrozdział: czcionka 11 pkt, wcięcie pierwszego wiersza akapitu 0,63 cm, tekst wyjustowany, odstęp przed 2 pkt, po 0 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) dokładnie 13 w całej pracy. Akapity oznacza się wcięciami akapitowymi. W akapicie rozpoczynającym daną część tekstu dzieła (rozdziału, podrozdziału) nie stosuje się wcięć akapitowych.

1. Podsumowanie

Tekst referatu — akapit rozpoczynający rozdział lub podrozdział: czcionka 11 pkt, wcięcie pierwszego wiersza akapitu 0,63 cm, tekst wyjustowany, odstęp przed 2 pkt, po 0 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) dokładnie 13 w całej pracy. Akapity oznacza się wcięciami akapitowymi. W akapicie rozpoczynającym daną część tekstu dzieła (rozdziału, podrozdziału) nie stosuje się wcięć akapitowych.

Wykaz literatury, jedynie cytowanej w pracy, powinien być zestawiony na końcu referatu w porządku alfabetycznym.

1. Bibliografia
2. Abdelghani-Idrissi M.A., Estel L., Bagui F.: *Experimental study of convective heat transfer instabilities in transient response along a countercurrent heat exchanger*. An International Journal of Experimental Heat Transfer, vol. 13, 2000, pp. 197 - 209.
3. Abu-Orabi M.: *Modeling of heat transfer in dropwise condensation*. International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 41, 1997, pp. 81.
4. Achard J.L., Drew D.A., Laher Jr. R.T.: *The analysis of nonlinear density wave oscillations in boiling channels*. Journal of Fluid Mechanics 1985, 155, pp. 213 – 232

1. 1 Należy podać dane o autorze (autorach): tytuł (stopień) naukowy, Wydział/Instytut, Katedra/Zakład, Uczelnia (\* oznacza autora korespondencyjnego, dla którego należy podać także adres e‑mail). [↑](#footnote-ref-1)