**Imię NAzwisko**

Nazwa Uniwersytetu

**Tytuł artykułu**

**Abstract:**

**Angielska wersja tytułu**

Tekst abstraktu w języku angielskim bez podziału na akapity (jeden akapit)

# Wstęp

Xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx. [czcionka 11pkt, interlinia 1]

**Format podawania nazwisk w tekście**

Projekt pierwszej maszyny do tłumaczeń (z 1933 roku) pochodzi jednak od P.P. Trojanskego (zob. I. Panov 1958: 66). Ale na dobre do tłumaczeń mechanicznych przystąpiono dopiero po ukazaniu się słynnego memorandum *Translation* W. Weavera (zob. N. Locke/ A.D. Booth 1955).

* inicjał imienia *kropka* nazwisko *spacja* rok   (I. Panov 1958: 66)
* kolejnych autorów oddzielamy /                   E. Lavric/ F. Fischer

# 1. Xxxxx xxxx

Xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx. [czcionka 11pkt, interlinia 1]

Xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx. [czcionka 11pkt, interlinia 1]

# 2. Xxxxx xxxx

Xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx. [czcionka 11pkt, interlinia 1]

Xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx. [czcionka 11pkt, interlinia 1]

# Bibliografia

Abraham, W. (1970), *Neue Wege der angewandten Sprachwissenschaft. Erkennungs- und Erzeugungsgrammatik*, (w:) „Muttersprache” 6, 181–191.

* po nazwisku przecinek                                        Abraham,
* inicjał imienia                                   W.
* rok wydania w nawiasie z przecinkiem              (1970),
* tytuł artykułu/ książki kursywą                          *Neue Wege der angewandten …*
* po tytule artykułu/ książki przecinek ,
* nazwa czasopisma w „”                                      „Muttersprache”
* na końcu kropka .

Bäck, B./ D. Wilemon (2009), *Sprachwahl im Export am Beispiel eines erfolgreichen österreichischen Unternehmens aus der Holzindustrie*, (w:) E. Lavric/ F. Fischer/ C. Konzett (red.), People, Products, and Professions. Choosing a Name, Choosing a Language*.* Frankfurt a. M. etc., 63–73.

* kolejnych autorów oddzielamy /                               Bäck, B./ D. Wilemon
* przy kolejnych autorach najpierw inicjał imienia
* po (w:) najpierw inicjał imienia      E. Lavric/ F. Fischer
* bez podawania nazwy wydawnictwa

# Bibliografia w artykułach po angielsku:

Abraham, W. (1970), *Neue Wege der angewandten Sprachwissenschaft. Erkennungs- und Erzeugungsgrammatik*. In: “Muttersprache” 6, 181–191.

* po nazwisku przecinek                                       Abraham,
* inicjał imienia                                   W.
* rok wydania w nawiasie z przecinkiem             (1970),
* tytuł artykułu/ książki kursywą                          *Neue Wege der angewandten …*
* po tytule artykułu/ książki kropka .
* nazwa czasopisma w “”                                      “Muttersprache”
* na końcu kropka .

Bäck, B./ D. Wilemon (2009), *Sprachwahl im Export am Beispiel eines erfolgreichen österreichischen Unternehmens aus der Holzindustrie*. In: E. Lavric/ F. Fischer/ C. Konzett (eds), People, Products, and Professions. Choosing a Name, Choosing a Language*.* Frankfurt a. M. etc., 63–73.

* kolejnych autorów oddzielamy /                               Bäck, B./ D. Wilemon
* przy kolejnych autorach najpierw inicjał imienia
* po In: najpierw inicjał imienia                 E. Lavric/ F. Fischer
* bez podawania nazwy wydawnictwa

# Bibliografia w artykułach po niemiecku:

Abraham, W. (1970), *Neue Wege der angewandten Sprachwissenschaft. Erkennungs- und Erzeugungsgrammatik*. In: „Muttersprache“ 6, 181–191.

* po nazwisku przecinek                                       Abraham,
* inicjał imienia                                   W.
* rok wydania w nawiasie z przecinkiem              (1970),
* tytuł artykułu/ książki kursywą                          *Neue Wege der angewandten …*
* po tytule artykułu/ książki kropka .
* nazwa czasopisma w „“                                      „Muttersprache“
* na końcu kropka .

Bäck, B./ D. Wilemon (2009), *Sprachwahl im Export am Beispiel eines erfolgreichen österreichischen Unternehmens aus der Holzindustrie*. In: E. Lavric/ F. Fischer/ C. Konzett (Hrsg.), People, Products, and Professions. Choosing a Name, Choosing a Language*.* Frankfurt a. M. etc., 63–73.

* kolejnych autorów oddzielamy /                               Bäck, B./ D. Wilemon
* przy kolejnych autorach najpierw inicjał imienia
* po In: najpierw inicjał imienia                 E. Lavric/ F. Fischer
* bez podawania nazwy wydawnictwa

**Format strony**

* B5 (ISO) 176 mm x 251 mm
* marginesy strony: górny i dolny 2,5 cm; lewy i prawy 2,2 cm
* nagłówek i stopka 1,25 cm
* bez podziału na sekcje

1. przypis dolny: czcionka 10 Times New Roman, tekst wyjustowany
2. tłumaczenie cytatów: po cytacie w nawiasie odsyłacz do źródła, po przecinku ‘tłum.’ dwukropek: inicjały autora, np.:

PL: „………” (E. Hölder 1905: 43–44, tłum.: R. Sz.)

EN: “………” (E. Hölder 1905: 43–44, transl. by R. Sz.)

DE: „………“ (E. Hölder 1905: 43–44, übers. von R. Sz.)

1. odsyłacze do szerszego zakresu stron: ‘i nast.’, np.:

PL: (zob. M. Naruszewicz-Duchlińska 2011: 55 i nast.)

EN: (see M. Naruszewicz-Duchlińska 2011: 55 ff.)

DE: (s. M. Naruszewicz-Duchlińska 2011: 55 ff.)

1. przy wypunktowaniu/ wymienianiu: średnik, na końcu kropka, np.:

* domniemanie porównywalnych kompetencji merytorycznych bądź sugerowanie jedynie pośrednio, że jest się dobrze zorientowanym w temacie (np. zaledwie kilkoro uczestników wspomina, i to jakby mimochodem, że ma za sobą studia filologiczne i/lub wieloletni pobyt za granicą);
* dbałość o atrakcyjność swego wpisu dla innych: np. efektowne stwierdzenia lub puenty (*Osiąganie biegłości to droga do doskonałości, i tym większa z tego frajda –* D2:28), ewentualnie z nutką humoru (*Trudno dojść do perfekcji w J1, a cóż dopiero w J2 –* D2:48);
* niska formalnie interaktywność, co może być sposobem pozyskiwania tolerancji dla własnej opinii, za cenę niekwestionowania odmiennej opinii Drugiego;
* styl wypowiedzi – potoczny lub wręcz młodzieżowy (*Ja też tak mam*…), lekki, niekiedy ludyczny, a ogólnie bezpośredni, swobodny.

1. sposób zapisu serii wydawniczej w bibliografii: w nawiasie nie kursywą, np.:

Szerszeń, P. (2014), *Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu spe-cjalistycznych języków obcych* (Studi@ Naukowe 15). Warszawa.

Eling, Ch. (2014), *Theoretische und methodische Anmerkungen zur Erhebung und Analyse kommunikativer Anforderungen im Beruf*, (w:) K.-H. Kiefer, Ch. Efing, M. Jung, A. Mid­deke (red.), Berufsfeld-Kommunikation: Deutsch (Reihe: Wis­sen — Kom­pe­tenz — Text. 7). Frank­furt a. M., 11-34.

1. sposób zapisu źródeł internetowych w bibliografii: wszystkie dane jak w publikacji drukowanej, po kropce nawias okrągły ‘URL’ adres internetowy, kropka. nawias kwadratowy ‘Pobrano’ data dostępu w formacie dzień.miesiąc.rok, na końcu kropka.

PL: Germain, C./ J. Netten (2004), *Facteurs de développement de l’autonomie langagière en FLE/FLS*, (w:) „Alsic” 7, 55–69. (URL http://alsic.revues.org/2280). [Pobrano 9.12.2015].

EN: Germain, C./ J. Netten (2004), *Facteurs de développement de l’autonomie langagière en FLE/FLS*. In: “Alsic” 7, 55–69. (URL http://alsic.revues.org/2280). [Accessed 9.12.2015].

DE: Germain, C./ J. Netten (2004), *Facteurs de développement de l’autonomie langagière en FLE/FLS*. In: „Alsic“ 7, 55–69. (URL http://alsic.revues.org/2280). [letzter Zugriff 9.12.2015].