**Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej**

**na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia
o profilu praktycznym**

**w roku akademickim 2024/2025**

1. Zgodnie ze standardem kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia pracę dyplomową student przygotowuje w oparciu o analizę studium przypadku.
2. Promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
3. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe i zawodowe studenta.
4. Temat pracy dyplomowej, cel pracy, metodykę badawczą, aspekt praktyczny pracy, proponowaną literaturę zatwierdza Komisja do spraw Oceny Prac Dyplomowych, nie później niż do końca semestru w którym rozpoczynają się zajęcia o nazwie „seminarium dyplomowe”.
5. Przed przeprowadzeniem badań student powinien:
* uzyskać pisemną zgodę na prowadzenie badań od dyrekcji placówki, w której będą prowadzone badania,
* uzyskać zgodę pacjenta lub opiekuna prawnego osoby badanej na prowadzenie badań.
1. Student powinien przedłożyć promotorowi pracy zgodę placówki na przeprowadzenie badań. Promotor przedkłada zgodę placówki na przeprowadzenie badań do Komisji ds. Oceny Prac Dyplomowych.
2. Student zobowiązany jest podczas prowadzonych badań realizować proces pielęgnowania pod nadzorem opiekuna - pielęgniarki.
3. Za poprawność pracy dyplomowej pod względem merytorycznym, metodycznym i formalnym odpowiada promotor pracy.
4. Student zobowiązany jest do przechowywania opinii Komisji ds. Oceny Prac Dyplomowych, zgody dyrekcji placówki na prowadzenie badań oraz materiału badawczego minimum 5 lat.
5. Praca przed obroną podlega kontroli antyplagiatowej.
6. Niedopuszczalne jest zlecanie opracowania pracy dyplomowej innej osobie oraz korzystanie z technologii sztucznej inteligencji.
7. Autor pracy zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki obowiązujących w badaniach naukowych.
8. Praca powinna liczyć 40 – 60 stron maszynopisu.
9. W pracy należy wykorzystać min. 20 pozycji piśmiennictwa z ostatnich 5 lat, w tym minimum 2 pozycje piśmiennictwa anglojęzycznego.
10. Zaleca się, aby w przygotowaniu prac dyplomowych były wykorzystywane doniesienia naukowe z artykułów naukowych uwzględniających założenia pielęgniarstwa i medycyny opartych na faktach (EBN i EBM).
11. Wzór strony tytułowej określa zarządzenie JM Rektora.
12. Tekst pracy pisany powinien być czcionką Times New Roman (rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy, lewy - 3,5 cm, prawy- 2,5 cm, dolny- 2,5 cm, górny- 2,5 cm. Tekst pracy powinien być wyjustowany (wyrównany) oraz zwarty bez zbędnych odstępów.
13. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy (rozmiar czcionki -14 pogrubiona) powinny być pisane bez kropki na końcu.
14. Zamieszczone w pracy tabele, wykresy lub rysunki powinny być kolejno ponumerowane z podaniem tytułu oraz źródła ich pochodzenia.
15. Nie należy stosować wyróżnień tekstu, np. pogrubienia, jedynie nazwy łacińskie należy wyróżnić kursywą. Skróty, razem z rozwinięciem należy podać w nawiasie przy pierwszym wystąpieniu w tekście, np. Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO).
16. Tabele należy umieścić pośrodku strony. Tytuł tabeli pogrubiony, czcionka 12, należy umieścić nad tabelą, od lewej strony tabeli. Linie wewnętrzne i zewnętrzne – cienkie, ciągłe pojedyncze, grubość ½ pkt. Tekst w tabeli należy pisać czcionką Times New Roman nr 10, odstęp pojedynczy, nagłówki w tabeli należy wyrównać do środka, sformułowania tekstowe należy wyrównać do lewej, a liczby do prawej, np.:

**Tabela 1. Miejsce zamieszkania badanych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nagłówek | Nagłówek | Nagłówek |
| Nagłówek 1 | Nagłówek 2 |
| 1. | To jest tekst | 112,22 | 178,56 | 143,34 |
| 2. | To jest tekst | 143,54 | 145,88 | 165,65 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

1. Pod tabelą należy zawsze umieścić źródło pochodzenia tabeli, zapisane czcionką 10, np. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
2. Wykresy, rysunki, fotografie są traktowane jako ryciny.
3. Rycina powinna być wyśrodkowana, tytuł i numer ryciny (od lewej strony, pogrubiony, czcionka 12), źródło (czcionka 10) – umieszczone pod ryciną.
4. Do każdej ryciny i każdej tabeli należy dać odwołanie w tekście. Odwołanie powinno zawierać numer ryciny/tabeli. Odwołania do rycin/tabel należy stosować w formie „… przedstawiono w tabeli 1., nie należy stosować odwołań w formie „… przedstawiono
w poniższej tabeli”, bez podania jej numeru.
5. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy powinny być ponumerowane zgodnie
z kolejnością cytowania, zaznaczone cyfrą arabską umieszczoną w nawiasie kwadratowym np. [2].
6. Piśmiennictwo – należy napisać wg następującego wzoru:

nazwisko i inicjał imienia, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania i rok wydania, strony rozdziału w przypadku korzystania z rozdziału, strony artykułu w przypadku korzystania z artykułu.

1. Przykład cytowania książki:

Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

1. Przykład cytowania wydawnictwa zbiorowego:

Barcikowska M.: Otępienie w podeszłym wieku. W: Grodzicki T., Kocemba, J., Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2007: 98-106.

1. Przykład cytowania czasopisma:

Wilczek-Rużyczka E.: Wybrane modele psychoedukacji rodziny i pacjentów chorych na schizofrenię. Zdrowie Publiczne 2018; 118: 226-231.

1. Przykład cytowania piśmiennictwa z witryny internetowej:

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015

 http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma\_struktura/docs/zal\_urm\_npz\_90\_15052007p.pdf

[data dostępu: 10.10.2021]

1. Struktura pracy:

TYTUŁ PRACY (krótki, zwięzły, zgodny z kierunkiem studiów i zgodny z treścią pracy)

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP (krótkie wprowadzenie w problematykę, uzasadnienie wyboru tematu oraz struktura pracy; 1 – 2 strony).

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA (1/4 pracy)

1.1.

1.2.

1.3.

(teoretyczne opracowanie tematu pracy na podstawie piśmiennictwa z ostatnich 5 lat, czasopisma, pozycje zwarte, zaleca się korzystanie również z piśmiennictwa anglojęzycznego)

2. CZĘŚĆ METODOLOGICZNA (1/4 pracy)

2.1. Cel pracy

2.2. Problemy i hipotezy badawcze (główne i szczegółowe)

2.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze

2.4. Organizacja i przebieg badań

2.5. Charakterystyka osoby badanej

3. CZĘŚĆ BADAWCZA (2/3 – 2/4 pracy)

3.1. Opis przypadku pacjenta

3.2. Ocena stanu bio-psycho-społecznego

3.3. Diagnozy pielęgniarskie

3.4. Proces pielęgnowania pacjenta

4. PODSUMOWANIE (powinno stanowić syntezę tego, do czego autor pracy doszedł)

5. WNIOSKI (odpowiedź na problemy badawcze główny i szczegółowe, w punktach)

6. PIŚMIENNICTWO (polsko i anglojęzyczne)

7. SPIS RYCIN I TABEL

8. STRESZCZENIE PRACY (nie więcej niż 250 słów)

9. SŁOWA KLUCZOWE (w języku polskim i angielskim, 3-5 słów)

10. ANEKS (zbór załączników)