**TEMPLATKA**

Adam Nalepka

prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, [nalepkaa@uek.krakow.pl](mailto:nalepkaa@uek.krakow.pl)

**Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce   
w latach 2009-2014[[1]](#footnote-1)**

**Streszczenie**

Prezentowane opracowanie podejmuje problem oceny zjawiska jakim jest rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009-2014. W badanym okresie podjęto w Polsce 363 inicjatywy PPP. Projekty te zostały poddane ocenie ze względu formę prawną, charakter zadań publicznych, jakim służyć ma realizacja projektów PPP oraz ze względu na podział terytorialny i administracyjny kraju. Podniesiono też problem zadłużenia samorządów lokalnych w Polsce oraz konieczność podejmowania badań nad projektami PPP właśnie w kontekście rosnącego deficytu finansów publicznych *(znaki ze spacjami od 600 do 900 znaków).* **Słowa kluczowe**: (min 3. max. 6) partnerstwo publiczno-prywatne, projekt, inwestycje

**Public-Private Partnership Development in Poland in the Years 2009-2014**

In the article the Author addresses the problem of public-private partnership (PPP) development in Poland in the years 2009-2014. Within this period 363 PPPs were initiated. These projects were assessed according to (1) legal form, (2) nature of public tasks and in the context of the territorial and administrative division of the country. The article also raises the problem of local government debt in Poland and the need to undertake research projects on PPPs in the context of growing deficit of public finances *(znaki ze spacjami od 600 do 900 znaków)*.  
**Keywords:** public-private partnership, project, investments

**JEL Classicication:** H54

**Kategoria opracowania:** artykuł przeglądowy/review article;

**1. Wprowadzenie**

Wprowadzenie obligatoryjnie powinno posiadać **problem badawczy,** **cel artykułu** oraz **opis metody badawczej.** W przypadku artykułu prezentującego wyniki badań empirycznych, konieczna jest **hipoteza badawcza.**

Tekst referatu, Tekst referatu[[2]](#footnote-2), Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, referatu, Tekst referatu.

**2. Przegląd literatury/ Przegląd dotychczasowych badań**

Przegląd literatury/przegląd dotychczasowych badań należy przeprowadzić w taki sposób aby:

* zreferować dotychczasowy stan wiedzy dotyczący tematu opracowania i wykazać związek podjętego problemu z innymi publikacjami na ten temat,
* ocenić różne metody badań stosowane dotychczas, a następnie wskazać wybraną metodę rozwiązania problemu,
* nakreślić i uzasadnić motywację podjęcia tematu.

Powołania na literaturę stosuje się w systemie „autor, – rok”. System ten wymaga każdorazowo po odwołaniu się do publikacji innego autora podania w tekście zasadniczym nazwiska tego autora i roku wydania jego pracy (Jaki, 2006). Dane bibliograficzne powoływanych publikacji należy podawać w nawiasach okrągłych. Po roku należy podać numer strony (Nowak, 2002, s. 32). Jeżeli dana publikacja ma dwóch autorów, podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem *i*, np. (Kowalski i Nowak, 1996). W przypadku trzech autorów spójnik *i* stawia się przed ostatnim nazwiskiem, np. (Malinowski, Kowalski i Nowak, 1996). Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podaje się tylko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu: i *in*. Np. (Malinowski i in,, 2016). Na końcu pracy należy zamieścić bibliografię załącznikową.

Przywoływanie pracy za innym autorem - Przy wskazywaniu konkretnej publikacji, do której autor nie miał bezpośredniego dostępu, a zna ją jedynie z innego źródła, należy podać datę niedostępnej publikacji, a następnie odsyłacz do wtórnego źródła poprzedzony przyimki em za: z dwukropkiem. (Stosujemy w tekście, natomiast w Literaturze umieszczamy jedynie pracę czytaną). Przykład:

Jonson (1966, za: Nowak, 2007) zaproponował inne ujęcie tego problemu. Lub:

Badania sugerują, iż ... (Jbnson, 1966; za: Nowak, 2007).

**3. Tytuł kolejnego punktu**

Tabele i rysunki zamieszczane w tekście powinny być czaro-białe z możliwością edycji. Tabele i rysunki powinny być powołane w tekście, zaopatrzone w numerację arabską oraz tytuł (nad obiektem, czcionka 12 pkt, bold, np. Tabela 1. Tytuł). Pod tabelą należy podać źródło (czcionka 10 pkt), z którego została ona zaczerpnięta lub informację, że stanowi opracowanie własne autora lub też opracowanie na podstawie prac innych autorów. Przypisy dotyczące tabel należy zamieszczać bezpośrednio pod tabelami (Tab. 1).

**Tabela 1. Tytuł tabeli**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Źródło: opracowanie własne.

Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu.

Do pisania wzorów używamy edytora formuł matematycznych (w MS Word nazywa się on MS Equation). Wzór centrujemy, natomiast jego numer w nawiasach okrągłych równamy do prawej strony. Wzory są fragmentami zdań, w których występują, dlatego również do nich odnoszą się zasady interpunkcji. Przykład - W celu porównania kosztów budowy dróg, o różnych proporcjach *p* długości tuneli względem analizowanych całych odcinków trasy, przeliczenia można wykonać zgodnie z relacją:

*kp = kt p* + *kd* (1*-p*) (1)

gdzie:

*kp* – koszt średni realizacji 1 km trasy dla przyjętego *p*, zł,

*p* – wartość proporcji długości tunelu - *lt* km, względem długości całego odcinka drogi - *ld* km, *p* = *lt* / *ld*,

*kt*, *kd* – koszty budowy 1 km odpowiednio, tunelu i pozostałej części odcinka drogi poza tunelem, zł.

Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu (Rys. 1)

**Rysunek 4. Inicjatywy PPP w latach 2009-2014 wg szczebla administracji publicznej**

Źródło: (Nalepka, Węgrzyn, 2015).

Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu.

**5. Zakończenie**

Zakończenie obligatoryjnie powinno posiadać **wnioski wyciągnięte z badania**, **rekomendacje** dla praktyki, **ograniczenia** przeprowadzonego badania oraz proponowane **kierunki dalszych badań.**

Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu, Tekst referatu.

**Literatura:**

Literatura powinna być przedstawiona w porządku alfabetycznym; powinna zawiera jedynie pozycje cytowane w artykule. Cytowanej literatury nie może być mniej niż 10 pozycji. Jeśli ze względu na temat artykułu jest to możliwe, bibliografia powinna zawierać pozycje obcojęzyczne, z czego minimum 4 powinny być indeksowane w bazach Web of Science lub Scopus. Powołania literaturowe w tekście (jak i końcowy spis literatury) powinny być ujednolicone do stylu cytowań APA. Najpopularniejsze przykłady pozycji w spisie literatury zaprezentowano poniżej.

**Książki:**   
Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: SCHOLAR. Furnham, A., Argyle, M. (1998). The Psychology of Money. London: Routledge.

**Rozdziały w książkach:**

Zaleśkiewicz, T., Piskorz, Z. (2011). Przedsiębiorczość i ryzyko. W: A. Strzałecki, A. Lizurej (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie, badania, zastosowania praktyczne (s. 261-282). Warszawa: Wydawnictwo Academica.

Solomon, S., Greenberg, J., Pyszczynski, T. (2004). Lethal Consumption: Death-Denying Materialism. W: T. Kasser, A. D. Kanner (red.), Psychology and Consumer Culture (s. 127–146). Washington, DC: American Psychological Association.

**Artykuły w czasopismach:**

Gąsiorowska, A. (2012). Czy dla każdego większa ilość pieniędzy oznacza lepszą sytuację finansową? Postawy wobec pieniędzy a spostrzeganie własnego dochodu. Psychologia ekonomiczna*,* 1*,* 5-16.

Weber, E. U., Blais, A. R., Betz, N. E. (2002). A Domain-Specific Risk-Attitude Scale: Measuring Risk Perceptions and Risk Behaviors, Journal of Behavioral Decision Making, 15(4), 263-290, doi: 10.1002/bdm.414

**Pozycje w druku:**

W przypadku pozycji w druku o znanym roku wydania, należy podać możliwie pełny opis bibliograficzny, i na końcu dodać informację „w druku":

Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, w druku.

**Nieopublikowane dysertacje i prace dyplomowe:**

Gąsiorowska, A. (2008). Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy. Nieopublikowana rozprawa doktorska, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Wygrab, S. (2010). Wpływ aktywacji pieniądza u dzieci 5 i 6- letnich na chęć udzielania pomocy innym. Nieopublikowana praca magisterska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Wrocław.

**Referaty wygłoszone na konferencjach i innych spotkaniach:**

Hełka, A., Gąsiorowska, A. (2012). Wpływ aktywacji idei pieniędzy i postaw wobec pieniędzy na zachowanie w grze dyktator. Referat wygłoszony na Zjeździe Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, Lublin, 11-12 maja 2012 r.

Miesen, H. (2012). Why am I so unhappily neurotic about materialism? The roles of economic and emotional insecurity in the formative years. Referat wygłoszony na „Annual Conference of International Association for Research in Economic Psychology", Wroclaw, 5-9 września 2012 r.

**Akty prawne:**

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie* (Dz.U. 2015 poz.1422).

*Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1418 z późn. zm.).

**Raporty z badań:**

Babiak, J., Bajcar, B., Nosal, C. (2012). Myślenie strategiczne w relacji do preferowanych wzorców kierowania. (Raport PRE/20/2012), Wrocław: Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania.

Hełka, A. M. (2010). The influence of situational factors on adults' and children's socially oriented preferences in two-person economic games. (Raport MNiSW NN 106 128 635). Wrocław: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

**Tekst ze strony internetowej:**

Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, skąd został pobrany tekst Pobrane z: adres strony internetowej (data dostępu).

Kulczycki, E. (2011). *APA style – trzy problemy*. Pobrane z: <http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/apa-style-po-polsku-%E2%80%93-trzy-problemy/>. (13.-9.2016).

1. Informacje odnośnie żróła finanswoania artykułu (Acknowledgement and Financial Disclosure) [↑](#footnote-ref-1)
2. Są to wszystkie przypadki, gdzie podczas czynności szacowania, należy określić stan nieruchomości na datę wcześniejszą niż data oględzin nieruchomości (także budynków), np. gdy wycena sporządzana jest dla celów wynikających z *Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn* (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 205); *Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych* (tekst jedn. Dz.U. 2016 roku, poz. 223), itd. [↑](#footnote-ref-2)