**Jak powinien wyglądać wstęp do pracy magisterskiej?**

Wstęp pracy magisterskiej powinien zawierać ok. 3-5 stron maszynopisu, w pełni zgodnego z formatem pracy (odstęp 1,5 wiersza pomiędzy linijkami, czcionka 13pt…), choć te wymagania mogą być różne dla różnych uczelni i wymagań promotorów).

**Elementy, które powinny znaleźć się we wstępie:**

Wstęp składa się z 3 krótkich części:

1. Po pierwsze musisz się odnieść do ważności tematu i dokonać jego, krótkiej charakterystyki i dlaczego go wybrałeś i co chcesz osiągnąć (ogólnie).

2. W środkowej części wstępu przedstawiasz *konkretny* **cel** i **zakres** pracy. Nadmieniasz przy okazji w wielkim skrócie bibliografie, zwłaszcza z jakich typów źródeł będziesz korzystał podczas pisania pracy i uzasadniasz, dlaczego wybrałeś akurat te.

3. W trzeciej i ostatniej części prezentujesz w skrócie opisujesz, co zawarłeś w poszczególnych rozdziałach (opisowy zarys twojej pracy), z którymi czytelnik się zapozna, podając powody, dlaczego napisałeś je właśnie w takiej kolejności.

**Jak powinno wyglądać zakończenie pracy magisterskiej?**

„Zakończenie” nie należy ściśle do treści pracy, czyli nie stanowi tak niezbędnej jej części, jak np. wstęp, czy rozdziały. Wyodrębnienie zakończenia może się jednak okazać niezbędne, „gdy praca szła dwoma lub kilkoma nurtami, ... albo gdy... poszczególne rozdziały dotyczyły zagadnień równoległych do siebie” . Mogą być różne rodzaje „zakończenia” w zależności od rodzaju prac, zastosowanych konstrukcji i metod.

„Zakończenie” zestawia wyniki osiągnięte w poszczególnych jednostkach pracy oraz uogólnia je formułując „konkluzje nadrzędne, końcowe” , a często także określone prawidłowości, które w połączeniu z ewentualnymi sugestiami i konkretnymi propozycjami mogą stanowić wytyczne do dalszych badań w obranym przedmiocie. „Zakończenie” stanowi zestawienie poszczególnych podsumowań i musi być w stosunku do nich adekwatne, „tj. musi stanowić syntezę opartą na poprzednio udowodnionych przesłankach. Musi scalać i ogniskować myśli zawarte w pracy” . W związku z tym należy zwrócić uwagę szczególną na odpowiedniość „zakończenia” do problematyki zapowiedzianej we „wstępie”, tak by było jasne czy zamierzony w pracy cel został osiągnięty i czy osiągnięte wyniki są zgodne z przyjętymi założeniami.

Stąd wynikają następujące przeciwwskazania: „Zakończenie” **a)** nie może się ograniczać do powtórzeń wywodów zawartych w pracy; **b)** nie może zawierać twierdzeń nowych, wcześniej nieuzasadnionych i dlatego **c)** w zasadzie nie powinno zabierać przytoczeń źródłowych. Czasem „zakończenie” może zawierać zastosowania praktyczne, co odpowiada konkretnym propozycjom dotyczącym możliwości wdrażania osiągniętych wyników.