**A TANULMÁNY CÍME MAGYARUL**

A TANULMÁNY CÍME ANGOLUL

***Szerző1, Szerző2, Szerző3***

***1****Egyetem, Kar, Intézet, Város*

***Abstract***

*The Hungarian and English abstracts should be aligned in content, minimum 125, maximum 250 words.*

***Keywords:*** *apply keywords (up to 3-5)*

**FEJEZECÍM**

Az összefoglaló után a tanulmány részletes kifejtése történik. A publikáció áttekinthető fő- és alfejezetekre legyen tagolva. Ennek szerkezetét lásd a formai követelményeknél. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos. A szöveges rész az „Elméleti háttér” „Módszer”, „Eredmények” és „Megbeszélés” részekre tagolódik. A konkrét szöveges rész min 6, maximum 8, szabvány (1800 karakter/oldal) gépelt oldal legyen 1,15-es sorközzel, 12-es betűmérettel gépelve. (A konkrét szöveges részbe nem tartozik bele az összefoglaló, és az irodalomjegyzék.)

Behúzásokat ne alkalmazzon.

**Formai követelmények**

**A FEJEZET FŐ CÍME**

A fejezetek főcímei: számozás nélkülie 12-es betűméret, félkövér betű, középre zárt.

**A FEJEZET ALCÍME 1.**

Az 1-es alcímek számozás nélküliek, 12-es betűmérettel, félkövér betűvel, a ballra igazítva.

*A FEJEZET ALCÍME 2.*

A 2-es alcímek számozás nélküliek, 12-es betűmérettel, dőlt betűvel, a ballra igazítva.

A szöveg tartalmazzon hivatkozást a táblázatra és az ábrákra. A szövegben történő hivatkozás pedig zárójelben, vagy anélkül, dőlt betűvel feltüntetve a táblázat vagy az ábra sorszámát és a táblázat vagy ábra kifejezést (*1. táblázat*).

A táblázatok és ábrák számozottak. A táblázatok középre zártak és számozottak. Az „X Táblázat“ szöveg dőlt betűs, 10-es betűmérettel, a bal szélső margóhoz balra zárva.

1. *táblázat: A címe ……………………………*

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

Forrás: KSH 2014

Az ábrák szintén középre zártak és számozottak. Az „X Ábra“ szöveg dőlt betűs, 10-es betűmérettel szintén középre zárt és számozott.

1. *ábra: A címe……………………*

*Forrás: saját forrás*

Az idézeteket és a hivatkozásokat a szövegben és az irodalomjegyzékben is fel kell tüntetni!

A szövegben a hivatkozásoknál normál betűtípust kell használni, tehát sem kurzív (dőlt), sem bold (vastag) betűk/számok ne szerepeljenek. A szövegben a hivatkozásoknál normál betűtípust kell használni.

A szakirodalmi és egyéb forrásokra történő hivatkozás a következő módon történik:

A szerző nevére hivatkozással: A szerző neve nagybetűvel (nem félkövér!), ezt követi a közlemény megjelenésének évszáma (pl.: LEONTIEF, 1980; KONDOROSINÉ, 2010).

Két szerző esetén: Ha két szerző van, akkor mind a kettő nevét ki kell írni, név, szóköz, gondolatjel (és nem kötőjel!), vessző, szóköz, év (pl.: HARSANYI – SELTEN, 1987).

Három vagy több szerző esetén: Az első szerző neve nagybetűvel „et al.”, vessző, szóköz, a közlemény megjelenésének évszáma (pl.: ARROW et al., 2002).

Internetes hivatkozások: Az internetes hivatkozásokat a tartalomjegyzékben elkülönítetten kell kezelni, a rájuk történő hivatkozás az Internetre utaló „I” betűvel, sorszámozással történik (pl.: I01, I02, I03). Csak azokat az internetes forrásokat kell így jelölni, amelyeknek nem azonosítható a szerzője és címe. Ellenkező esetben a szerzőt és a közlemény megjelenésének évét hivatkozzuk az előbbi pontoknak megfelelően, s az internetes elérhetőség adatait csak a szakirodalmi jegyzékben tüntetjük fel.

A dolgozatok szövegében a szerzők neve nagybetűvel írandó. Szószerinti idézetek esetében a szöveget idézőjelbe kell tenni. Adott mondatra vagy bekezdésre vonatkozó hivatkozás, azaz a zárójelben található hivatkozás után teszünk pontot és nem a hivatkozás (zárójel) előtt. Például: „….a sport szerepe. (KISS, 2012)” helyett „…a sport szerepe (KISS, 2012).”

**IRODALOMJEGYZÉK**

Az irodalomjegyzékben az egyes szerzők nevének megfelelően ABC sorrendet kell alkalmazni. Csak olyan irodalom vehető fel a jegyzékbe, amire a tanulmányban hivatkozik. A felhasznált irodalom összeállításában a címek leírásakor alapvető követelmény, hogy a bibliográfiai tételek pontosan és ellenőrizhetően tartalmazzák az adatokat, amelyek alapján a visszakereshetőség biztosítható. Ezt magyar és nemzetközi szabványok szabályozzák. A közlemények címét azon a nyelven kell közölni, amelyiken megjelent.

A hivatkozások esetében, kérjük a DOI számot is tüntessék fel, amennyiben létezik.

Folyóiratokban megjelent közlemények esetén:

Kiss E. Zs. (2003). Fizikai aktivitas. Fittseg – Prevencio. *Budapesti Népegészsegügy*, 3, 241-247.

Gürhan. S., Malik. B., & Kürşat H. (2016). Comparison Of Aerobic, Anaerobic Power Features Basketball And Handball Team Players, IN: *Niğde University Journal Of* *Physical Education And Sport Sciences, 10,* (3), 379-385.

Könyvek esetén:

Piko, B., & Keresztes, N. (2007). *Sport, lélek, egészseg.* Budapest: Akademiai Kiadó.

Bagdy, E. (2007). Vitalitásgeneratorok. Szubjektív jólleterzesünk erősitésenek és egészseggondozásunk természetes eszközei. In Kallai J., Varga J. & Olah A. (Eds.): *Egeszsegpszichológia a gyakorlatban,* Budapest: Medicina Konyvkiado Zrt., 239-278.

Kongresszusok, konferenciák publikált előadásai esetén:

Borbély, Sz., Fónai, M. (2016). A pedagógus pálya, a testnevelők és a testnevelés tantárgy presztízse a mindennapos testnevelés bevezetését követően. In: Karlovitz János Tibor (szerk.) *Tanulás és fejlődés: A IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia válogatott tanulmányai.* 322 p.

Internetes hivatkozás:

NAT (A Nemzeti alaptanterv szerepe a tartalmi szabályozásban.)   
<http://www.om.hu/letolt/kozokt/nat2003/kr/02_bevezetojavveg.rtf>