 **

**UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE**

**Instytut Stosunków Międzynarodowych**

**UNIWERSYTET NARODOWY „AKADEMIA OSTROGSKA” W OSTROGU**

**Instytut Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego**

**AKADEMIA ZAMOJSKA**

**Instytut Bezpieczeństwa Narodowego**

zapraszają na międzynarodową cykliczną konferencję naukową

pt.

***Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji.***

***Zagrożenia technologiczne.***

**Zamość, 29 - 30 maja 2025 r.**

Wielce Szanowni Państwo!

Zwracamy się z zaproszeniem do udziału w czwartej edycji konferencji **Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji**, która tym razem poświęcona będzie **zagrożeniom technologicznym**. Konferencja ta stanowi kontynuację zainicjowanego w 2019 roku międzynarodowego forum wymiany myśli i badań nad współczesnymi wyzwaniami bezpieczeństwa w kontekście procesów globalizacji. Dotychczasowe edycje poświęcone były zagrożeniom politycznym (2019), zagrożeniom zdrowotnym (2021) oraz zagrożeniom militarnym (2023). Pokłosiem każdego spotkania są obszerne, wydane z najwyższą troską
o jakość naukową, edytorską i graficzną tomy redagowanych monografii zbiorowych,
o których z uznaniem wyrażają się zainteresowane osoby.

Tegoroczna edycja koncentrować się będzie na rosnącej roli zagrożeń technologicznych w bezpieczeństwie współczesnych państw, społeczeństw i jednostek.
W dobie dynamicznego postępu cyfrowego, automatyzacji oraz rozwoju sztucznej inteligencji rosną zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, dezinformacją, inwigilacją, a także
z nowymi technologiami militarnymi. Globalizacja przyspiesza adaptację technologii, ale jednocześnie uwypukla ich niebezpieczeństwa.

Motywacją tej inicjatywy – obok dyskusji na ważne i aktualne tematy współczesności - jest integracja środowiska badawczego, tworzenie i międzynarodowych sieci badaczy wspólnej tematyki, forum prezentacji wyników badań z zamysłem ułatwiania kontaktów zespołów badawczych mogących aspirować do różnego rodzaju projektów i grantów.
Z drugiej strony, ważnym motywem jest popularyzacja wiedzy o zmieniającym się świecie.

W ramach konferencji dodatkowo przewidziane są cykliczne sympozja - dysputy polskich i ukraińskich studentów, o tym samym zakresie merytorycznym. W tym przypadku planowane są dyskusje oksfordzkie, referaty i panele z udziałem reprezentantów Studenckich Kół Naukowych. Ich pokłosiem będą kolejne monograficzne tomy, będące kontynuacją siedmiu już wydanych i cieszących się dużym uznaniem w środowisku studenckiego ruchu naukowego.

Organizatorami proponowanego cyklu konferencji pt. *Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji* są: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu /Ukraina/ oraz Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej. W organizacji konferencji uczestniczą też studenckie koła naukowe z ww. Uczelni.

Planowanym wydawcą kolejnego tomu monografii o charakterze zbiorowym będzie Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Szanowni Państwo!

U podstaw proponowanego cyklu konferencji leży kilka założeń.

Po pierwsze, współcześnie zagrożenia bezpieczeństwa są dynamicznym procesem warunkowanym zmianą rzeczywistości społecznej.

Po drugie, w warunkach procesów globalizacji wzrasta znaczenie uwarunkowań zagrożeń bezpieczeństwa funkcjonujących na poziomie systemu międzynarodowego wynikających z działań państw, działań podmiotów niepaństwowych oraz procesów międzynarodowych.

Po trzecie, zagrożenia bezpieczeństwa, będąc dynamicznym procesem, są zjawiskiem wielowymiarowym, dotyczącym różnych obszarów życia społecznego jak: płaszczyzna polityczna, gospodarcza, społeczna, ekologiczna, wojskowa, itd. oraz zjawiskiem wielopoziomowym konkretyzowanym na poziomie globalnego systemu międzynarodowego, systemów regionalnych i poszczególnych państw.

Po czwarte, nowa jakość życia społecznego specyficzna dla procesów globalizacji warunkuje nową, wcześniej nieznaną jakość zagrożeń, będących wyzwaniem dla polityki zapewniania bezpieczeństwa.

Wybór problematyki dyskusji w ramach kolejnych konferencji inspirowany jest także bieżącymi wydarzeniami. Tak było w 2021 roku, kiedy w związku z pandemią Covid-19 przedmiotem obrad uczyniliśmy zdrowotne zagrożenia bezpieczeństwa. Tak było również
w 2022 roku, zdominowanym przez agresję Rosji na Ukrainę, kiedy przedmiotem obrad uczyniliśmy zagrożenia militarne. Rok 2024 stał niewątpliwie pod znakiem dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Jako środowisko naukowe nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej zmiany.

Jednym z kluczowych wyzwań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji jest jej potencjał do generowania dezinformacji i destabilizacji systemów demokratycznych poprzez masowe rozpowszechnianie fałszywych treści. AI stwarza również zagrożenie dla rynków pracy poprzez automatyzację procesów oraz rozwój systemów autonomicznych, które mogą przejmować zadania dotychczas wykonywane przez ludzi. Ponadto, technologia ta może być wykorzystywana do prowadzenia operacji wojskowych bez bezpośredniego udziału człowieka, co rodzi pytania o kontrolę i odpowiedzialność za jej działania. W obliczu tak dynamicznych zmian kluczowe jest prowadzenie interdyscyplinarnej debaty nad konsekwencjami AI dla bezpieczeństwa międzynarodowego, ale nie tylko.

W ostatnich latach świat stał się świadkiem licznych cyberataków na infrastrukturę krytyczną, narastających kampanii dezinformacyjnych oraz ekspansji technologii autonomicznych, których potencjalne konsekwencje wciąż pozostają nie do końca poznane. Wojna w Ukrainie uwidoczniła nową erę konfliktów hybrydowych, w których technologia odgrywa kluczową rolę. Konferencja ma na celu analizę tych zagrożeń i ich wpływu na globalne bezpieczeństwo.

**Główne zagadnienia konferencji:**

* Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo w dobie globalizacji;
* Sztuczna inteligencja i jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe;
* Dezinformacja i manipulacja informacją jako narzędzia walki politycznej
i gospodarczej;
* Bezpieczeństwo danych i prywatności w erze globalnego nadzoru;
* Broń autonomiczna i technologie wojskowe przyszłości;
* Rola korporacji technologicznych w kształtowaniu globalnego bezpieczeństwa;
* Wpływ technologii na współczesne konflikty zbrojne;
* Zagrożenia dla infrastruktury krytycznej i systemów energetycznych;
* Etyczne i prawne aspekty rozwoju technologicznego;
* Globalna konkurencja technologiczna i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa;

Zaproszenie kierujemy do zainteresowanych nauczycieli akademickich, doktorantów oraz praktyków związanych z systemem współczesnego bezpieczeństwa. Liczymy na teksty – referaty poruszające różnorodne aspekty zagrożeń technologicznych dla bezpieczeństwa w kontekście procesów globalizacji, liczące 15 – 25 stron w językach polskim, kongresowych lub ukraińskim.

**Organizatorzy:**

Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS:
katarzyna.marzeda-mlynarska@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Marek Pietraś: marek.pietras@mail.umcs.pl

Dr Łukasz Potocki: lukasz.potocki@akademiazamojska.edu.pl

Prof. dr hab. Dmytro Shevchuk - dmytro.shevchuk@oa.edu.ua

**Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy**!

**Poniżej - ważne informacje organizacyjne:**

* miejsce konferencji: Zamość;
* termin: 29 – 30 maja (czwartek – piątek) 2025 roku;
* opłata konferencyjna: 550 zł, doktoranci 400 zł (w tym dwa obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe, tom pokonferencyjny, zwiedzanie Zamościa nocą);
* **termin zgłoszenia deklaracji o udziale w konferencji: 15 kwietnia 2025 r**.
* termin wniesienia opłaty konferencyjnej: **30 kwietnia 2025 r.;**
* termin złożenia tekstu referatu do druku: koniec września 2025 r.
* druk tomu – do końca 2025 roku.
* zgłoszenia deklaracji o udziale na załączonym formularzu należy przekazywać elektronicznie na mail : **zagrozenia.technologiczne@akademiazamojska.edu.pl**
* opłaty konferencyjne należy wnosić na następujące konto:

 Akademia Zamojska, 22-400 Zamość, ul.Pereca 2

51 1240 6292 1111 0011 1129 5507 - PEKAO SA  II Oddział w Zamościu

* w tytule przelewu proszę wpisać: Imię i Nazwisko (uczestnika konferencji),
z dopiskiem – Konferencja zagrożenia.

**Międzynarodowa Cykliczna Konferencja Naukowa**

***Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji.***

***Zagrożenia technologiczne.***

**Zamość, 29-30 maja 2025 r.**

**FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY**

Formularz należy przesłać do dnia **15 kwietnia 2025** r. pocztą elektroniczną na adres
e-mail: **zagrozenia.technologiczne@akademiazamojska.edu.pl**

Tytuł lub stopień naukowy, Imię i Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Instytucja:

Tytuł wystąpienia:

Uczestnictwo (właściwe zakreślić) : osobiście zdalnie MS Teams

Adres do korespondencji:

Proszę o wystawienie faktury za udział w konferencji: △ TAK △ NIE (właściwe zakreślić)

Nazwa instytucji:

Adres:

NIP:

Uwagi:

Chęć skorzystania z proponowanych posiłków (właściwe zakreślić):

Obiad I dzień: △ TAK △ NIE

Kolacja I dzień: △ TAK △ NIE

Obiad II dzień: △ TAK △ NIE

***Zasady redakcyjne***

1. Teksty do druku powinny być przygotowane w języku polskim, kongresowym lub ukraińskim a ich tytuły w języku oryginalnym/polskim i angielskim oraz według poniższych zasad.
2. ”Streszczenie” w języku oryginalnym/polskim i „ *Summary*” w j. angielskim powinny zawierać do 100 słów i odnosić się do celu, założeń, wyników badań, konkluzji.
3. „Słowa kluczowe” w języku oryginalnym/polskim i „*Keywords”* w j. angielskim powinny oddawać istotę rozważań i odpowiadać kategoriom przyjętym w danym obszarze badawczym / od 3 do 8/;
4. Łącznie streszczenia i słowa kluczowe powinny mieścić się na jednej tytułowej stronie;
5. Informacja o autorze powinna zawierać następujące dane: tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy /afiliacja/ oraz adres e-mail.
6. Teksty, przygotowane w programie WORD i TeX, czcionka 12 New Times Roman, 1,5 odstępu między wierszami, powinny być dostarczone do Wydawnictwa na nośniku elektronicznym lub przesyłane pocztą elektroniczną.
7. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w tekstach.
8. Teksty artykułów z zasady powinny być podzielone na numerowane części wewnętrzne zaopatrzone w tytuły.
9. Tekst artykułu łącznie z przypisami od 0,5 do 1,5 arkusza wydawniczego. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonania skrótów w przypadku przekroczenia tej objętości.
10. Wyróżnienia w tekście należy zaznaczać drukiem rozstrzelonym.
11. Każda tabela, rysunek, wykres powinny mieć kolejną numerację, tytuł własny oraz źródło. Numer i tytuł należy umieścić nad tabelą natomiast opis bibliograficzny źródła pod ilustracją.
12. Wtręty obcojęzyczne należy zaznaczyć kursywą, cytaty należy ujmować w cudzysłów (bez kursywy). W tekście tytuły książek należy pisać kursywą bez cudzysłowu. W przypisach kursywą należy pisać wyłącznie tytuły książek i artykułów.
13. W przypadku stron WWW należy podać tytuł strony WWW, adres URL i koniecznie datę odczytu [w nawiasach kwadratowych].
14. Przypisy, najlepiej rozbudowane i różnorodne, należy umieszczać na dole strony.
15. Opisy bibliograficzne w przypisach należy sporządzać wg poniższego schematu:
* książki: T. Kowalski, *Bezpieczeństwo narodowe w dobie globalizacji*, Kraków 2007, s. 4.
* artykułu w czasopiśmie: T. Józefacki, *Strategia bezpieczeństwa RP*, „Przegląd Politologiczny”, 2007 nr 4, s. 7.
* pracy zbiorowej: *Wybory parlamentarne w Polsce po roku 1989*, red. S. Kobus, Warszawa 2007, s. 3.
* artykułu z pracy zbiorowej: J. Witkowski, W*ybory prezydenckie w Polsce w roku 2015*, w: *Wybory parlamentarne w Polsce po roku 1989*, red. S. Kobus, Warszawa 2007, s. 54.
* dokumentu elektronicznego: www…… [odczyt: 5.06.2007]
1. Od roku 2015, zgodnie z wymogami Polskiej Bibliografii Naukowej, m.in. w kontekście ustalania liczby cytowań, Autorzy referatów - artykułów powinni umieścić na ich końcu tzw. bibliografię załącznikową. W układzie alfabetycznym powinna ona zawierać opisy bibliograficzne - spis wykorzystanych prac: książek, prac zbiorowych, artykułów w częściach prac zbiorowych, artykułów w czasopismach naukowych oraz innych źródeł, które podlegają systemowi ustalania liczby cytowań.
2. Opisy bibliograficzne w bibliografii załącznikowej należy sporządzać w układzie alfabetycznym wg schematu właściwego dla przypisów, zaczynając jednak od nazwiska a nie od skrótu imienia. Biorąc pod uwagę powyższe przykładowe opisy bibliograficzne sporządzone na użytek przypisów taka bibliografia załącznikowa powinna wyglądać następująco:
* Józefacki T., *Bezpieczeństwo narodowe w dobie globalizacji*, „Przegląd Polonisty”, 2007 nr 4.
* Kowalski T., *Strategia bezpieczeństwa RP*, Kraków 2007.
* Witkowski J., W*ybory prezydenckie w Polsce w roku 2015*, w: *Wybory parlamentarne w Polsce po roku 1989*, red. S. Kobus, Warszawa 2007.
* *Wybory parlamentarne w Polsce po roku 1989*, red. S. Kobus, Warszawa 2007.