**Order Odrodzenia Polski** jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. Nadawany jest osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

* + wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,
  + szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
  + szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej i wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
  + wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:

* klasa I – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
* klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
* klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
* klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
* klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzaje osiągnięć, które należy przedstawić w uzasadnieniu wniosków:

1. W uzasadnieniach wniosków o nadanie **Orderu Odrodzenia Polski** należy przedstawić szczegółowe zasługi kandydata, po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia, z podaniem roku i rodzaju konkretnej zasługi.
2. Osiągnięcia i zasługi w pracy naukowo-badawczej (maks. 5 najważniejszych spośród poniższych):

* prowadzenie lub udział w badaniach (badania podstawowe, badania stosowane, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe) o charakterze społeczno-ekonomicznym, prowadzonych w kierunku ich wdrożenia i zastosowania
* w dziedzinach sztuk: autorstwo lub prawykonanie dużej formy muzycznej, fonograficznej lub audiowizualnej, autorstwo dzieła plastycznego zrealizowanego w przestrzeni publicznej, dzieła konserwatorskiego itp.
* działalność ekspercka, np. w charakterze autora lub współautora ekspertyz i koncepcji rozwiązań lub jako konsultant
* liczba patentów i wdrożeń oraz współpraca z przemysłem
* pionierskie osiągnięcia technologiczne (oryginalne opracowanie, nowa wiedza), mające duże znaczenie, np. stosowane są na dużą skalę w przemyśle
* mobilność (np. praca naukowo-badawcza za granicą, odbycie stażu w znaczącym ośrodku zagranicznym lub pod opieką wybitnego mentora)
* inicjatywy związane z przedsiębiorczością, edukacją, popularyzacją nauki
* współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i za granicą
* współpraca z innymi naukowcami ze ścisłej czołówki światowej i skuteczna realizacja tej współpracy wyrażająca się we wspólnych publikacjach
* aktywność w zakresie organizacji nauki (organizacja lub współorganizacja konferencji krajowych i międzynarodowych)
* uczestnictwo w gremiach doradczych (administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji lub organizacji międzynarodowych)
* zaproszenia do wygłaszania odczytów na prestiżowych międzynarodowych konferencjach i w ramach serii wykładów (w przypadku odczytów konferencyjnych, wykłady wyróżnione w programie konferencji jako otwierające albo zamykające konferencję).

1. Osiągnięcia i zasługi w pracy dydaktycznej (maks. 5 najważniejszych spośród poniższych):

* kształcenie i rozwijanie kadry na wszystkich etapach kariery naukowej; liczba wypromowanych osób, które uzyskały stopień lub tytuł naukowy lub zawodowy
* tworzenie szkół naukowych, promotorstwo doktorantów nagrodzonych w konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych, wpływ na poziom ich samodzielności i rozwoju naukowego
* tworzenie nowych kierunków kształcenia (nowatorstwo, interdyscyplinarność).

1. Osiągnięcia i zasługi w działalności publikacyjnej (maks. 5 najważniejszych spośród poniższych):

* liczba wydanych monografii, książek i podręczników akademickich oraz publikacji
* w prestiżowych wydawnictwach oraz redakcji lub współredakcji monografii zbiorowych, słowników lub encyklopedii (wskazanie tytułów i roku wydania najbardziej znaczących pozycji)
* liczba publikacji, które mają wysoką liczbę cytowań (ze szczególnym uwzględnieniem kluczowego wkładu własnego), wskazanie wartości współczynnika Hirscha
* liczba artykułów opublikowanych w renomowanych periodykach (wskazanie wybranych i roku publikacji)
* liczba publikacji wydanych w renomowanych wydawnictwach konferencyjnych
* członkostwo w radach redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych.

1. Osiągnięcia i zasługi w pracy organizacyjnej i społecznej (maks. 5 najważniejszych spośród poniższych):

* pełnione funkcje
* działania organizacyjne na rzecz uczelni
* organizowanie lub współorganizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń w kraju i za granicą
* pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych ze źródeł krajowych i międzynarodowych
* udział w promowaniu nauki polskiej w kraju i za granicą
* zaangażowanie i skuteczne sprawowanie funkcji członka, przedstawiciela lub eksperta w organizacjach naukowych i pozarządowych
* działania na rzecz społeczności uczelnianej, regionalnej i ponadregionalnej
* inna działalność publiczna.

1. Nagrody i wyróżnienia (maks. 5 najważniejszych):

* nazwa nagrody lub wyróżnienia, za co nadana i rok otrzymania.

*Podstawa prawna:*

*Ustawa z dnia 16.10.1992r. o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r.  
poz. 2053)*

*Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743,  z późn. zm.):*