
 لـاده ها از جنس مقّمّات هستند امّا علم نيستتد بايد كار هايى روى آن صورت بكيرد تا به علم تبديل شود.

علم عبارت است از مجموعه گزاره هايى كه مبتنى بر تجربه يا كفتمان مشتركـ در حوزهن نـخبگانى باشد.


 .رای توليد علم اسلامى به روش اسالمى نيباز داريم.

توليد علم


نقا و بررسىى
1-نقد بنيادين مى تواند اساس يكى نظريه را ويران كند. مثلا براى اندازه كيرى ايمان نمى توان از روش هاى كتّى استفاده كرد. |گر روش شناسى را خوب ياد بڭيريد مى توانيد يكـ ساختمان بسيار محكم بسازيد.
 |ضافى مى شود.


مكاتب و روش هانى كه ما مطلعه مى كنيم عام هستتد و در علوم مختلف كاربرد دارنذ. تفكيكى علوم از حيث موضوع (اقتصـاد، علوم سياسىى و....) است

 روش در رشته ديگر كاربرد نداشته باشد. ممكن است روش هايى خاصّ يك رشته باشند. مثلا روش لفظ شناسىى كه در فلسفه به كار مى رود شايد در

اقتّصـاد كاربرد چندانى نداشثته بانثد. مدخل سازی در عٌّوم مختلف متفاوت است ممكن است يكـ روش در تحقيق استفاده شود امّا كسى از مدخل علوم سياسىى و فرد ديگرى از مدخل فرهنی با ... نـگاه مى كنـد

 2- به سمت توليد روش حركت كنيد و پبشنهاد بدهيد.

چچن روش ها محصول انسان است نبايد نوقَع داشته باثبي كه روشى بدون نقص باثن.
*كتاب روش تحقيق در علوم سياسى (دكتر سبد امامى) يكى از كتاب هايى است كه براى دانشجويان علوم سياسى مفبد است.
اثبات گرايى (positivism)
نقاى كه اننديثمندان اين حوزه به روش قديمى علوم انسانى وارد كرده اند اين است كه كسى مى آيد فرضيه ایى را پايه كارش قرار مى دهد و ديگر نظريه

 را بر سياق علوم تجربى و پايه بازسازى كنند.
 ناخودآكاه پذيرفته اند كه در علوم انسانى نبز قانون وجود دارد.

اينكه كدام علم يعنى علوم انسانى يا علوم تجربى و رياضى، علوم پايه هستند دعو ايى است كه از قليم در حوزه علم وجود داشته است.
بين قانون و قاعده تفاوت وجود دارد.
 هنگامى كه شما وارد علوم تجربى و رياضى مى شويد بايد فرمول هاى بسيارى را بياموزيد تا بتو انبد قدرت حلّ مسئله بيدا كنيد.





 نقص فرمول هاى اثبات گر ايى بعد از آز مايش به دست مى آيد و آز مايشگاه علوم انسانى بسيار پپر هزينه است و نمى نوان تمامى فرمول ها را آز مايش بعضنى از كز كزاره هايى كه مثلا در علوم دينى مطرح است قابل اندازه كيرى نيست و نمى نوان آن را بهه صورت كمّى نشان داد. رابطه علَّى نوحبدى و


 را خداوند به ما داده بانثد امّا روش رسبدن به آنها را با بايد خودمّان بيابيم.


 مطلبى مهم بانثد امّا نتوانيم براى آن شاخصى بدهيم بايد آن را حذف كنيم. نظريات اثبات گرايى به شحّت تجويزى هستند يغنى با انجام چندين كار بايد به نتيجه اى مشخّص برسيم.

$$
\begin{aligned}
& \text { سير كلَّى بحث: } \\
& \text { 1) قانون }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (3 }
\end{aligned}
$$

مرورى بر مباحث جلسه كذشته
|اثبات گرايى چون با ارقام سر و كار دارد از نظر تجويزى بسيار فوى است.



 متغيّر ها انواع مختلفى دارند.

متنغيّر مستقل متغيّرى است كه تأثّير كذار اوليّه است و متغيّر وابسته متغيّر تأثّثير باذير است و متغيّر واسط يا دخيل تأثيّر كانارى آن ثانويه است.

نقش افكار عمومى (مستّقل) بر سياست خارجى ايران (وابستّه) در دوره جنگ تحميلى (واسط) |اكر متغيّر هارا اشتباه جايابى كنيم تحقيق را از مسير اصلى منحرف مى كنذ. مثال:
ممكن است نقش افكار عمومى (مستقل) بر سياست خارجى ايران (وابستّه) موضوع تحقيق باشد يا اين رابطه بر عكس باشند يار رابطه متقابل هردو را

فلمرو موضوعى يغنى بايد متغير ها را مشخص و تعداد آنها را تتيين كنيم.
براى رسيدن به شاخص بايد ابعاد و مؤلفه هاى آن را ششخَّص كنيو. مثّال:


 باشند تحقيق پيچيده مى شود.

الگو تحليلى عبارت است از شماتيكـ(الگوى تصوير) متغيّر هاو تعاريف و تعابير عمياتى و روابط بين متغيّر ها

| سياست اعمـلى | سياست اعلامى | سياست خارجى |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | افكار عمومى |
|  |  | تصهوّر |
|  |  | عملكرد عينى |

بايد روابط را تعيين كرد و اگر هم رابطه ایى وجود نداشت بايد نوشته شود. بايد فيش بردارى ها را منظَّ كرد و هركدام را در جاى خود به كار برد
مضرّات تحقيق كمّى
 صدى بهه صورت كمّى در نمى آيند. مثّلا نثـان دادن تأثير افكار عمومى كه يكـ معنى انتز اعى است امّا در تحقيق بايد آن را كمّى نشـان دهيم.

معمو لا در تحقيق هاى كمّى شر ايط به صـو


هر جه موضو عات بيشتر بـه طرف سنجش موقعيّت هاو روابط علّى برود تحقيقات كمّى بيشتر جواب مى دهد. تأثير داشتن آن مفروض است امّا شما بايد ميزانْ آن را نشان دهيد. امّا در ماهيت شناسىى و هو اشناسى و ... تحقيقات كمّى جواب نمى دهد.



 در يكـ تقسيم بندى از لحاظ تاريخى علم به دو دسته تقسيم مى شود:


علم عمومى / نرمال


كسى كه در ذيل مكانيك نيوتون رشُد كرده تمام مفاهيم براى او يقينى استّ.

|امّا زمانى كه انقلاب ر خ مى دهد نادرستى يا ناقصى آن نظر آثشكار مى دهـ.

 دانند برخى نيز نتيجه حاصل شده را علم مى نامند.


مقّامّه به وجود آمدن روش تفسبرى همان انتقاداتى بود كه به هو زبيّيويسم وارد شد.



ايم كه تتجه برای ما مهم تر است.

تقكتب تفسير ايجاد شد كه نقيصه پوز زيتيويسم را حل كنذ.
|آنها معتقندند، وظيفه علم امكان دركــو و فهم پـيده هاست.



بابيده ها در حوزه تفسيرى، لايه لايه است و به ميزان عمق و نفوذى كه در در آن
 توضيح دهيد. (بديده ها؛ بسيط، مركب يا لايه اى؟)
|اگر اصالت را به نمود بدهيم، به روش پوزيتيويسم و اگر اصالت را بها بود بدهيم، به روش تفسيرى نز ديكـ مى شويم. (بازخوانى نمود در پپرتو بود)

نسبيبّت يعنى رابطه يكـ پـديده با A (مثّلا عسل اگر جه خوب است امّا نسبت به خربزه
 و وجود دارد يا ندارد. اكر بيذيريم كه ما خوبى ها را اليجاد ممى كنيم نسبيّت را ابذيرفته
 نـگار شريعت مدار قابل بانيرش نيست.
تكثر معارف از اصول تفسيركرايى است.
」

$$
\begin{aligned}
& \text { علم دو ساحت دارد دآور: } \\
& \text { • داورى • }
\end{aligned}
$$

 غاططى نمى تو اند بكند به خاطر اينست كه در باطن(نومن) دست ما در دست خداست به همين دليل آمريكا نمى تواند هيج غلطى بكنذ.

كام هاى علياتى تفسير (علوم انسانى): 1- شنّاسايى عمل اجتماعى: كه در حكم لايه روبی(صورت) هِيده است. از طريق اين تجزيه و تحليل ميتوان بهه سطحى از

 شدت با كارگزارش در ارتباط است. به انگيزه 》"نيت) نيز ميگويند.
 *هدف: بخش قابل تحقق انگيزه است. كاملا عينى است و بايد قابل تحقق باثد. اهداف بلند مدت و كوناه مدت داريم به طورى كه به سمت يكى غايت حركت ميكند ولى ممكن است عينا خود غايت محقق نشود جراكه قستیى از انگيزه در ان استِ.

رسوم و يا اققامات جمعى استٌ. در اين لايه بايد در شبكه روابط اجتماعياعى نفوذ كينم.


پֶيده





 *قانون: مدون و وضع شُده است كه تخلف ان مجازات دارد



 معانى مقوم كم مى آوريم به سراغ منتارٌ كارى ميرويم و هـان را از غرب ميكيريم و انجام مبدهيم. و در ههـ علوم بايد معانى مقوم

 از هم جدا كرد و يكى را حرام و ديگرى را واجب دانست. 5- مفاهيمٍ بنيادين: مفاهيم و مبانى هستّند كه ساختّار جهانيبينى را شكل داده و از ناحيه كانونى ماور رايى ارائه ميشود. اين










تفاوت انگيّيزه و غايت و هدف و نتيجه
 مى شود كه به شدّت با كاركزار آن مر تبا تبط است است در در متون دينى از آن آن به نيّت تعبير شده است. مثل: كسب رضايت المى

غايت: تجلّى انگَيزه هاست به صورت كلّى. غايت از يكى سو به انتَيزه و و از

 نيست و به ابعاد معنوى نيز توجّه دارد. مثل: تشكيل حكومت عدل الهـى الهى

هدف: كاملا عينى است و بايد زمينى باشد تا قابليت دستيابى داشته باشد.
نتيجه: بخشى از هدف است كه ممكن است به آن نرسيده باشيم.

جامعه مثل يك تور است كه باهم تشكيل يكى شبكه اجتماعى مى دهد.


نشدهاست.

# جلسه هفتم YF اسفند YY TY 



## مرورى بر جلسه گذشته

كام هاى روش تفسيرى:
-

- فغّاليّت اجتماعى
- ضوابط اجتماعى
- معانى مقوم
- مفاهيم بنيادين (مخصوص مسلمانان است.)




 اند حقوق مردم را متفاوت تفسير مى كنند.











 (مقاومت اجتماعى) INTERACTION) بين متن و زمينه (CONTEXT) تعامل وجود دارد و شما بايد به فهم اين دو دست يابيد. مثلا قرآن قابل تفسير آزاد نيست و هر تفسيرى را نمى



مى كند كه بيشتر جانب كداميك را مى كيرند. بايد به اين نكته توجّه كنيم كه موضوع تحقيق و روش تحقيق بار باهم تناسب داشته باشد. بايد روش مناسبى انتخاب كنيه و اين تناسب در دو سطح بايد برقرار باشد:
ا- ماهيت ( ذهنى / عينى): در مباحث عينى روش پوزتيويسم و در مباحث ذهنى روش تفسيرى كار آيى بيشترى دارد.
 تفسيرى بيشتر جواب مى دهد از نظر كلّى مكتب انقادى بهتر از آن دو است امّا در جزئيات ممكن است روش انتقادى نتواند جواب دهد و مجبور شويم از روش پوزتيويسم استفاده



13Page روش تحقيق در علوم سياسى 1

اينكه به داور مى گوييد توجّه نكرديد يا با دقّت نخوانديد باعث مى شود در داورى او تأثير كذار باشد.

جلسه هشتم •r فروردين شو



هدف تعريف شده است و نتيجه محقّق شده است. ممكن است غايت در راستاى زيارت كردن باشد و هدف مشههد رفتن باشد و نتيجه رفتن تا شاهرود بشود.
در يكى هرم غايت در بالاترين طبقه و بعد اهداف و بعد نتايج قرار مى گی گيرد. غايت بايد محدود باشد و هرچه به سمت نتايج حركت مى كنيد مرتبط و زياد شود. اسناد بالا دستى

 شود. اسناد بالا دستى به دليل اينكه معرّف غايات هستند مـمه اند.

 توضيح داده شود كه چحرا فلان سؤال را اوّل قرار داديم و سؤال ديگر را سوّم مثلا سؤلا سوال فرعى تأثير قدرت بر بر بدن را را مى توان |اينگَونه نوشت كه ا-عوامل ايجاد قدرت چیيست؟ 「-نظام احساس ضربه در بدن چگگونه است؟ ب-تأثير محيط بر شدّت نيروى وارد
 همين نظم حفظ شود و در پايان جواب دادن به اين سه سؤال منجر به پاسخگَويى به سؤال اصلى شود.)

هدف نبايد با غايت و نتيجه اشتباه شود.
 رود و اينگًونه نيست كه بايد تحقيق شما به غايت برسد و آن را محقّق كند. غايت به ما جا جهت مى دهد دا


 تبصره: يرورْه هاى كلان يا ملّى چون ابعلى ابعاد مختلف دارند يك سؤال ندارند.
r- سؤال فرعى

 ديدكاه هاى مختلف سعى مى كند ذهن مخاطب را متوجّه محور اساسى نمايد كه در آن تحقيق بحث خوا باهد شد شد.


مجموعه به هم پیيوسته است و دين از عوامل بسيار مؤثر بر اجتماع است و....
 ثإيان نامه ها صورت بگگيرد.
r- سؤال اصلى

پيشينه
 به روز باشد. يعنى همين چهار يا پنج سؤال اخير نوشته شده باشد. رعايت الگوى استاندارد
هيحگًاه ننويسيد كه منبعى در اين موضوع وجود نداشت و اين نقطه ضعف است (پايان نامه ها و مقالات و همايش ها ما مى تواند
 شود و تنش ها را كاهش دهد.

نوآورى
هيج مقاله ای نبايد بدون نوآورى باشد بايد . . الى F F درصد در ارشد بايد نوآورى داشته باشد و در پروپازال نشان داده شود. |از كلماتى استفاده كنيم كه معتدل تر باشد تا در هنعام قضاوت راحت تر باشد الشد.

# نوآورى مى تواند در: <br> - يافته هاى جديد <br> - رويكرد (تفسيرى، انتقادى و...) عوامل دخيل مثل: زمان و.... <br> - شكلى (به تنهايى قابل قبول نيست مثل تغيير در تقسيم بندى ها) <br> فرضيه و مفروض 

مفروض: اصول مبانى يا يافته هايى كه به نحوى در دوره يشيش از تحقيق چذيرفته شده است و در ير يثوهش حاضر موضوع تحقيق قرار نمى گيرد. مفروض بايد قوى و مستند و و معتبر باشد
 اجتماعى بر امنيت ملّى جقدر است امّا ما وظيفه نداريم كه اثبات كنيم كه در اسالام سرمايه اجتماعى داريم يا خير اير.
 مثلا سؤال اصلى: تأثير حضور در شبكه هاى اجتماعى بر انتواى اجتماعى كروه هالى مختلف اجتماعى سؤال فرعى: الكَوهاى حضور در شبكه هاى اجتماعى(اكر مفروض باشد نيازى به نوشتن نيست) تأثير وب 1 بر انزواى دانشجويان تأثير وب 1 ابر انتواى مادران انـي تأثير وب ا بر انزواى پِ يسران مجرّد تأثير وب ז بر انزواى دانشجويان
(كروه هاى اجتماعى را بايد در مفروضات آمده تعريف شده باشد و محدود در چند گروه باشد.)


 پِ نمى تواند فرضيه ما اين باشد كه آيا ولايت فقيه مشروعيّت دارد يا خير؟ با تعيين مغروضات نيروى خود را روى چيزى كه قبلا اثبات شده است نخواهي

 كنيم كه اصل تأثير كذارى را اثبات كنيم.
 برای اينكه چرا فلان چیيز را مفروض كردهايم بايد دليل داشته باشيم امّا لازم نيست كه مفروض را اثبات كنيم.
 شود. فرضيه ها متناسب با سؤال ها به اصلى و الص فرعى مى تواند تقسيم شود. فرضيه فرعى را نمى توان جلو سؤال اصلى بنويسيم بلكه بايد همه آنها را منظّمّ كرد




كارشناسى و پيّع و تاب داشي داشته باشد. پاسخى به سؤال اصلى باشد. (فرضيه اصلى مقابل سؤال اصلى)
 فرضيه بايد داراى نوعى از نوآورى باشد.

نوآورى در محتوا چچيزى كه تابه حال كسى به به آن توجّه نكرده است. مى تواند كاملا نو باشد يا در پاره ایى از شرايط نو باشد.

نوآورى در رويكرد مثلا از منظر اسلام به سرمايه اجتماعى نتاه كنيم به جاى اينكه از منظر لاكى نتاه كنيم.

نوآورى در روش
مثلا تحليل سرمايه هاى اجتماعى با رور در تفسيرى
نوآورى در تبيين (شكلى و و صورى)





«"خلاقيّت در اسلام را مى توان با تمذيب نفس رسيد. جرقه ذهنى از نوع من يشاء است. (نوع علم در اسلام(نور) و غرب(معرفت)
 مىتواند همين باشد كه تأثير تهذيب نفس بر خلّاقيّت چيست؟

اينگَونه نيست كه تمام تحقيقات ما نياز به فرضيه داشته باشد و فرضيه محور باشد. البتّه در كارهاى دوره كارشناسى فرضيه نياز دارند.

- تحقيقات اكتشافى:

تحقيقاتى كه از قبل چيزى وجود ندارد و بايد كشف شود مثل: تأثير بنگاه هاى تبليغاتى خارجى بر ميزان انصراف از يارانه ها - تحقيقات توصيفى - تبيينى:
 فرضيه را دارد. مثل اينكه دليل نوآورى اين كار اين است كه كسى قبلا كار نكرده است. ريز كردن موضوع و كالبد شكافى آن

- تحقيقاتى كه موضوع داراى ابهام است:


از پروزهها هستند كه خود موضوع داراى ابجام است.

هر چه جهل ما بيشتر باشد فكر مى كنيم كه نوآورى بسيار زياد است. نوآورىهاى بيهوهده نكنيه. جاهايى كه فرضيه نداريم بايم بايد
دليل بياوريم تا نشان دهيم كه ازي از جهل مان انيست



$$
\begin{aligned}
& \text { r- r- پيشينه }
\end{aligned}
$$

را بايد بسيار محكم بنويسيم كه داور را بتوان قانع كند كه ما واقعا تلاش كرده ايم و فرضيهايى نيافته ايهم. هنگامى كه مو موضوعات فرد رد مى شود بخاطر ضعف محقّق است نه بخاطر اينكه موضوع ضعيف است و بخاطر تلف نشدن موضوع آن را رد مى كن كند.
خطوط راهنما:

چششم انداز كلانى است كه مى خواهيم به آن برسيهم. جهت ما را مشخّص مى كند كه در كدام قلمرو حركت كنيه. خطوط راهنما


 - اصلى فرعى: فرضيه اصلى براى سؤال اصلى و فرضيه هاى فرعى براى سؤى ال هاى فرعى

- اصلى / رقيب: براى سؤال اصلى فرضيه ارائه مى كنيم كه كارشناسان ديگرى هم هستند كه فرضيه مقابل شما.
فرضيه اصلى: فرضيه طراحى شده توسّط محقق.

- اصلى/ بديل(جايگزين يا آلترناتيو):

ممكن است برخى رقيب و جايگزين را يكى فرضيه بدانند امّا فرضيه جايگزين مى تواند هم طراز با فرضيه فرضيه آلترناتيو: به فرضيه ایى اطلاق مى شود كه توسّط محقّق براى سؤال اصلى به صورت همططراز براى فرضيه اصلى اش ارائه

مى شود.
به فرضيه معارض با فرضيه ما را فرضيه رقيب مى گويند.
مثلا:
فرضيه من اين است. (اصلى)
ممكن است اين فرضيه حالت ديگَى هم داشته باشد. (آلترناتيو) كسانى هم هستند كه نظر مقابل ما را دارند. (رقيب) برخى بخاطر اينكه فرضيه رقيب مى تواند جايگزين فرضيه شما شود فرضيه جايگزين مىنامند. بايد از طرف مقابل بیرسيهم كه منظورش كدام است.



 را برداشت كرد.
r-
تمام آنچه در متن آورده مى شود بايد با يك نظم منطقى و با شمارهكذارى بياوريد.

$$
\begin{aligned}
& \text { r- r- اولّيّه (استاندارد) } \\
& \text { r.r } \\
& \text { خلاصه آنجه محقّق مى خواهد در تحقيقش بَّويد. } \\
& \text { r.r. } \\
& \text { |به دو بخش خلاصه(مجمل) و مبسوط(تفصيلى) تقسيم مى شود. }
\end{aligned}
$$



 بعد از اين فهرست ها فهر ست جداول / نمودار / اشكال / جعبه هاى اطلاعاتى را مى آوريم. (اكر در تحقيق اينكونه اطاغاعات را داشته

 شماره سمت راست نشانه چندمين جدول است كا كه در آن آن فصل آمده است.

 (توجه كنيم كه استانداردهاى هر سازمان ران را رعايت كنيمهم.)
 كليّات/مقدّمه/ پيش كفتار =ييش درآمد

پيش تِفتار يا پيش درآمد
متن سمبليك ابتدايى ممكن است بغضى ها داشته باشند يا نداشته باشند. اين متن مى تواند به انگیيزه محقق بيردازد. (بيان خاطره)

متن تفصيلى و مستند طـر مـرح نامه را مقدّمه مى نامند. اين متن را مى توانيد به عنوان يك فصل مطرح كنيد. كليّات را به مقدّمهاى براى ورود به بحث مطرح مى كنند. اكر خواستيم كليّات را بياوريما ابتدا كليّات را بياوريمم و بعد مقدّمه را


بعد از مقدمّه وارد فصول مى شويمر. مبنا را به صورت منظم شماره كذارى مى كنيم.







مدارك اسناد و يا متونى كه در ارتباط با موضوع تحليل مى باشد امّا به دليل حجم آنها و يا عدم ارتباط ساختارى با متن تحقيق لاز
 هاى بيشترى دارد. اگر از ضمائم استفاده كنيد متن پايان نامه چچندان حجيم نمى شود. اگر ضرورت پی پيوست ها اثبات شد حجمى براى آن قائل نمى شوند يا مى توان به صورت cd ارائه داد.

## -V

 مثلا براى مطالعه بيشتر به كتاب فلانى مراجعه شود. توجّه شود كه چون مثل قرآن كريم و نهج البلاغه را مانند ديگَر كتب به ترتيب حر حرف الفبا آورده شود امّا كتبى مثل تفسير الميزان كه مالـ مال معصومين نيست ايرادى ندارد. كتب معصومين را ابتداى منابع مى آوريمه. |برخى منابع را اينگَونه تقسيم مى كنـند:

منابع فارسى
كتاب

پايان نامه
روزنامه
منابع عربى
كتاب
مقاله
|بهتر اين است كه افزون بر فهر ست مطالب بنويسيم كه چرا چچند سؤال را در يك فصل جواب داده ايم يكى حسن محسوب مى شود و نياوردنش عيب نيست.

بعد از سازماندهى تحقيق فهر ست منابع را مى نويسيه. در اين بخش منابع بسيار مهمّى كه اصلا نبا نبايد از آن غفلت كنيم يعنى منابعى كه نباشد نقص است مثلا انديشه امام موضوع تحقيق است امّا صحيفه امام را در اين سازماندهى نياوريمه.

مبحث شكلى حاشيه ايست امّا چیزى است كه اوّل ديده مى شود. با رعايت شكل استحكام كار بالا مى رود. شيوه ار جاع دهى از مطالب مهمّمّ شكلى است.

چندين الكَوى استاندارد وجود دارد. بايد يك روش را انتخاب كنيه و از يك روش ثابت در ارجاع دهى ها استفاده كنيم. انتخاب نوع |استاندارد با ماست امّا يكى دست بودن آن اجبارى است.












## جلسه يازدهم: 27 اردييهشت 93

تُنْه، 17 مه 2014 10:36 ق.ط

بسم الشّه الرحمن الرحيم

چارچوب نظرى: دلالت بر اصول و قواعدى دارد كه در مقام تعريف متغبر ها و نحوه تعامل انها تاثثيرگزار ميباشد.


0
0 شبكه ارتباطى

1
2-
ם انتخاب يكـ نظريه مبنا
$\square$
ه
3- مرور نظريه هاى ناظر بر محيط تعامل
4- انتخاب نظريه محيطى مختار
5- ط- طر احى الگوى تطلّيلى
( $<$
|جلسه دوازدهم ارديبهشت

جهارجوب نظرى + الگوى تحليل



 كشته شود شهيد محسوب می شود و مقام بالاترى براى او محسوب می می شود.

# جلسه سيزدهم ${ }^{\text { }}$ 

(س.
طراحى جهارحوب نظرى كه صورت كرفت مى توانيم سازماندهى تحقيق را براساس آن تعريف كنيم.
 جحبارجوب الكَو تحليل پيَّوهش ارائه نمايد.
مثلا در مورد مذاكرات هسته ای بايد يكى نظريه را التخاب كنيم و سؤالات اصلى آن را ا ياسخ دهيم مثلا نظريه منافق مشترى يا يا




 نكرده ايد.
اكتر فيش ها زياد باشد مى توانيم هر كدام از اين روابط را در يك فصل ارائه داد مثل تأثير حد مشترى بر منبع سخت يك فصل





سازماندهى تحقيق تابعى از اللًّوى تحقيق است درسازماندهى تحقيق لازم است منطق تقسيمر بندى فصول نيز نيز نوشته شود. (مثلا با توجّه به اينكه موضوع ما داراى دو موئله اصلى است به همين دليل تحقيق ما به دو فصل اصلى تقسيمه مى شود.)

مثال
عنوان: تشيع و حكومت در عصر صضوى متغيّر مستقل: تشيع متغير وابسته: حكومت محيط: در زمان صفوى


 شود. بايد سؤل فرعى را با سوأل اصلى هماهنگً كنيه. سؤل فرعى:
1- تأثير فقه سياسى شيعه در عصر صفوى چييست؟ (مستقل)


هدف اصلى: شناخت تأيرات فقه سياسى بر ساختار حكومت - تعداد اهداف فرعى مى تواند از سؤالات فرعى كمتر باشد امّا نبايد بيشتر باشد.
1- شناخت مبانى فقه سياسى شيعه

$$
\ldots
$$

چههار چوب نظرى

1- مطالعه نظريات فقه سياسى شيعه : سكولار - در ذيل اصول حداقلى - در ذيل اصول مثلا در نگاه حداقلى ذيل متغير شيعه مى پرسيم: حداقلهاى نهادهاى ضرورى نهادهاى تكميلى
Y- r- مطالعه نظريات مختلف در مورد ساختار حكومت: متمركز-غير متمركز- ميانى(ج.|.) حال در ذيل نگاه متمركز مى پرسيم: ساخت مركزى ساخت پیرامونى حال بايد به روابط آنها مى پردازيمه:
 فصل r: تأثير نهادهاى تكميللى بر ساخت هاى مركزى و پيرامونى


# جلسه چهیاردهم • اخرداد rar <br>  <br>  

آداب و اخلاق يزوهش





 آداب جنبه تكميلى دارد يعنى بايد يكسرى استاندارد ها را را رعايت كن مثلا در نقد نـد ابتدا با كَفتن نكات مثبت بعد نكات منفى بيان شود يا اينكه
 1- ارجاعات
هيجَكاه مطلبى را از كسى بدون ارجاع استفاده نكنيد. اين كار غير اخلاقى به معناى اعم است و رعايت آن نويسنده را ثقه و نوشته را موثّق مى كند.

r- 「- ذكرديدكاه هاى ديگران

 ديكران را بيان كنيد.

موضوع تحقيقاتى زمانى قوى مى شود كه ديدكاه هاى مخالف بيان شود و نقد و بررسى شود با اين كار هم اعتبار مقاله بيشتر مى شود هم مقاله را متوازن مى كند.
F- F
 آن را بيان كنيد بلكه بايد ديدكاه مخالف را بيان كنيد و آن را انقد كنيد.

ه- الـ احترام به مخاطب


 احترام قائل مى شوند.

9- داشتن نوآورى

 سخنرانى يك يا دو ايده جديد به مخاطب برسانيم خوب است.

## V- حیّيرش و استفاده از نقدها


باشيم و از ان استفاده كنيم. در مورد نقد بررسى ها واكتش منفى نداشته باشيم مخصوصا اكر استاد راهنما و استاد مشاور باشد.

با رعايت اين آداب و اخلاق و قواعد باعث توثيق نويسنده مى شود و اعتبار نويسنده نزد مخاطب بيشتر مى شود.نويسنده و مطلب را را حقيقت محور


 امرى ارزشى و ما مى توانيم در اين عرصه نوآورى داشته باشيمه و اخلاق دينى را وارد يثرّوهش كنيه.


يادداشت ها براى دادن اطلاعات تكميلى به مخاطب است. مثلا در هرانتز نوشتن و پاورقى اصل كلمه انگًليسى يا توضيح در مورد شخص و حادثه اى كه جاى آن آن در متن نيست. اسناد و مدار ك، معمولا باعث انقطاع از متن مى شود و اگر اصل متن نيازى به آن ندارد، بهتر است در پیيوست ها بيايد

جلسه امروز
اصول
1- توجه به ظرف تحقيق:
بايد توجه كرد كه استاندارد تحقيق چند صفحه استد است. نه كم فروشى كنيد نه زياده گويى.
موضوعاتى كه در حال شكل گيرى است چندان مناسب پايان نامه نويسى نيست زيرا ممكن است در مدت نوشتن موارد تحقيق تغيير پيدا كند. مشورت با اساتيد لازم است. رساله دكترى، در سطح مقاله نيست و مقاله هم نبايد در سطح رساله دكترى باشد.

1- خلاصه -اطاله:
برخى خلاصه ها باعث مى شود كه از برخى موضوعات غفلت شود و اطاله مخل نيز باعث مى شود كه مخاطب خسته شود و اجمال مخل باعث انقطاع مطالب مى شود.
r
انسجام از طريق الگوى تحليل به دست مى آيد و ارتباط با نوشتن اصول بحث تأمين مى شود. پرداختن به حواشى از آفت هاى تحقيق است. محقق بايد بداند كه اصول بحث چیيست و پرهيز از حواشى باعث ارتباط منسجم مباحث مى شود.

بأ استفاده از نمودار و جدول و نقشه و آمار
باعث ارتباط بهتر با مخاطب و دادن اطلاعات با سرعت و راحتى بيشتر.


شناسه: فرآيند جنگى نرم در جمهورى اسلامى ايران.

نمودار و نقشه و جدول از متن ناقص تر نباشد و استفاده از آن بايد با ارجاع همراه باشد. مثلا زير جدول منبع ره پیی (IVA)

$$
\begin{aligned}
& \text { ه- فيش نويسى } \\
& \text { A } 1 \\
& \text { براى مستند توليد كردن مطالب توسط محقق است. }
\end{aligned}
$$

فيش ها را از همان ابتدا كد كذارى كنيد. مثلا: در تأثير دين بر سرمايه اجتماعى

ممكن است پروپازال با تحقيق اصلاح شود كه باعث مى شود براى هر متغير فرعى كه اضافه شد كد جد جديدى نوشته شود. پروپازال اگر بيش از • r درصد تغيير كند بايد دوباره تصويب شود.

 از بر گه فيش استاندارد استقاده كنيد و روى بر گَه باطله ننويسيد تا گيج نـي نشويد.

غيرمستقيم و برخى به درد ايده مى خـى خورد.


بنويسيد برداشت من تا در هنكام نوشتن مقاله به صورت نقل قول مستقيم ننويسيم. مثلا با كذاشتن ... سه نقطه برخى قسمت هـا ها ماى مخاطب را كه حذف مى كنيد، مشخص كنيد.

چگگونه بخوانيم؟ (ممهارت خواندن)
حتما از كار كاه ها مطالعه استفاده

مهارت هاى خواندن به شما كمك مى كند در مدت زمان كم، مطالب بسيارى را بخوانيد. هر مطلبى چند حرف جديد بيشتر ندارد بايد آن ها را مورد توجه قرار داد. منابع
منابع اصلى را از دست ندهيد.
منابع تخصصى زير مجموعه منابع اصلى است و بايد رويكرد و استدلال و ديدكاه هاى آن را استخراج استاج كنيم. اين منابع براى ما
راهنماست بلكه مبناى بحث ما نيست و بايد حتما منابع تخصصى را ببينيم.
منابع عمومى
اگر موضوع ما ربطى به قدرت نرم داشته باشد كتاب جوزف ناى منبع عمومى است امّا اگر موضوع نقد قدرت نرم غرب باشد، اين كتاب منبع تخصصى ماست.
 *اين كه منبع اصلى و تخصصى و عمومى ما چيست بها به نوع موصوع ما بستگى دارد. منابع حاشيه اى غيرمرتبط, را استفاده نكنيد.

نويسندگان محورى را پيدا كنيد. كتاب او نويسندكان محورى را از استاد راهنما بپر سيد و بعد مطالعه كنيد. اگر منابع مهمر را
 بايد كتاب هاى استاد راهنما و مشاور خود را بـينينيد.
منابع و ديد كاه هاى متولى پثروهش و تحقيق را ببينيد. نبايد صرفا موافقت كنيد بايد حد وسط را بكيريد زيرا موافقت صرف باعث مى شود كه نقش محقق در تحقيق گیم شود.
حتما شماره قبل نشريه اى كه مى خواهيد مقاله بفر ستيد را بخوانيد.

استفاده از ظرفيت ها
 بايد بدانيم كه چهه چییى ضمار پائم است كه در متن نياوريم و برعكس.

مهارت هاى دفاع از متن
در دفاعيه صبر و تحمل داشته باشيد


 نياورده ای؟ در حالى كه نوشته ايم. در اين حالت مى گوييم كه حرف شما متين است اما ما من سعى كردهام ام در فلان صفحه

 مثلا: خلاصه آنحه را كه نوشته ایى استدلالش را بگگ.
مثلا: اين مطلب را كه نوشته ایى به نظر من درست نيست. در اين حالت بايد تلاش كنيمم استدلال خود را محترمانه ارائه

بايد داور را روان شناسى كنيم تا بفهميم كه آقايون از چهه چيزى خوششون مى آيد مثلا از صحبت كردن محقق خوششان مى آيد يا خير هنگًامى كه انتقاداتى از طرف نشريات يُوهششى مى آيد هيحگًاه تمام نمى شود. براى اصلاح آن بايد نكات را كه اصلاح كرده ايم مشخص كنيم.

