**شیوه نامه انتخاب موضوع و ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی**

**دانشکده حقوق و علوم سیاسی**

انتخاب موضوع و طرح پژوهشی دو مرحله مهم در پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری می باشد. در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشجویان در تحصیلات تکمیلی ابتدا موضوع خود را در بخش مربوطه و شورای دانشکده تصویب و سپس طرح نهایی (پروپوزال) را تهیه می کنند. در مرحله تصویب موضوع باید به سامانه گنج ایران داک رجوع و نتایج جستجو پیوست فرم موضوع باشد و در مرحله پروپوزال و دفاع نهایی باید باید به سامانه همانند جو با مشورت و همکاری استاد راهنما رجوع و نتایج آنرا پیوست نمایند.

طرح پژوهشی یا proposal، چارچوب و قالب ریزی اولیه برای پژوهش می باشد. به عبارت دیگر طرح پژوهشی، نقشه راه یا راهنمای محقق در انجام پژوهش است. دانشجو پس از تصویب موضوع در شورای بخش و دانشکده به تهیه طرح پژوهشی می پردازد. این طرح دارای مؤلفه‌های مختلفی است که محقق بر حسب موضوع و نوع تحقیق خود به آن می پردازد.

نظر به اهمیت چارچوب های کلی طرح پژوهش و رویه یکسان در تهیه آن و کاربردی‌تر کردن موضوعات پایان نامه ها، شورای دانشکده ماموریت یافت با مشورت روسای محترم بخش های آموزشی و معاونت آموزشی طرح یکسانی تهیه نماید تا راهنمای دانشجویان در انتخاب موضوع و تهیه پروپوزال باشد. دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) در دو مرحله انتخاب موضوع و تهیه پروپوزال نهایی باید مولفه های ذکر شده رعایت نمایند تا در تصویب آن، تسریع شود و موضوعات نیز ترجیحاً بتوانند مسائل مبتلا به کشور را حل و فصل نمایند. رعایت مولفه های این طرح برای دانشجویان ارشد و دکتری الزامی است. اضافه کردن سایر مولفه ها به تشخیص استاد راهنما و بخش و علاقه دانشجو است.

**\* موضوع تحقیق:**

مهمترین قسمت پایان نامه، انتخاب موضوع است که از طریق تفکر و اندیشیدن، مشورت با دیگران و علایق و تجارب شخصی انتخاب می گردد. شاخص های ذیل در انتخاب موضوع باید رعایت گردد.

- ترجیحا کاربردی باشد و مبتنی بر آسیب شناسی باشد تا مسأله ای از مشکلات و مسائل بین المللی و یا ملی را حل کند.

- جزیی و پژوهش محور باشد تا کنترل آن راحت تر و بتوان جوانب آن را بررسی کرد.

- نوآورانه و تحلیلی و به روز باشد.

- با توجه به نوع تحقیق(در علوم سیاسی ترجیحاً) تعیین متغیرهای وابسته و مستقل لازم است.

- محدوده زمانی و مکانی نیز مشخص باشد.

- موضوعاتی انتخاب شود که امکانات و منابع کافی برای انجام آن وجود داشته باشد.

نظر به اینکه سابقه جستجو برای انتخاب موضوع الزامی است، بنابراین دانشجو ترجیحاً می تواند به سایت های ذیل رجوع کند:

در ایران سه پایگاه مهم، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ([www.nlai.ir](http://www.nlai.ir)) برای جستجوی منابع کتابی، سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (www.irandoc.com) که غنی ترین سایت برای دسترسی به پایان نامه هاست و سایت مگیران(www.magiran.com) که غنی ترین سایت یا پایگاه برای دسترسی به مقالات و مجلات حقوقی و سیاسی است وجود دارد. سایت مجلات معتبر حقوقی و علوم سیاسی نیز منبع دیگر می باشد. الزام دانشجویان رجوع به سایت ایران داک و سامانه همانند جو و ارائه نتایج جستجو پس از تأیید استاد راهنما است.

برای دسترسی به سایر سایت های مهم به ضمیمه اول رجوع شود.

پیشنهاد موضوع بر عهده دانشجو تحت راهنمایی استاد راهنما و تأیید آن توسط استاد راهنما و و شورای بخش و شورای دانشکده است پس از آن دانشجو به تدوین طرح پژوهشی با مؤلفه‌های ذیل می پردازد.

**\* مؤلفه طرح پژوهش:**

**1- بیان مسأله:**

بیان مسأله یا طرح موضوع، مقدمه کلی می باشد که در آن موضوع را به صورت کلی مطرح و شاخص های زیر در آن رعایت می شود:

- بیان مسأله پایان نامه ارشد دو تا سه صفحه و رساله دکتری چهار تا پنج صفحه باشد.

- ارکان بیان مسأله عبارت از معرفی موضوع، اهمیت موضوع، انگیزه اصلی و چرایی انتخاب موضوع است.

ساختار بیان مسأله شامل:

- یک یا دو پاراگراف مباحث نظری و کلی، پاراگراف های بعد تاریخچه موضوع/ پاراگراف‌های آخر بسط متغیرهای تحقیق به ویژه متغیر وابسته با نگاه مسأله بنیاد و دغدغه های مهم پژوهشگر باشد.

- مسأله (problem) تحقیق در پاراگراف آخر آورده شود که دغدغه اصلی یا چرایی انتخاب موضوع را به صورت کلی بیان می کند.

- در بیان مسأله به هیچ وجه به سوال یا سئوالات خود پاسخ ندهید چون بیان مسأله جای طرح مسأله پژوهش نه پاسخ به آن است.

- در بیان مسأله سعی کنید موضوع یا مسأله خود را به لحاظ زمانی و مکانی و قلمرو موضوعی محدود و مشخص کنید

**2- پیشینه و ضرورت پژوهش**

بررسی پیشینه پژوهش یا سابقه علمی از گامهای مهم در طرح پژوهش است. این مؤلفه ارزیابی تحقیقات انجام شده و میزان ارتباط آن با موضوع پژوهش و بررسی نکات قوت و ضعف آنها می باشد. البته بیشتر به نکات ضعف پرداخته می شود. در پیشینه پژوهش اولاً نشان داده می‌شود که این پژوهش، تکراری نیست و یافته های جدید را در بر دارد و ثانیاً نواقص و ایرادات آثار قبلی بررسی می گردد. ثالثاً فایده دیگر این کار آن است که از همین آثار و منابع در تدوین طرح، فرضیه سازی و حتی نوشتن تحقیق خود استفاده می کنیم؛ در بررسی پیشینه پژوهش به نکات زیر باید توجه کرد:

- در ذکر منابع جهات قوت و ضعف مرتبط با موضوع و فرضیه پایان نامه بیان می‌شود. منبع مورد اشاره، ترجیحاً بیشترین ارتباط با موضوع پایان نامه داشته باشد و آنهایی که ارتباط کمتری دارند در فهرست منابع آورده شود.

- منابع مورد بررسی متنوع باشند و شامل کتاب، مقاله و پایان نامه ها و به تفکیک آورده شوند.

- در بررسی هر منبع تفاوت موضوع پژوهش با آن حتماً ذکر گردد.

- با توجه به نوع تحقیق، منابع غیر فارسی نیز حتی المقدور مورد بررسی قرار گیرد.

- در معرفی منبع اطلاعات کتابشناسی به طور کامل ذکر گردد.

- حداقل ده منبع معتبر مورد بررسی قرار گیرد.

- بیشتر منابع و آثار جدید بررسی شود چون آثار جدید منابع قبلی را هم در خود دارند اما بر عکس آن صادق نیست.

**3- پرسش یا پرسش های اصلی:**

پرسش، نقطه آغاز تحقیق و تفحص علمی است که پژوهشگر در جریان تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن است. این سئوال مرکز ثقل پژوهش محسوب می شود و تمام پژوهش را هدایت می کند. شاخص‌های زیر در پرسش اصلی باید رعایت گردد:

- دقیق و جزئی باشد.

- با چرایی، چه و چگونه شروع شود یا به اصطلاح wh باشد. پرسش نباید با «آیا» آغاز شود.

- مرتبط با عنوان پژوهش و در چارچوب موضوع باشد.

- حتی المقدور در بر گیرنده متغیرها باشد و طوری طرح شود که حاوی پاسخ نباشد.

- ترجیحاً عینی باشد.

- پژوهش محور باشد.

- تعداد پرسش اصلی یک یا دو پرسش باشد.

**4- پرسش های فرعی**

- در صورت اقتضای تحقیق، نیاز به طرح پرسش های فرعی نیست.

- پرسش های فرعی باید در چارچوب موضوع و در راستای تکمیل سئوال اصلی باشد.

- پرسش های فرعی در صورت نیاز حداقل دو و حداکثر چهار سئوال باشد.

**5- فرضیه:**

فرضیه عبارت است از «پاسخ احتمالی به پرسش یا پرسش های اصلی پژوهش که در جریان پژوهش تأیید و یا تضعیف می شود». فرضیه ای که تأیید می شود فرضیه اصلی و فرضیه ای که تضعیف یا رد می شود فرضیه رقیب می باشد. اگر پایان نامه ای از نوع توصیفی یا کاملاً نظری بود در صورت تشخیص استاد راهنما و تأیید بخش می تواند فرضیه نداشته باشد.

چند نکته در نوشتن فرضیه باید رعایت شود:

- فرضیه یک جمله خبری و علمی است باید روشن، دقیق و مختصر باشد.

- در چارچوب موضوع پژوهش و در پاسخ به پرسش اصلی باشد.

- فرضیه باید حتی الامکان متغیر محور و شاخص بندی شده باشد.

- انتخاب یک فرضیه به عنوان فرضیه اصلی به این معنی نیست که فرضیه یا فرضیه های دیگر هیچ نقشی ندارند. بلکه به این معناست که نقش اصلی و مهمتر را فرضیه اصلی دارد و بقیه هم در جای خود تأثیر دارند.

**6- اهداف پژوهش**

در این مرحله از طرح پژوهشی، دانشجو باید توضیح دهد که پژوهش خود را به چه منظور و هدفی انتخاب کرده و ضرورت کار خود را تشریح کند. هر پژوهش می تواند دو هدف کلی داشته باشد یکی هدف و ضرورت نظری و دیگری هدف و ضرورت عملی یا کاربردی.

- بررسی نواقص کارهای صورت گرفته مانند توصیفی بودن

اهداف نظری - گسترش ادبیات نظری جانبداری یا نقص موضوعی

- در صورتی که پژوهش کاربردی باشد محقق باید فواید علمی

اهداف عملی پژوهش خود را ذکر کند

- چه مشکلات و مسائلی را از جامعه، دولت یا نهادی خاصی

حل می‌کند

- این پژوهش برای چه سازمانها یا نهادهایی مفید است

**7- نوع پژوهش و روش گردآوری داده ها**

**روش پژوهش:** نوع پژوهش متناسب با موضوع، سئوال و فرضیه تحقیق مشخص می گردد. در علوم انسانی سه نوع تحقیق توصیفی، تبیینی و مقایسه ای یا تطبیقی داریم. تحقیق توصیفی به دنبال اکتشاف و استخراج یک سری اطلاعات جزئی و مجزا در خصوص یک پدیده است و نتایج آن به صورت آمار، ارقام یا شرح ساده و روایت گونه موضوع است آنرا تحقیق اکتشافی هم می گویند. تحقیق علی یا تبیینی به دنبال علت یابی برای یک معلول است که تحقیق واقعی علمی است. در تحقیق توصیفی صرفاً به تشریح و توضیح پدیده یا رویداد بدون توجه به رابطه متغیرها می‌پردازند اما تحقیق تحلیلی/ یا علی به بررسی رابطه پدیده ها، رویدادها و متغیرها می پردازد. در تحقیق مقایسه ای و تطبیقی دو موضوع را تطبیق یا مقایسه می کنید. ایران داک پژوهش ها را به توسعه ای، بنیادی و کاربردی نیز تقسیم کرده است. به تحقیقات نظری، پژوهش‌های بنیادی می گویند که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرفاً برای توسعه دانش و گسترش مباحث اساسی علم به مطالعه می پردازد. پژوهش های توسعه ای؛ هدف از از انجام آن گسترش دامنه مطالعات یک پژوهش که برای تکمیل تحقیقات قبلی و برای بررسی ابعاد موضوعات تکمیلی انجام می شود، بر اساس آنها طرح یا برنامه ای تدوین می شود. پژوهش‌های کاربردی؛ برای یافتن راه حلی درباره یک مشکل مهم در جامعه، یک سازمان صنعتی یا اداری انجام می شود.

مبحث دیگر در اینجا منظر نظری و روش شناسی تحقیق یا روش تجزیه و تحلیل اطلاعات است که بیشتر برای دانشجویان دکتری مطرح می باشد که در واقع معنا دادن به اطلاعات جمع آوری شده است این روش ها شامل تحلیل محتوا، مدل سازی، شبیه سازی و ... می باشد. در قالب این روشها می توان از روشهای گفتمانی، هرمنوتیک، پوزیتیویستی، پارادایم .... نیز نام برد. در این قسمت دانشجوی دکتری ذیل روش پژوهش به تشریح چارچوب نظری و مفاهیم شناختی و روشی می پردازد.

**روش گرد آوری داده ها:** همان شیوه های آزمون فرضیه می باشد که شامل روش مستقیم و غیر مستقیم می باشد. روش های مستقیم شامل روش آزمایشی، روش میدانی (مشاهده ، نگرش سنجی، پرسش نامه و مصاحبه ای) می باشد و روش غیر مستقیم یا روش مستندی یا کتابخانه ای است که در علوم انسانی پرکاربرد می باشد.

روش میدانی که شامل مشاهده و نگرش سنجی می شود شکلی از پژوهش است که در شرایط واقعی زندگی صورت می گیرد و در یک وضعیت طبیعی اجرا می شود. این تحقیق می تواند به صورت صرفاً اکتشافی (دستیابی به یکسری اطلاعات و آمار و ارقام)، توصیفی (به منظور توصیف و تشریح رفتار یک گروه یا جامعه آماری) و تبیین (به منظور آزمون فرضیه و کشف روابط بین متغیرها) انجام شود. برخی فقط روش مشاهده را یک مطالعه میدانی می دانند و روش دیگر یعنی نگرش سنجی را یک مطالعه پیمایشی به حساب می آورند. مشاهده از قدیمی ترین و قابل اعتمادترین روش های گردآوری اطلاعات است.

نگرش سنجی که نام دیگر آن پیمایشی است برای درک واقعیت گاهی پژوهشگر از طریق مشاهده رفتار و اعمال وارد می شود و گاهی نیز از طریق نگرش سنجی، واقعیت را از طریق کشف ذهنیت ها درک می کند. فرض روش پیمایش یا نگرش سنجی آن است که انسان ها بر اساس ذهنیت خود رفتار می کنند این روش توصیفی است از نگرش یا رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه‌ای تصادفی معرف آن جمعیت و پاسخ آنها به یک رشته سئوالات است. این روش خود به شیوه مصاحبه ای و پرسش نامه ای تقسیم می شود.

روش غیر مستقیم همان روش کتابخانه ای یا مستندی است که محقق به تحلیل اطلاعات خامی که دیگران به دست آورده اند می پردازد. به عبارت دیگر از طریق استفاده از مشاهدات یا نظرات دیگران در مورد واقعیت به امر تحقیق پرداخته می شود که شامل کتب، مقالات، پایان نامه ها، اسناد، اینترنت و .... می شود.

**8- محدوده زمانی و مکانی پژوهش**

در این قسمت دانشجویان باید حوزه و دامنه پژوهش خود را از نظر زمانی و مکانی مشخص نمایند.

**9- تعریف مفاهیم**

در این قسمت ترجیحاً دانشجویان دکتری باید مفاهیم مطرح در پژوهش خود را به صورت عملیاتی تعریف نمایند تا منظور پژوهشگر از مفاهیمی که معمولاً در علوم انسانی مناقشه انگیز هستند مشخص گردد. دانشجو می تواند به تعریف مفاهیم پر بسامد (پرتکرار) در پژوهش بپردازد و ابتدا تعاریف مختلف از یک مفهوم را بیان، سپس منظور از کاربرد آن مفهوم را در پژوهش خود بیان نماید.

**10- سازماندهی پژوهش**

به چارچوب بندی و قالب ریزی احتمالی پایان نامه می گویند. نقشه راهنما برای جمع آوری اطلاعات و تنظیم و تدوین آنهاست. این سازماندهی احتمالی است و ممکن است در جریان تحقیق تغییراتی بکند.

شاخص های زیر در تنظیم آن رعایت شود:

- شامل مقدمه، فصول و نتیجه گیری می‌باشد. در طرح پژوهش حداقل تا مبحث باید شکسته شود.

- حداقل سه فصل و هر فصل حداقل شامل دو مبحث باشد و فصول به تشخیص گروه حداکثر تا 5 فصل می تواند افزایش یابد.

- بر اساس موضوع، پرسش پژوهش و فرضیه تنظیم شود.

- پرسش های اصلی و فرعی مبنای تقسیم بندی و محتوی فصول باشد.

- فصل اول شامل کلیات و فصل دوم و سوم به موضوع پایان نامه پرداخته شود.

- عنوان **فصل ها و مبحث‌ها، گفتارها** باید کوتاه و اسمیه باشد.

- عنوان پایان نامه، عنوان فصل ها نباشد.

- در طرح رساله های دکتری با تشخیص استاد راهنما، سازماندهی پژوهش و تقسیم بندیهای آن می تواند از انعطاف بیشتری برخوردار شود.

**11- فهرست منابع**

در نهایت، در گام پایانی پژوهشی لازم است منابعی را که می خواهید در جریان پژوهش از آنها استفاده کنید، ذکر نمایید این منابع می تواند شامل منابعی باشد که در نوشتن طرح از آنها استفاده کردید و هم شامل منابعی که بعداً می خواهید در جریان کار مورد استفاده قرار دهید. با این کار اطمینان حاصل می شود که برای انجام پژوهش به اندازه کافی منابع در اختیار دارید. نکات زیر در نوشتن آن الزامی است.

- به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده بیاید.

- به تفکیک منابع فارسی (کتاب، مقالات، پایان نامه ها، سایت ها، اسناد ) و منابع عربی و منابع لاتین باشد.

- شماره داشته باشد و حداقل 20 منبع باشد.

- رعایت اصول ارجاع در نوشتن کتاب، مقاله، پایان نامه، سایت و منابع لاتین الزامی است.

- در صورت اقتضای موضوع، چند منبع لاتین نیز ذکر گردد.

\* به منظور شناخت مراحل انتخاب موضوع، نوشتن طرح نهایی، نوشتن پایان نامه یا رساله و سرانجام دفاع به ضمیمه شماره 2 رجوع شود.

**\* ضمیمه شماره 1**

پایگاه‌های علمی مهم جهان در رشته حقوق و علوم سیاسی:

-Scopus

- ISI

- Wos

- Heinonline

- DOAJ

- Goole Scholar

\***ضمیمه شماره 2**

هر پایان نامه و رساله دکتری چهار مرحله مهم دارد:

- تأیید استاد راهنما و سامانه گنج

1- انتخاب موضوع - تصویب شورای بخش

- تصویب شورای دانشکده

- تأیید استاد راهنما و سامانه همانند جو

- تصویب بخش و انتخاب استاد مشاور

2- نوشتن طرح یا پروپوزال - تصویب شورای دانشکده

- انجام مراحل ثبت سامانه‌ای پروپزال در دانشکده و دانشگاه

3- نوشتن پایان نامه و رساله -رجوع به استاد راهنما و مشاور هر دو ماه یک بار

- انجام پیش دفاع و تأیید سامانه همانندجو

- تأیید استاد راهنما، مشاور

4- دفاع - تأیید بخش و انتخاب داور پایان نامه

- تأیید شورای دانشکده

- انجام امور اداری و ثبت سامانه ای دفاع با رجوع به

رئیس بخش و آموزش دانشکده

- ارائه یک نسخه به داور