**КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА ПИШУВАЊЕ НА МАГИСТЕРСКИ/СТРУЧЕН ТРУД**

**А) ОФОРМУВАЊЕ НАСЛОВ**

1.НАСЛОВОТ ТРЕБА ДА БИДЕ ЗГУСНАТА ВАРИЈАНТА НА АПСТРАКТОТ Т.Е. ДЕЛОТО

Не оформувајте претенциозен наслов, а структурата на делото да биде празна. Колку што е можно повеќе, преку насловот треба што поблиску да укажете што е работено во трудот.

2. ПРИ ОФОРМУВАЊЕ НА НАСЛОВОТ ПРИДРЖУВАЈТЕ СЕ КОН СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИУМИ КОИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ НАСЛОВОТ:

Краток, едноставен, но без кратенки за одредени поими. Заборавете да пишувате опширен наслов (никако кратко раскажување на темата или одговарање на целта). Насловот задолжително треба да ја истакне концепцијата на трудот.

3. КАКОВ НАСЛОВ ДА ИЗБЕРЕТЕ?

а) ИНДИКАТИВЕН. Не зборува за одговорот што го нуди статијата, туку за областа која ја покрива. Тој нема порака.

б) ИНФОМАТИВЕН. Ја пренесува пораката за сите главни елементи во трудот.

4. На ПОЧЕТНИЦИТЕ препорачувуваме ИНФОРМАРТИВЕН НАСЛОВ

**Б) ПИШУВАЊЕ НА ДЕЛОТ АПСТРАКТ**

Употребете структурирана форма на резимето. Ограничете го бројот на зборови 150-200(за статија), за магистерски и докторски труд не повеќе од две отчукани страници со големина на буквите 12 и двоен проред.

Воведот (ако воопшто пишувате) напишете го многу кратко (за научно дело) една до две реченици, за магистерски и докторски труд не повеќе од 1-2 пасоси.

За литературен преглед нема простор во апстрактот.

Во делот цел-изнесете ја проспективно дефинираната хипотеза.

Материјал и метод опишете го накратко. Опишете ја планираната студиска популација заедно со критериумите за вклучување и исклучување од студијата, како и методот кој е употребен за поделба во групите. Задолжително цитирајте (ако користите) апаратура (модел, производител, година на производство), медикамент (тип на лекот, доза, производител, година на производител).

Цитирајте ја статистичката метода која сте ја користеле при обработка на податоците.

Во делот Резултати презентирајте ги само оние резултати кои јасно ќе ја поткрепат целтта. Зборовите “може”, “треба”, “смее” и “изгледа” во делот резултати не би требало да ги применувате

Заклучок. Апстрактот го завршувате со јасен и чист заклучок што е всушност одговор на поставената цел. Заклучокот не треба да биде објаснувачки туку концизен со дефиниран став по однос на поставениот и разработен проблем. Во апстрактот НЕ СМЕЕ да се цитира литература, ниту пак да се наведуваат референци.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ. Напишете од 3-5 збора во врска со главната тема. Изборот што ќе го направите е Ваш слободен, но се препорачува посочените зборви да ги проверите во Медлине, да бидат усогласени со зборовите во речникот МеСХ.

**В) ПИШУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ВОВЕД**

1.ОБЈАСНЕТЕ МУ НА ЧИТАТЕЛОТ ЗОШТО СТЕ ГО НАПРАВИЛЕ ИСТРАЖУВАЊЕТО

Објаснете ја темата и мотивот преку посточки сознанија. Преку хронологија воведете го читателот до сознанијата и научната мисла на посочениот проблем на истражување.

Укажете на актуелното досегашно знаење и евентуалните сопствени сознанија од Ваша претходна работа (дилеми, успешни и неуспешни обиди во разрешување на проблемот).

2.НЕ ТРЕБА ДА СЕ ОБЈАСНУВА ОНА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОЧИТА ВО СЕКОЈ УЧЕБНИК

Воведот не е место каде се прикажува сопственото широко знаење. Од читателите кои покажуваат интерес кон зададениот проблем се очекува да знаат толку колку што знае авторот.

3.ВОВЕДОТ Е ВОВЕД ВО ХИПОТЕЗАТА НА СОПСТВЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ

Логичен продолжеток на воведот е целта кој е вметната на крајот од воведот ако е статија или ако е магистерска или докторска работа, како посебен дел целта се надоврзува после делот литературен преглед.

4.ВО ВОВЕДОТ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПОВТОРУВААТ И ОБЈАСНУВААТ ПОИМИТЕ ИЛИ КРАТЕНКИТЕ КОИ СЕ ПРИМЕНЕТИ

Едноставно за оваа цел се користат загради. При прво појавување на поимот кој сакате понатаму да го пишувате како кратенка постапувате на следниот начин на пр. Агресивна пародонтопатија (АгП). При повторно коментирање за агресивна пародонтопатија ја користите само кратенката. Никако не смеете да се повторувате и дуплирате со истите поими во широка и кратка варијанта.

 5.ЈАСНО ОДРЕДЕТЕ ГО ПРАШАЊЕТО НА КОЕ ИСТРАЖУВАЊЕТО СЕ ОБИДУВА ДА ОДГОВОРИ

 Прашањето не мора да биде категорично поставено, но мора јасно да биде изведено од текстот.

**Г) ПИШУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД**

1.НАПРАВЕТЕ ПРИКАЗ КРАТОК И ЈАСЕН ЗА ПРОБЛЕМОТ ПРЕКУ СОЗНАНИЈА ОД ЛИТЕРАТУРАТА.

2.ЦИТИРАЈТЕ ПОНОВИ ПУБЛИКАЦИИ. ПОСТАРИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИТИРАЈТЕ ГИ САМО ТОГАШ КОГА МИСЛАТА Е ИЗВОРНА И ВРЕДНА НА КОЈА СЕ ПОТКРЕПУВААТ ДОКАЗИ.

3.ЦИТИРАЊЕТО НАПРАВЕТЕ ГО ТАКА ДА СЛЕДИТЕ ЕДИНСТВЕНА ЛОГИЧНА МИСЛА СО КОЈА ПРАВИТЕ ЦЕЛИНА.

4.НЕМОЈТЕ ДА ПРАВИТЕ ДИГРЕСИИ И ПАРАЛЕЛНИ ИСКАЖУВАЊА.

**Д)ПИШУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ЦЕЛИ НА ТРУДОТ**

1.ОФОРМЕТЕ КРАТКИ, ДЕЦИДНИ И ЈАСНИ ЦЕЛИ

2.ДОБРО ФОРМУЛИРАЈТЕ ГИ ЦЕЛИТЕ. ТИЕ ТРЕБА ДА ПРОИЗЛЕГУВААТ ДЛАБОКО ОД ТЕМАТА, ДА БИДАТ СЕРИОЗНИ И ИЗДРЖАНИ.

3.ПИШУВАЈТЕ ГИ ВО ОФАНЗИВЕН СТИЛ. ЗА СТАТИЈА ДОВОЛНО Е ЕДНА ЦЕЛ, НО ЗА МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ ТРУД ДОЗВОЛЕНО Е ДА ИМА ПОВЕЌЕ.

4.ПОВЕЌЕТО ЦЕЛИ ТРЕБА ДА СЕ НАДОВРЗУВААТ ЕДНА ВО ДРУГА И ДА СЕ СЛЕВААТ ВО ЕДНА ЗАЕДНИЧКА КОЈА ЌЕ БИДЕ И ОСНОВНА ЦЕЛ НА ТРУДОТ.

**Ѓ) ПИШУВАЊЕ НА ДЕЛОТ МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА**

1.СЕКОЈ МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД ТРЕБА ДА ГО ЗАПОЧНЕТЕ СО ПОДГОТОВКИ

При подготовките треба да направите добар избор на материјалот, да ја дефинирате целата мостра (групите и подгрупите). Да направите избор кое истражување ќе го вклучите и да ги прецизирате најсоодветни методи за докажување на хипотезата.

2.ОПИШЕТЕ ГО НАЧИНОТ НА КОЈ Е СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕТО

Читателот треба да прочита како е направено истражувањето, за да може од деталите да процени дали резултатите ги поткрепуваат заклучоците.

3. ВО ОПИСОТ НА ВАШЕТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗАПОЧНЕТЕ СО МАТЕРИЈАЛ НА СТУДИЈАТА Т.Е. ИСПИТАНИЦИТЕ НА КОИ ЌЕ ГО СПРОВЕДЕТЕ ИСТРАЖУВАЊЕТО.

Опишете ја планираната студиска популација заедно со критериумите за вклучување и исклучување од студијата,

4.ДЕФИНИРАЈТЕ ЈА МОСТРАТА НА СТУДИЈАТА

Одберете дали примерокот ќе биде репрезентативен или рандомизиран. Дефинирајте во трудот дали примерокот ќе биде општа или селекционирана популација.

5.ДЕФИНИРАЈТЕ ГО ДИЗАЈНОТ НА СТУДИЈАТА

При задоволување на овој критериум повикајте се на различните типови студии и Вашата идеја организирајте ја во еден од типовите студии (клинички, вкрстени, пресечни, лонгитудинални, проспективни, ретроспективни).

Златен стандард: клиничка студија, проспективна, рандомизирана и контролирана.

6.ОПРЕДЕЛЕТЕ ГО ОБСЕРВАЦИСКИОТ ПЕРИОД И МЕТОДОТ ВО КОЈ И СПОРЕД КОЈ ЌЕ ГИ СОБИРАТЕ ПОДАТОЦИТЕ

Во описот дефинирајте го времето на следење (пред и по терапија, на секои 3, 6 месеци и т.н) според поставените критериуми. Методот на собирање податоци зависи од типот на истражувањето.

Треба да развиете сопствен систем и инструменти за собирање податоци.

 Одберете една од методолошките постапки (пополнување формулар, опсервација, примена на анкетен лист, љ-групирања, ратинг скала, делфи техника) што ќе биде соодветно на Вашето истражување.

7.МЕТОДИТЕ(ТЕХНИКИТЕ) ОПИШЕТЕ ГИ ДЕТАЛНО. ДРУГИТЕ РЕЛЕВАНТНИ ФАКТОРИ КОИ НЕ ГИ ИСТРАЖУВАТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВРАМНОТЕЖЕТЕ ГИ.

При изборот на групата одберете пациенти на иста возраст, иста телесна тежина, иста болест, стадиум на болест, симптом наоди, дијагноза на болеста, секако според вашите потреби во истражувањето. Овој критериум е битен заради хомогеност на истражувачкиот примерок.

8.СПРОВЕДЕТЕ ПРИМЕНА НА МЕРКИ ЗА ПРОЦЕНКА

 Проценката на испитуваните параметри ќе ја спроведете со точно дефинирана мерка. Тоа може да биде индекс, нумеричка вредност, симтом, што ќе ги користите, според потребите во студијата. Селекцијата на мерката ќе ја направите Вие, но изборот треба да биде правилен. Со одбраната мерка т.е. инструментот што ќе го користите ќе го оцените одговорот од интервенцијата, третманот и слично.

9.ПРЕЦИЗНО ОПИШЕТЕ ЈА СТАТИСТИЧКАТА АНАЛИЗА

На крајот од делот методи потребно е да направите сумиран опис на статистичките тестови кои се користени во студијата за евалуација на податоците.

Секоја статистичка метода не е соодветна за секој тип истражување, одберете ја соодветната за Вашата студија. Задолжително информирајте ги читателите за нивото на значајност: статистичка и клиничка, доколку го дозволува тоа Вашата стиудија.

**КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА ПИШУВАЊЕ ОДРЕДЕНИ ДЕЛОВИ НА**

 **СТРУЧНИОТ/МАГИСТЕРСКИ ТРУД**

А)ПИШУВАЊЕ НА ДЕЛОТ РЕЗУЛТАТИ

1.НАПРАВЕТЕ ИНТЕРЕСЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО

Не го почнувајте текстот со сувопарно набројување,туку сумирајте ги резултати во табели. Не ги повторувајте бројките од табелите, туку во текстот повикајте се на нив, а главната порака кажете ја во текстот

2.ПРИКАЖЕТЕ ГИ ПОДАТОЦИТЕ КАКО ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ПРИРОДНО ЕДНИ ОД ДРУГИ

Најлогичен начин за прикажување резултат е хронолошкиот, онака како што сте го правеле истражувањето и како што сте ги добивале податоците или пак на некој друг начин. На пр. Пред терапија, после 3 месеци од терапија, после 6 месеци од терапија.

3. ПОЧНЕТЕ ГИ РЕЗУЛТАТИТЕ СО ГЛАВНИОТ НАОД НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Во првата реченица наведете го бројот на испитаници кои ги задоволиле критериумите за вклучување во истражувањето и бројот на оние кои биле исклучени.

4.ПРЕДОЧЕТЕ ГИ БРОЕВНИТЕ ПОДАТОЦИ ЈАСНО, НЕДВОСМИСЛЕНО И ВО ЦЕЛОСТ

 Ако во текот на истражувањето се менувал бројот, објаснете зошто. Напишете го точниот број податоци за секоја подгрупа наместо нецелосни изјави за податоците кои недостигаат (на пр.”податоците беа целосни за повеќето испитаници”)

5.НЕ ГО ЗБУНУВАЈТЕ ЧИТАТЕЛОТ СО СТАТИСТИКА

Наместо тоа резимирајте ги и објаснете ги резултатите од статистичката анализа. Настојувајте да бидете јасни и куси. Внимавајте толкувањата да не бидат збунувачки или противречни.

6.РАЗУМНО ПРЕДОЧЕТЕ ГИ СТАТИСТИЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ

7.РАЗУМНО КОРИСТЕТЕ ГИ СТАТИСТИЧКИТЕ ИЗРАЗИ

Користете го изразот “сигнификантно” (веродостојно) единствено ако разликите помеѓу резултатите се навистина статистички веродостојни.