**TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ**

Her bilimsel çalışmanın, birisi çalışmanın içeriğini denetleyen akademik ölçütler, diğeri çalışmanın dış organizasyonunu betimleyen biçimsel ölçütler olmak üzere başlıca iki yönü bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarda üzerinde durulması gereken bilimsel ölçütler, sayfa düzenine ilişkin düzen, metin içinde dipnot verme ve gönderme kuralları ile kaynakça oluşturulurken uyulması gerekli kurallar olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilir. Bilimsel çalışmalarda kullanılan biçimsel ölçütler bakımından üzerinde uzlaşmaya varılmış evrensel bir standart bulunmamakla birlikte, metnin iç organizasyonu ve akademik ölçütlerin değerlendirilmesinde sağladığı kolaylıklar bakımından, her bilimsel çalışmanın biçimsel bir tutarlılığa sahip olması konusunda genel bir uzlaşma vardır. Bu nedenle, kimi bilimsel disiplinlerde, meslek örgütünün geliştirdiği biçimsel kurallar geçerli kabul edilmekte (Örneğin, American Psychological Association-APA), çoğu kez ise, her bilimsel kurum ya da yayın organı kendi geliştirdiği ölçütler doğrultusunda biçimsel kurallar oluşturmaktadır. Aşağıda, üç farklı biçimsel kurala ilişkin başlıca yaklaşımlardan örnekler verilmekte ve araştırmacılara, söz konusu ölçütlerden istediklerini seçme özgürlüğü saklı kalmak kaydıyla, bilimsel çalışmalarında araştırmalarını belirli bir biçimsel düzeni gözeterek oluşturmaları önerilmektedir.

**1. SAYFA DÜZENİ**

Her tez çalışmasının değerlendirilmek üzere bilimsel bir jüriye sunulduğu gözö nüne alındığında, jüri üyelerinin çalışmayı değerlendirirken metin hakkında aldığı notlara yer açmak amacıyla araştırmacıların, çalışmanın bütününde her sayfada belirli bir metin alanı içinde çalışması zorunludur. Bu nedenle bilimsel çalışmalar daha küçük puntoyla yazılması gereken bir sayfaya A4 standardında 1.hamur kağıda dipnotlar dahil olmak üzere, iki aralıkla ve 12 puntoyla yazılmış en çok 30 satırdan oluşmalıdır.

Bir sayfadaki metin alanının üst, alt, sol ve sağ boşluklarının ölçüsü şu şekilde olmalıdır.

Üst boşluk : 2 cm.

Alt boşluk : 2 cm.

Sol Boşluk : 3 cm.

Sağ boşluk : 3 cm.

Her yeni bölüm için yeni bir sayfa açılmalıdır. Bölümlerin başlıkları aynı sayfada devam etmelidir. Alt bölüm başlıkları ve satır başları genellikle, bir önceki satırdan iki satır atlayarak koyu puntolarla yazılmalıdır. Giriş sonuç ve bölüm başlıklarının bulunduğu sayfalara sayfa numarası yazılmamalı; ayrıca kısaltmalar, içindekiler, romen rakamıyla belirtilmelidir.

**2. GÖNDERMEDE BULUNMA KURALLARI**

Göndermede bulunma ve dipnot verme, bilimsel bir çalışmanın vazgeçilmez öğeleridir. Gönderme genellikle,

a) Çalışma sırasında bir başka çalışmanın belirli bir cümle, paragraf ya da kavramının, tartışma, eleştiri ya da vurgulama amacıyla ödünç alınması nedeniyle,

b) Bir başka çalışmanın spesifik bir bölümü, cümlesi, kavramı vb. yerine, çalışmanın bütününden etkilenilmesi ya da o çalışmanın genel yarısının eleştirilmesi, değerlendirilmesi gibi durumlarda,

c) Çalışma sırasında değerlendirilen, eleştirilen vb. çalışmaların belirli kısımlarının kullanıldığının gösterilmesi amacıyla yapılır.

Göndermede bulunmanın temel amacı, araştırmacının kendi tezlerini ya da kendi konumunu oluştururken dayandığı, eleştirdiği ya da tartıştığı vb. kaynakları göstermektir. Bu konuda iki farklı yaklaşım bulunmaktadır.

**Geleneksel Kıta Avrupası Sistemine Göre Göndermede Bulunma**

Kıta Avrupası geleneğinde göndermeler metin içinde gösterilmez. Göndermede bulunulan kaynağın künyesi dipnotta gösterilir. Dipnotlar ise ya sayfa altlarında ya da çalışmanın sonundaki “notlar” bölümünde yer alır. Bu sistem, -eğer dipnotlar sayfa altındaysa- yazarın işini zorlaştırmasına karşılık, okuyucunun işini kolaylaştırır. Yazar, göndermede bulunduğu kaynakların tam ve açık künyesini, her defasında yeniden göstermek zorundadır. Bunun yazarlar açısından doğurduğu zorluklar gözönüne alınarak, kimi ara çözümler bulunmuştur.

Araştırmacı, çalışmasının başlangıcına “kısaltmalar” bölümü ekleyerek, sözkonusu tekrarların ortaya çıkarabileceği güçlükleri aşmaya çalışır.

Bunun yanında, arka arkaya aynı kaynağa göndermede bulunuyorsa, bazı Latince terimlerden yararlanarak (ibid, idem vb.) sözcük ekonomisine gider ve yalnızca –eğer gerekliyse- sayfa numarasını belirtir.

Buradaki zorluk, aynı kaynağa farklı sayfalarda ve başka kaynaklardan sonra göndermede bulunmak gerektiğinde ortaya çıkar. Bu zorluğu aşmak için ya yazarın adı, soyadı ve çalışmasının tarihi verilip (idem, ibid), a.g.e. (adı geçen eser) ya da a.g.m. (adı geçen makale) vb. terimler kullanılır ya da yapıtın yayınlandığı dergi belirti simgelerle kısaltılıp sayfa numarası verilir.

Kaynağın adının açıkça yazıldığı durumda, bunun italik harflerle, altının çizilerek ya da koyulaştırılarak belirtilmesi gerekir.

Buna ilişkin çeşitli örnekler aşağıda verilmiştir:

**1- Kitap**: Ebü’l-Abbas Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebû Bekr b. Hallikân, *Vefayâtü’l-A‘yân*, thk. İhsan Abbas, Beyrut, 1972, IV, s. 264.

1. İbn Hallikân, s. 265. (Aynı kaynağa arka arkaya göndermede bulunuluyorsa yazarın meşhurun ismi verilmelidir.)
2. İbn Hallikân, 1972, s. 286. (Aynı kaynağa farklı sayfalarda göndermede bulunulması durumunda)

**2- Kitap:** Patricia Crone, *Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce*, çev. Hakan Köni, İstanbul, 2007, s. 249.

1. Crone, s. 245. (Aynı kaynağa arka arkaya göndermede bulunuluyorsa)
2. Crone, 2007, s. 245. (Aynı kaynağa farklı sayfalarda göndermede bulunulması durumunda)

**3-** **Dergi**: Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “Siyasetnâmeler’in Klasik Kaynakları*”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2004, V, S. 2, s. 8.

**4- Ansiklopedi Maddesi:** Mehmet Özdemir, “Eftasîler”, *DİA*, İstanbul, 1994, X, s. 479.

**KAYNAKÇA**

Bu bölümde araştırmada kullanılan kitap, makale, vb. kaynaklar yer alır. Kaynakça dizininin yazarların soyadı sırasına göre düzenlenmesi ve gösterilen kaynakların künyelerinde kesinlikle kısaltmaya başvurulmaması, kaynakça hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır.

1. **Kitap**: İbn Hallikân, Ebü’l-Abbas Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebû Bekr, *Vefayâtü’l-A‘yân*, thk. İhsan Abbas, Beyrut, 1972, IV.
2. **Kitap**: Crone, Patricia, *Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce*, çev. Hakan Köni, İstanbul, 2007.
3. **Makale**: Adalıoğlu, Hasan Hüseyin, “Siyasetnâmeler’in Klasik Kaynakları*”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2004, V, S. 2, s. 1-22. (Makalenin dergide yer aldığı sayfa aralığı verilmelidir.)
4. **Ansiklopedi Maddesi**: Özdemir, Mehmet, “Eftasîler”, *DİA*, İstanbul, 1994, X, s. 479-481. (Ansiklopedi maddesinin eserde bulunduğu sayfa aralığı verilmelidir.)

**Dikkat edilmesi gerekenler;**

1- Eğer bir kitap ya da makalenin birden çok yazarı varsa, bu durumda yazar dizininde kitap ya da makaledeki adı ilk yer alan yazarın soyadı esas alınır. Eğer yazar sayısı üçten fazla ise, bu durumda soyadı esas alınan yazarın adının arkasından “ve diğerleri”, kısaltmaları eklenir.