Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

Odeljenje za etnologiju i antropologiju

Uvod u metodologiju društveno-humanističkih nauka

Januar 2024.

Sala 508, 15.01. u 11h

TEST

Ovaj test sadrži 35 pitanja sa 4 ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan. Odgovor na svako pitanje „vredi“ 2 poena (maksimalno 70). Imate 70 do minuta da na njih odgovorite. Predlažem da pažljivo pročitate sva pitanja i prvo odgovorite na ona za koja ste sigurni da na njih znate odgovor. Koristite hemijsku olovku i nemojte zaokruživati više od jednog odgovora (ti odgovori ne mogu biti priznati – ispitna dokumentacija se čuva do kraja akademske godine).

Na ovom testu nema negativnih poena. Upišite ime i prezime, kao i broj indeksa, u gornjem desnom uglu. Molim vas da isključite i sklonite svoje mobilne telefone, kao i sve druge stvari.

Prepisivanje nije dozvoljeno. Ukoliko vas zateknem da prepisujete bićete isključeni sa ispita.

**UPIS OCENA JE NEPOSREDNO NAKON TESTA I PREGLEDANJA, OKO 13.30h. Ostanite radi upisa ili ostavite indeks osobi od poverenja (ukoliko morate da idete).**

Srećno!

1) Tradicionalna metodologija ograničava se na:

a) logičku i epistemološku analizu naučne prakse radi normiranja istraživanja

b) preispitivanje realnosti

c) politiku znanja

d) etiku istraživanja

2) Solipsizam je:

a) jaka verzija subjektivnog idealizma, koja negira mogućnost saznanja izvan subjektivnog iskustva

b) osnovni metod hemije

c) osnovni metod antropologije

d) jaka verzija fizikalizma, koja tvrdi da je celokupno znanje u genima

3) Opštost, objektivnost, sistematičnost, preciznost, pouzdanost I proverljivost su:

a) epistemološki principi

b) etički principi

c) metafizički principi

d) estetički principi

4) Vrednovanje drugih ljudi sa naše tačke gledišta i opisivanje njihove kulture našim pojmovima naziva se :

a) etnocentrizam

b) kosmopolitizam

c) kognitivizam

d) elitizam

5) Neoscijentisti ne prihvataju da nauka može biti:

a) objektivna

b) sistematična

c) pristrasna

d) pouzdana

6) „Kopernikova revolucija“ se dogodila u:

a) 9. veku

b) 12. veku

c) 16. veku

d) 19. veku

7) Temeljna osobina naučne teorije je mogućnost da bude opovrgnuta, naglasio je:

a) Aristotel

b) Njutn

c) Darvin

d) Poper

8) Filozofija nauke pokazuje da su naučnici tokom njene istorije najčešće koristili:

a) dedukciju

b) indukciju

c) prekogniciju

d) subjektivnu verovatnoću

9) U Hempelovom modelu objašnjenja fenomen koji treba objasniti naziva se:

a) eksplanandum

b) eksplanans

c) adresat

d) signifikant

10) Teorija o redukciji svih nauka na nauku o prirodi naziva se:

a) fizikalizam

b) mehanicizam

c) biologizam

d) organicizam

11) U uobičajene „neprijatelje“ nauke ne spada:

a) tradicija

b) autoritet

c) interes

d) javnost

12) Epistemološki kriterijum objektivnosti ostvaruje se:

a) pozivanjem na titulu i status, npr. istraživač, naučnik, profesor i sl.

b) dolaženjem do podataka koji nisu rezultat metodološke intervencije

c) zadovoljavanjem zahteva finansijera istraživanja

d) sleđenjem etičkog kodeksa univerziteta, naunog društva i sl.

13) Ključni faktor za izbor metoda istraživanja trebalo bi da bude:

a) istraživačko pitanje

b) trenutno raspoloženje mentora

c) količina sredstava kojima istraživač raspolaže

d) status sagovornika

14) Eksplorativno, deksriptivno i eksplanatorno su:

a) tipovi istraživanja prema cilju

b) tipovi istraživanja prema istraživaču

c) tipovi istraživanja prema instituciji

d) tipovi istraživanja prema naučnom polju

15) Kada objašnjavamo ponašanje pojedinaca i društvenih grupa na osnovu motiva kojima se oni rukovode mi koristimo:

a) razumevanje

b) triangulaciju

c) metod grudve

d) komponencijalnu analizu

16) Fundacionalizam, teorija koherencije, teorija značenja i naturalisitčka teorija su:

a) epistemološke teorije o naučnim teorijama

b) etičke teorije o naučnim ciljevima

c) estetiče teorije o naučnim vrednostima

d) metafizičke teorije o prvim principima nauke

17) Hipoteze se pred testiranje:

a) esencijalizuju

b) operacionalizuju

c) trianguliraju

d) sumpsumiraju

18) Čulo-pojam-predstava je shema za formiranje predstava u:

a) hermeneutičkoj interpretaciji

b) postpozitivističkoj interpretaciji

c) pozitivističkoj interpretaciji

d) feminističkoj interpretaciji

19) „Ono čime definišemo“ naziva se:

a) kauzalitet

b) definiendum

c) iskustvo

d) definijens

20) Ponovljivost istraživanja je jedna od mera njegove:

a) savremenosti

b) jednostavnosti

c) jeftinoće

d) pouzdanosti

21) Mimikrija koju ispoljavaju ispitanici povezana je sa:

a) ekološkom validnošću

b) diskriminativnom validnošću

c) konvergentnom validnošću

d) internom validnošču

22) „Lenta vremena“ je tip:

a) periodizacije

b) hronologije

c) ontologije

d) primarnog izvora

23) Sekundarni izvori su:

a) posredni

b) neposredni

c) primarni

d) inostrani

24) Saglašavanje sagovornika sa zabeleženim tekstom naziva se:

a) plagijat

b) koautorstvo

c) diseminacija

d) autorizacija

25) U istorijskim naukama usmena svedočanstva smatraju se:

a) najpouzdanijim

b) najnepouzdanijim

c) irelevantim

d) zabranjenim izvorima

26) Oznaka knjige u katalogu bublioteke naziva se:

a) faktura

b) folio

c) signatura

d) merband

27) „Metod je naučniku bog“ je, iz perspektive savremene metodologije:

a) antimetodološko stanovište

b) aksiom

c) kodeks

d) teorema

28) Kvalitativna metoodologija je specifičnost:

a) prirodnih nauka i matematike

b) biomedicine

c) tehničko-tehnoloških nauka

d) društveno-humanističkih nauka

29) Pozitivisti deljenje identiteta istraživača s proučavanima smatraju:

a) neobjektivnim

b) garantom objektivnosti

c) irelevantnim

d) neuporedivim

30) Princip metodološke naivnosti u etnografiji je:

a) heurističko sredstvo

b) pokazatelj nekompetentnosti

c) kažnjiv

d) zabranjen

31) Cirkularno konstituisanje teorija i činjenica je relativno savremena verzija:

a) abdukcije

b) funkcionalizma

c) dijalektike

d) neoplatonizma

32) Metodološki individualizam je naziv za:

a) objašnjenje društvenih pojava subjektivnim motivacijama aktera

b) prilagođavanje istraživačevog pristupa proučavanoj temi istraživanja

c) princip „svaki istraživač ima svoj metod“

d) strukturalistički multiperspektivizam

33) Postpozitivisti smatraju da je istraživanje

a) rezultat neusmerene percepcije

b) nasleđe Proviđenja

c) društveni odnos i kulturni fenomen

d) bezuslovno replikabilno

34) Izuzimajući identitetske nauke, za nauku uopšte kažemo da je:

a) misteriozna

b) nacionalistička

c) kosmopolitska

d) dogmatična

35) Svest o sopstvenoj uticaju na istraživanje označava se kao:

a) refleksivnost

b) sebičnost

c) ciničnost

d) nihilizam