**Бібліографічна культура дослідника. Цитування.**

**Покликання, цитати; види цитат, їх грамотне оформлення**

Бібліографічна культура дослідника є важливим аспектом наукової діяльності, що включає в себе правильне оформлення і використання бібліографічних даних, а також дотримання стандартів цитування і покликання на джерела. Вона допомагає забезпечити точність, прозорість та етичність у наукових дослідженнях.

Бібліографічна культура охоплює знання і навички, необхідні для коректного створення списку літератури, цитування джерел і управління бібліографічною інформацією. Це включає:

Правильне оформлення джерел: Уміння правильно наводити бібліографічні дані про використані джерела відповідно до прийнятих стилів (APA, MLA, Chicago тощо).

Етичне використання інформації: Визнання внеску інших авторів і запобігання плагіату шляхом належного цитування.

Організація бібліографічної інформації: Створення чіткого і структурованого списку літератури, який відповідає стандартам наукового середовища.

**Цитування і покликання**

Цитування — це процес включення частин тексту з джерел (цитат) у власну роботу, з відповідним вказуванням на джерело. Це дозволяє підтвердити ваші твердження і забезпечити читачеві можливість перевірити використані дані.

Покликання (посилання): Вказівка на конкретне джерело в тексті вашої роботи або у списку літератури, що дозволяє читачеві знайти повну інформацію про джерело.

**Види цитат і їх грамотне оформлення**

Пряме цитування:

Оформлення: Пряме цитування полягає у точному відтворенні тексту з джерела, включаючи всі оригінальні знаки пунктуації і орфографії. Текст цитати обов'язково береться в лапки.

Приклад (APA стиль): «Наука — це організація знань» (Smith, 2020, p. 45).

Оформлення: Якщо цитата перевищує 40 слів (APA) або 4 рядки (MLA), вона оформлюється як окремий блок тексту, з відступом з обох боків і без лапок.

**Парафраз** (перефразування):

Оформлення: Парафраз полягає в перефразуванні ідеї або інформації з джерела своїми словами. Хоча текст змінюється, джерело повинно бути зазначене.

Приклад (APA стиль): Наука організовує знання для полегшення їх використання (Smith, 2020).

**Цитування в середині цитати**:

Оформлення: Коли в цитаті є інша цитата, її також потрібно оформити належним чином, з використанням апострофів або лапок.

Приклад (APA стиль): "Як зазначає автор, 'наука є процесом організації знань'" (Smith, 2020, p. 45).

**Грамотне оформлення:**

Стиль цитування: Вибір стилю цитування (APA, MLA, Chicago тощо) залежить від дисципліни та вимог навчального закладу або видання. Дотримання обраного стилю є критично важливим.

**Список літератури**:

Форматування: У списку літератури всі джерела повинні бути відсортовані за алфавітом і відповідати вимогам обраного стилю.

Дані: Зазвичай включають авторів, рік видання, назву роботи, видавництво та інші необхідні деталі.

**Ревізія і перевірка**:

Перевірка: Ретельно перевірте всі цитати і посилання, щоб уникнути помилок і неточностей.

Актуальність: Переконайтесь, що всі наведені джерела є актуальними і правильно вказані.

Отже, бібліографічна культура дослідника забезпечує наукову доброчесність, точність і прозорість у представленні інформації та результатів досліджень. Правильне цитування і оформлення джерел є ключовими для підтримки академічних стандартів і запобігання плагіату.

**Вправа**. Прочитайте та відредагуйте текст. Чи відповідає назва змісту тексту? Доведіть свою думку.

**Оформлення цитати**

 **Цитати –** це є точно переданий уривок з якогось твору, чиїсь слова, що наводяться для підтвердження чи доказування правильності висловлюваних думок співбесідника. Цитати, як один із різновидів прямої мови, люди вживають у наукових і публіцистичних працях, статтях, лекціях, доповідях.

 Цитати беруться нами в лапки. Може цитата бути самостійним реченням, то починається з великої букви, перед якою ставиться двокрапка.

 Якщо цитата вводиться в речення як частина його, то перед нею двокрапка не буде ставиться, а сама цитата буде береться в лапки і починається з малої літери навіть тоді, коли в цитованому тексті вона починається з великої букви.

 Може бути, що цитата велика і немає потреби наводити її повністю, тоді окремі речення (словосполучення) пропускають, а на їх місці ставлять три крапки. Посилання на автора береться в дужки.

Наприклад: турбуючись про певні нормативні правила та засади мови, видатний діяч українського відродження професор Іван Огієнко (Іларіон) ще в 1936 році зазначив: *«Для одного народу мусить бути тільки 1 літературна мова й вимова, тільки 1 правопис»* (Іван Огієнко).