Article title in English

Extended abstract

The extended abstract in English should follow the structure of the manuscript, but it must be longer than the abstract in Serbian (350-400 words), representing a short version of the paper. There should be five keywords provided in English.

Keywords

keyword, keyword, keyword, keyword, keyword

Naslov članka

Sažetak

Naslov opisuje članak i/ili glavne odnose između varijabli; treba da bude jasan sam po sebi i ne preterano dugačak (do 10 reči). Ako je moguće, treba izbegavati upotrebu skraćenica u naslovu. Sažetak daje kratak i jasan rezime članka (od 150 do 200 reči), odražavajući osnovnu strukturu rada (predmet i cilj, metodi, rezultati i zaključak), uz upotrebu termina koji se često koriste za indeksiranje i pretragu u referentnim periodičnim publikacijama i bazama podataka. U sažetku ne treba navoditi reference. Sažetak treba da bude napisan na istom jeziku na kojem je napisan tekst članka. Ključne reči (pojmovi, geografske lokacije, rezultati) navode se u posebnom redu ispod sažetka i moraju biti relevantne za temu i sadržaj rada. Dobar izbor ključnih reči preduslov je za ispravno indeksiranje rada u referentnim periodičnim publikacijama i bazama podataka. Navesti pet ključnih reči odnosno deskriptora na jeziku rada.

Ključne reči

ključna reč, ključna reč, ključna reč, ključna reč, ključna reč

1. UVOD

Pasus koji sledi odmah iza naslova / podnaslova treba formatirati pomoću stila *Pasus*. Formatiranje teksta treba da bude što je moguće jednostavnije.

Sledeći pasusi treba da budu formatirani pomoću stila *Novi Pasus*. Font celog rukopisa treba da bude *Calibri*. Veličina slova u glavnom tekstu je 10,5 pt, jednostruki prored uz obostrano poravnanje. Gde god je podesno, treba koristiti kurziv, supskripte, superskripte, kao i pogodnosti tekst procesora za prikazivanje jednačina. Dozvoljena su dva nivoa podnaslova: prvi – 12 pt, velika slova, levo poravnanje; drugi – 11 pt, podebljano, levo poravnanje. Tekst fusnote treba da bude na dnu iste stranice na kojoj je fusnota (veličina slova 8,5 pt); fusnote se obeležavaju sukcesivno arapskim brojevima. Reference citirane u tekstu nikako ne navoditi u fusnotama, već u spisku referenci.

**Članak** može imati najviše **do 8.000 reči**, što uključuje sažetak, ali ne i spisak literature i opširniji rezime na engleskom, a ostali prilozi do 2.500 reči. U izuzetnim slučajevima, redakcija može odobriti i duže radove. U određivanju dužine teksta, grafički prilozi (tabele, grafikoni, kartogrami i sl.) se računaju kao 400 reči (cela strana) odnosno 200 reči (pola strane).

Stil pisanja i jezička kompetencija mogu biti kratko komentarisani u procesu recenziranja; sitnije propuste koriguje lektor; međutim, članci koji obiluju slovnim i gramatičkim greškama ne mogu se prihvatiti za objavljivanje. ***Koristiti rodno neutralan jezik***.

***Članak treba da bude strukturiran*** *na sledeći način*: **naslov, sažetak, ključne reči, glavni tekst** (uvod, metodi, rezultati, diskusija i zaključak), **spisak referenci**, **spisak tabela i ilustracija** (ako postoje) i **opširniji rezime** na engleskom (za radove na srpskom) odnosno na srpskom (za radove na engleskom). Grafikone treba dostaviti i kao zasebne datoteke.

Uvod opisuje istraživački problem, sumira relevantna prethodna istraživanja u logičkom i kritičkom maniru, vodi čitaoca ka glavnom istraživačkom pitanju članka; jasno formuliše predmet i cilj istraživanja, kao i postojeće nalaze i teorije koje prikazano istraživanje testira ili pokušava da nadogradi.

1. Metod

Odeljak o metodu (metodima) treba da pokaže kojim postupcima se postiže cilj naveden u članku; jasno opisuje empirijski plan istraživanja, uzorački postupak, korišćene podatke, mere, instrumente i postupke (novi metodi bi trebalo da budu opisani detaljnije); može početi hipotezom; može biti podeljen u odgovarajuće pododeljke.

1. Rezultati

Obrada podataka i statistička analiza treba da budu jasno izložene (naročito u slučaju novih ili retko korišćenih postupaka); odeljak, takođe, može biti podeljen u prikladne pododeljke.

Rezultate treba prikazati u logičkom nizu; pored numeričkog prikaza statističke analize, autori treba da uključe i narativno objašnjenje nalaza, dok interpretaciju treba ostaviti za diskusiju.

* 1. Tabele

Tabele ne treba da prelaze dimenzije jedne stranice i ne treba da budu preopterećene pomoćnim linijama; slova i brojevi unutar tabela ne treba da budu veći od 9 pt. Tabele treba da imaju jasne, samo-objašnjavajuće naslove.

Koristite Word funkciju za kreiranje i formatiranje tabela. Nemojte koristiti razmak ili višestruke tabulatore za razdvajanje kolona i ne koristite Excel za kreiranje tabela, jer to može uzrokovati probleme prilikom pretvaranja tabela u programu za slaganje sloga.

Tabele treba da budu obeležene arapskim brojevima po redosledu kojim se pojavljuju u tekstu. Uredništvo treba da ima potpunu kontrolu nad tabelama, odnosno da može klikom unutar tabele da uređuje fontove reči napisanih u tabelama kako bi se zadovoljio stil časopisa i ispravile pravopisne greške. ***Sve tabele treba da budu uključene u sam tekst rukopisa***.

**Tabela 1** Naslov tabele

* 1. Grafikoni i ostale ilustracije

Identifikujte sve elemente koji se nalaze na grafikonu u samom naslovu. Ako je u pitanju reprodukcija grafikona iz prethodne publikacije, uključite izvor kao poslednju stavku u naslovu.

***Grafikoni, kartogrami, slike, crteži i druge ilustracije treba da budu dostavljeni i kao posebne datoteke dobrog kvaliteta*** (format jpg ili tiff, min. 300 dpi). Autori bi trebalo da dostave svoje grafikone/kartograme/ilustracije u boji za elektronsku verziju članka. Ipak, treba imati u vidu da je štampano izdanje časopisa crno-belo. Sve ilustracije treba da budu označene kao Grafikon i *numerisane arapskim brojevima po redosledu kojim se pojavljuju u tekstu* (npr. Grafikon-1.jpg).

*Podatke i/ili proračune korišćene za kreiranje grafikona i tabela, takođe, treba dostaviti kao posebne datoteke* (bez obzira što nisu sastavni deo rukopisa). Npr. ukoliko su grafikoni napravljeni u Excel-u, pobrinuti se da dozvoljavaju pristup izvornim podacima na osnovu kojih su kreirani.

**Kartogram 1** Naslov kartograma

Naslovi tabela stoje iznad, a grafičkih priloga ispod njih (veličina slova je 10 pt, levo ravnanje). Legende tabela i grafičkih priloga se nalaze ispod njih, i treba da sadrže izvore podataka, a eventualne napomene u novom redu ispod izvora (veličina slova 8 pt, levo ravnanje). Upućivanje na tabele i grafičke priloge u samom tekstu mora biti u skladu sa numeracijom (npr. u tabeli 1), a ne sa pozicijom priloga u tekstu (npr. u gore navedenoj tabeli). Konačna pozicija tabela i grafičkih priloga u tekstu može biti drugačija od izvorne zbog postizanja što boljeg preloma članka. Uredništvo neće objaviti sve priloge ako proceni da ih ima previše, kao ni one lošeg kvaliteta. ***Obavezno dostaviti i engleske verzije svih tabela i grafičkih priloga*** (naslove i napomene navesti u odgovarajućim poljima prilikom podnošenja tabela i grafikona na web platformi časopisa).

1. Diskusija

Diskusija sadrži interpretaciju dobijenih rezultata, koja treba da bude u kontekstu modela, teorija i nalaza prikazanih u uvodu; ovaj odeljak, opciono, može biti podeljen u pod-odeljke sa konciznim podnaslovima. Treba jasno specifikovati koja su od ranijih istraživanja podržana, osporena ili unapređena nalazima prikazanim u radu, a zatim, ako je moguće, ponuditi nove modele ili okvire za ostvarene nalaze; dati samo logičke tvrdnje na osnovu prikazanih nalaza.

Treba izbegavati pretrpavanje ovog odeljka preteranim citiranjem i dugačkim reinterpretacijama literature, već se fokusirati na svoje nalaze. Treba izbegavati zaključke za koje nije obezbeđeno dovoljno istraživačkih podataka. Izuzetno, odeljci o rezultatima i diskusiji mogu se kombinovati u jednom zajedničkom pod nazivom *Rezultati i diskusija*.

1. zaključak

Zaključak mora biti u zasebnom odeljku, koji bi trebalo da iskaže kako je prikazano istraživanje unapredilo postojeće naučno znanje; trebalo bi da pruži opšti, kratak i prikladan rezime, najviše do dve strane, predstavljenih nalaza. Zaključak ne sme da bude puko ponavljanje delova sažetka. Diskusija zajedno sa zaključkom može obuhvatiti i do 30% članka, ali u svakom slučaju ova dva odeljka zajedno ne bi trebalo da budu kraća od uvoda.

Citiranje referenci u okviru teksta podrazumeva navođenje prezimena autora i godine objavljivanja reference. Slede primeri:

* Direktan citat: Lee (1998);
* Indirektan citat: (Rašević 2009; Stanić i Matković 2017).
* Doslovno citiranje: „Sporost postsocijalističke transformacije srpskog društva učinila je ekonomsku depresiju i visoku stopu nezaposlenosti dugotrajnim fenomenima“ (Petrović 2011: 64).
* U slučaju četiri ili više autora: (Alkema i dr. 2011); (Petrović i dr. 2017).
* U slučaju citiranja dva ili više radova istog autora: (McDonald 2002, 2006).
* U slučaju više od jedne reference istog autora u istoj godini: (Raftery i dr. 2012a, 2012b).

***Reference*** se navode isključivo na latiničnom pismu kako bi se indeksnim bazama omogućilo brzo i tačno indeksiranje, a globalnom auditorijumu lako razumevanje (veličina slova 9 pt). Spisak referenci treba da sadrži samo radove koji su citirani u tekstu. Navedene jedinice treba da budu poređane po abecednom redu, bez numeracije, i da uključuju imena svih autora bez obzira na njihov broj. Poželjno je da većina referenci bude novijeg datuma, demonstrirajući aktuelni naučni značaj prikazanog istraživanja. U slučaju navođenja više radova istog autora, najpre se navodi najranije objavljeno delo. Autori bi trebalo da ograniče broj citiranih referenci tako što će se pozivati samo na najrelevantnije radove. Ćirilične reference obavezno transkribovati na latinicu. Gde god je dostupan, na kraju reference obavezno navesti njen DOI broj ili URL. Stanovništvo koristi APA stil za uređivanje spiska referenci.

literatura

Alho, J. M., & Spencer, B. D. (2005). *Statistical demography and forecasting.* New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/0-387-28392-7>

Cohen, P. N. (2013, November 23). How can we jump-start the struggle for gender equality? New York Times, S9. Retrieved from <https://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/11/23/how-can-we-jump-start-the-struggle-for-gender-equality/?_r=0>

De Abreu, B. S. (2001). The role of media literacy education within social networking and the library. In D. E. Agosto & J. Abbas (Eds.), *Teens, libraries, and social networking* (pp. 39-48). Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Dudel, C., & Schmied, J. (2019). Pension adequacy standards: an empirical estimation strategy and results for the United States and Germany. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR Working Paper WP-2019-003). Retrieved from

<https://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2019-003.pdf>

Frost, L. (2006, September 14). First passengers ride monster jet. *The Salt Lake Tribune*, p. A2.

Lutz, W., Sanderson, W., & Scherbov, S. (2001). The end of world population growth. *Nature*, 412(6846), 543–545. <https://doi.org/10.1038/35087589>

Nikitović, V. (2018). The end of demographic transition in Kosovo: Does the meaning of the population factor change? In D. Proroković (Ed.), *Kosovo: sui generis or precedent in international relations* (pp. 299-320). Retrieved from <https://www.diplomacy.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/11/2018_Kosovo_Dusan_Prorokovic.pdf>

Rašević, M. (2006). Abortion problem in Serbia. Paper presented at EPC 2006 “Population Challenges in Ageing Societies”, Liverpool, UK, June 21-24. Retrieved from <http://epc2006.princeton.edu/papers/60355>

Statistical Office of the Republic of Serbia (2018). *Vital Events – Data from 2011*. Statistical Database. Retrieved from <http://data.stat.gov.rs/Home/Result/18030102?languageCode=en-US>

Subotić, M. (2017). *Factors of development of students’ entrepreneurial potentials* (Doctoral dissertation in Serbian). Retrieved from National Repository of Dissertations in Serbia (151419755022098).

Todaro, M. P., & Smith, C. S. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Mass Addison-Wesley.

Spisak tabela i grafikona (ukoliko ih rad sadrži)