**UURINGUANDMETE KASUTAMISE TAOTLUS**

Käesolevaga taotlen Eesti Sotsiaalteaduslikule Andmearhiivile üle antud ja

Tartu Ülikooli raamatukogu repositooriumis talletatud andmestiku kasutamist.

|  |  |
| --- | --- |
| **Andmestiku nimi** | Avalik arvamus riigikaitsest |
| **Kasutamise eeldatav periood** | 03.06.2024 – 30.11.2024 (töö tähtaeg 27.08.2024 + ülikooli andmepoliitika sätestatud andmestike säilitamise periood) |
| **Uurimisprojekti ja uuringuandmete (andmestiku) kasutamise eesmärgid** | 1. Praeguste ohutaju tendentside määramine ja analüüsimine; 2. Hüpoteeside esialgne kinnitamine või ümberlükkamine; 3. Intervjuude tõhusam planeerimine ja intervjuu sihtrühmade täpsustamine. |
| **Kasutatavad uuringuandmed ja**  **-küsimused (sh mis perioodil tehtud uuringud)** | Kevad 2023, kevad 2022, kevad 2021, sügis 2020, sügis 2019. Selle aasta uuringu avalikustamisel (juhul, kui see toimub umbes 3-4 nädalat enne magistritöö tähtaega) sooviksin saada kätte ka kevad 2024 andmed.  Erilist huvi pakuvad järgmised uuringu osad, kuna esialgne olemasoleva kirjanduse analüüs näitab, et need tegurid (meediatarbimine, seos riigiga, arusaam riigi kaitsevõimest) võivad olla ohutaju tekkimisel suure kaaluga:   1. Uhkus Eestis elamise üle 2. Julgeolek ning ohud 3. Eesti inimeste kaitsetahe 4. Eesti kaitsevõime 5. Eesti riigikaitse korraldus 6. NATO 7. Meediatarbimine |
| **Uurimisprojekti lühikirjeldus**  **(sh pealkiri, eesmärk ja planeeritav valmimise aeg)** | Pealkiri: Geopoliitilise ohutaju tekkimise tegurite võrdlus eestlaste ja muust rahvustest Eesti elanike vahel (Analysing formation of geopolitical threat perception among representatives of different ethnicities in Estonia).  Magistritöö ühendab endas poliitilist psühholoogiat (kuidas tekib ohutaju), julgeoleku teooriat (kuidas poliitilised sündmused on kajastatud kui julgeolekuga seotud sündmused) ja strateegilist kommunikatsiooni (kuidas meedia ja riiklik strateegiline kommunikatsioon mõjutab ohutaju teket).  Eesmärgid ja teemavaliku põhjused:   1. Laiendada poliitilise psühholoogia ja strateegilise kommunikatsiooni arusaama ohutajust. Praegusel hetkel poliitilise psühholoogia valdkond keskendub valdavalt poliitikute ja riigiametnike ohutaju analüüsimisele, mitte elanikkonna ohutajule; 2. Kaardistada praegused akadeemilise kirjanduse puudujäägid tulevase doktoritöö kirjutamiseks poliitilise psühholoogia, strateegilise kommunikatsiooni ja propaganda teemal; 3. Sarnane uuring oli viidud läbi ainult Lätis, põhinedes 2015. ja 2018. aasta „Avalik arvamus riigikaitsest“-laadsele seireuuringule. Julgeolekuolukord on võrreldes selle ajaga tugevalt muutunud ning uuring pole uurinud ohutaju teke põhjuseid, pigem ainult ohutaju tekkimise fakti erinevates ühiskonnarühmades; 4. Praegused ohutajuga seotud uuringud (nt ka Avaliku arvamuse uuring) ei seleta otseselt küsitluse tulemusi, nt miks on muust rahvusest elanike seas Venemaa ohutaju 30% madalam.   Uuringu raames viin läbi intervjuusid kolme sihtrühmaga (u 12-16 igas rühmas; Kaitseministeeriumist saadud andmed aitavad mul täpsustada sihtrühmad):   1. vene rahvusest Ida-Virumaa elanikud; 2. vene rahvusest Tallinna ja Tallinna ümbruse elanikud; 3. kontrollgrupina eestlased üle riigi.   Igas sihtrühmas on kõikide lõimumisklastride[[1]](#footnote-1) esindajad.  Valmimise aeg: hiljemalt 27.08.2024 |
| **Uurimisküsimused, millele uurimistöös vastuseid otsitakse** | 1. Mis on ohutaju ja millised tegurid mõjutavad ohutaju teket? 2. Kuidas on ohutaju muutunud viimaste aastate jooksul? 3. Miks ohutaju erineb eri rahvuste esindajate vahel? 4. Millised tegurid tekitavad venekeelse elanikkonna seas eestikeelse elanikkonnaga sarnast ohutaju ja millised tegurid tekitavad erineva ohutaju? 5. Millised on praeguste ohutajuga seotud akadeemiliste uuringute puudujäägid? 6. Kuidas võivad magistritöö küsimused olla abiks riikliku strateegilise kommunikatsiooni planeerimisel? |
| **Teised kasutatavad andmekogud** | Magistritöö raames läbiviidud intervjuud; vajadusel avalikud Riigikantselei avaliku arvamuse seireuuringud. |
| **Planeeritav(ad) publikatsioon(id)** | Magistritöö avaldamine hetkel plaanis ei ole; hea tulemuse puhul ja juhendaja soovitamisel on võimalik avaldamist kaaluda, kui uuringu osalejad ja andmete väljastajad annavad luba. |

**Andmed taotleja kohta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nimi** | Maksim Vassin |
| **Institutsioon** | King’s College London, Department of War Studies, MA Strategic Communications |
| **E-post** | [maksim.vassin@kcl.ac.uk](mailto:maksim.vassin@kcl.ac.uk) |
| **Telefon** | +372 55937006 / +44 7723115524 |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 02.06.2024 |

*Teadlased, üliõpilased ja teised, kes vajavad Kaitseministeeriumi tellimusel valminud uuringutega kogutud andmeid oma õpingute tarbeks või teaduslikuks analüüsiks, peavad andmete saamiseks esitama algandmete kasutamise taotluse.*

*Andmete taotlemise vorm reguleerib Kaitseministeeriumi tellimusel läbi viidud uuringute andmebaaside kasutamist.*

*Taotlusvormis on oluline esitada selgelt ja arusaadavalt projekti eesmärk, lühikirjeldus koos uurimisküsimuste ja teiste kasutatavate andmekogudega ning planeeritavad publikatsioonid. Andmefaile saavad kasutada ainult taotluses esitatud inimesed ja nimetatud projekti täitmiseks kindlal ajavahemikul.*

*Dokument tuleb täita elektrooniliselt ning kindlasti (digi)allkirjastada. Taotlusvorm tuleb saata e-posti teel Kaitseministeeriumisse.*

1. Lõimumisklastrid on Integratsiooni Sihtasutuse poolt kasutatavad viis kategooriat, kuhu rühmitatakse muukeelset elanikkonda vastavalt nende kodakondsusele, eesti keele oskusele, osalemisele riigi või kodukoha poliitikas jne. Eestikeelset elanikkonda rühmitatakse samuti mitmesse kategooriasse vastavalt nende suhtumisele muukeelsesse elanikkonda [↑](#footnote-ref-1)