**Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich**

Kierunek: **historia**

Stopień studiów: Iº

Rok studiów: II

**Prowadzący: dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw. – Zakład Historii Starożytnej**

*Nieprzetarte szlaki… czyli co nowego w badaniach antyku*. Zajęcia stanowią wprowadzenie do oryginalnych zagadnień podejmowanych w nowoczesnych studiach nad dziejami antycznego Rzymem i metod służących takim eksploracjom, np. szaleństwo Cezarów (psychohistoria), zapachy antycznej metropolii (olfaktologia jako narzędzie badawcze), rzymskie zwyczaje kulinarne (rekonstrukcja smaku), aberracje obyczajowe (histoire des mentalités), rzymskie wspólnoty nieformalne (identity).

**Prowadząca: dr hab. Joanna Sobiesiak – Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej**

1. Pamięć o średniowiecznych wydarzeniach w tradycji historycznej wspólnoty

2. Ostentacja władzy królewskiej w średniowieczu

3. Konstruowanie multimedialnych projektów historycznych - średniowiecze

**Prowadzący: dr Paweł Jusiak– Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych**

semianarium poświęcone będzie elitom społecznym późnego średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej z uwzględnieniem ich stanu majątkowego i roli politycznej. W miarę możliwości będą również uwzględniane indywidualne zainteresowania studentów uczęszczających na seminarium.

**Prowadzący: dr hab. Wiesław Bondyra – Zakład Historii XVI-XVIII w.**

1. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczypospolitej, kwestie ustrojowe, wojskowość.

2. Społeczeństwo staropolskie, struktury, lokalne elity władzy, kwestie wyznaniowe, obyczaje.

 W zasadzie tematyka ograniczona jest tylko ramami chronologicznymi (XVI-XVIII w.).

3. Możliwa realizacja tematów związanych z historią regionalną

**Prowadząca: prof. dr hab. Małgorzata Willaume – Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej**

Seminarium poświęcone będzie wielkim przemianom społecznym, politycznym, obyczajowym i mentalnym, które ukształtowały nowożytną Europę w XIX i XX wieku oraz problemom związanym z kształtowaniem się polksiej niepodległości na przełomie XIX i XX w

**Prowadzący: dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. nadzw. – Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej**

Celem seminarium jest umożliwienie studentom napisania pracy licencjackiej z tematyki traktującej o dziejach Rosji (XIX-XX w.), Związku Sowieckiego i Federacji Rosyjskiej, Ukrainy czy Białorusi, losach Polaków w imperium rosyjskim w XIX i w początkach XX stulecia oraz obecności rosyjskiej w Królestwie Polskim.

**Prowadzący: dr hab. Waldemar Kozyra, prof. nadzw. – Zakład Historii Najnowszej**

1. Dzieje Polski i historii powszechnej w lat 1918 – 1945.
2. Dzieje Polski i historię powszechną w latach 1945 – 1989.
3. Dzieje Polski i historię powszechną po 1989 r. (historia współczesna).

**Prowadzący: dr hab. Marek Sioma, prof. nadzw. – Zakład Historii Najnowszej**

Wiek XX był okresem wielkich przemian cywilizacyjnych. Czasem, w którym ukształtowała się współczesna mapa Europy, wykształciły narody a ludzie zaznali zarówno pokoju, jak też najokrutniejszych w dziejach wojen światowych. Był też czasem dynamicznego rozwoju autorytaryzmów i totalitaryzmów, ale i tryumfu demokracji. Badanie tych zjawisk na różnych poziomach nadal ma sens, albowiem kolejne wyniki przynoszą niezwykle ciekawe spostrzeżenia i nowe interpretacje. Wiek atomu nadal kryje przed kolejnymi badaczami nieznane lub czekające na nową, twórczą interpretację, wydarzenia.

Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich

1. Polityka (myśl polityczna) i społeczeństwa w dwudziestowiecznej Polsce i Europie
2. Instytucje państwa (administracja, związki sportowe, kultura, szkolnictwo, itp.)
3. Region lubelski i jego znaczenie w XX wieku

**Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Wrona. – Zakład Historii Społecznej XX wieku**

1. Chronologia obejmuje historię najnowszą Polski i powszechną XX/XXI wieku.

2. Analizujemy instytucje władzy, gospodarkę, kulturę, naukę, społeczeństwo, Kościół, wojsko, I i II wojnę światową oraz współczesne konflikty militarne i polityczne.

3. Pierwszeństwo mają takie tematy prac, który są w obszarze zainteresowań studenta.

**Prowadzący: dr hab. Andrzej Stępnik, prof. nadzw. – Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego**

Problematyka seminarium nawiązuje do atrakcyjnych badań nad społeczną recepcją historii, dawniej i dziś. Koncentruje się wokół trzech interesujących zjawisk społeczno-kulturowych: ***świadomości historycznej – kultury historycznej – edukacji historycznej***. Głównym zadaniem uczestników seminarium nie będzie więc ustalanie tego *jak było naprawdę?* lecz *co i dlaczego ludzie* (danej epoki, środowiska itp.) *uznawali za własną przeszłość?* W badaniach tego typu wykorzystuje się zarówno tradycyjny warsztat oraz bazę źródłową jak i możliwości jakie stwarza dzisiaj technologia informacyjna.

**Prowadzący: dr hab. Piotr Witek – Zakład Metodologii Historii**

1. Historia wizualna/ cyfrowa jako rodzaj historii niekonwencjonalnej.
2. Przedstawianie historii w filmie, TV, grach komputerowych, Internecie.
3. Media audiowizualne jako narzędzia poznania przeszłości i refleksji historycznej.
4. Możliwość przygotowania hybrydowej pracy licencjackiej: tekst pisany + film badawczy/ portal internetowy itp.

**Prowadzący: dr hab. Tomisław Giergiel – Zakład Archiwistyki i NPH**

1. Heraldyka, genealogia, geografia historyczna, numizmatyka, nauka o znakach władzy i prawa (analiza źródeł pisanych oraz ikonograficznych: herbów, pieczęci, monet, symboli i innych znaków).

2. Średniowieczne i nowożytne dzieje społeczne, kulturalne i polityczne – lokalne oraz ogólnopolskie.

3. Muzealnictwo i wystawiennictwo historyczne w teorii i praktyce - zabytek materialny, jego analiza i interpretacja.