**Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich**

Kierunek: **historia**

Stopień studiów: Iº

Rok studiów: II

**Prowadzący: dr hab. Dariusz Słapek, profesor uczelni – Zakład Historii Starożytnej**

Tytuł: Nieprzetarte szlaki… czyli co nowego w badaniach antyku. Zajęcia stanowią wprowadzenie do oryginalnych zagadnień podejmowanych w nowoczesnych studiach nad dziejami antycznego Rzymem, 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*).

**Prowadzący: dr hab. Michał Tomaszek – Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej**

- historia polityczna wieków średnich – krąg łaciński, ruski, bizantyjski, także w relacji do dziejów Polski średniowiecznej; ruch krucjatowy; budowa silnych monarchii;

- historia Kościoła i religijności; przemiany instytucjonalne w Kościele w związku z przemianami społecznymi;

- „Język średniowiecza” – symbole, rytuały, gesty, przesłanie tekstów literackich; przejście od oralności do piśmienności.

**Prowadząca: dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel – Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych**

1. Kobieta i rodzina w średniowiecznej Polsce. 2. Społeczeństwo Polski w późnym średniowieczu.

3. Polska Jagiellonów - polityka międzynarodowa i wewnętrzna.

**Prowadzący: dr hab. Leszek Wierzbicki, profesor uczelni – Zakład Historii XVI-XVIII w.**

1. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej Rzeczypospolitej szlacheckiej.
2. Dzieje rodzin szlacheckich i rodów magnackich w Koronie w XVI-XVIII wieku.
3. Historia polskich miejscowości w czasach nowożytnych (XVI-XVIII wiek).

**Prowadzący: dr hab. Piotr Bednarz – Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej**

1. Rewolucja francuska i jej dziedzictwo w Europie XIX w.
2. Społeczeństwo nowożytnego państwa.
3. Przemiany ekonomiczne i kulturowe w XIX w. Polityka międzynarodowa i konflikty zbrojne 1789-1918.

**Prowadzący: dr hab. Dariusz Tarasiuk – Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej**

1. Historia Europy Wschodniej w XIX-XX r.

2. Dzieje Polaków na Wschodzie.

3. Dzieje Lubelszczyzny i Południowego Podlasia w okresie rozbiorów

**Prowadzący: dr hab. Marek Sioma, profesor uczelni – 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. 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: dr hab. Roman Wysocki – Zakład Historii Najnowszej**

Uczestnicy seminarium licencjackiego będą poznawać specyfikę warsztatu naukowego historyka doby najnowszej. Ułatwi to im sprecyzowanie zainteresowań i podjęcie głębszych studiów nad wybraną problematyką. Tematykę seminarium ograniczają wyłącznie ramy chronologiczne właściwe dla historii najnowszej, tj. od wybuchu I wojny światowej do dnia dzisiejszego. Wybrane przez uczestników seminarium mogą różnorodnej tematyki, zarówno z zakresu historii regionalnej, biografistyki, instytucji, dziejów politycznych Polski i świata, jak też historii kultury i sztuki, gospodarki, myśli społecznej i politycznej, mniejszości narodowych, ruchów politycznych, społecznych i emancypacyjnych oraz subkultur.

**Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski – Zakład Historii Społecznej XX wieku**

Problematyka seminarium obejmuje dzieje najnowsze XX i XXI wieku: od Józefa Piłsudskiego do Andrzeja Dudy. Tematy prac zależą od indywidualnych zainteresowań i fascynacji małymi i dużymi wydarzeniami historycznymi. Przykładowo można wyróżnić nast. obszary badań. 1. Historia polityczna (np. partie, organizacje społeczne, mniejszości narodowe, biografie itd.). 2.Historia społeczna (muzyka rockowa, teatr, prasa, sport, itd). 3. Historia regionalna (dzieje własnej szkoły, miejscowości, rodziny, UMCS-u, itd.)\

**Prowadzący: dr hab. Dariusz Szewczuk – Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego**

1. Edukacji historycznej prowadzonej przez instytucje oświatowe lub placówki kultury oraz ich wpływu na kształtowanie świadomości historycznej społeczeństwa.
2. Historii oświaty i wychowania a w szczególności struktury szkolnictwa, przeszłości placówek szkolnych, biografii wybitnych pedagogów.
3. Dziedzictwa kulturowego regionu.
4. Możliwe jest również uwzględnienie indywidualnych zainteresowań studentów uczęszczających na seminarium.

**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 – regionalne oraz ogólnopolskie.
3. Muzealnictwo i wystawiennictwo historyczne w teorii i praktyce - zabytek materialny, jego analiza i interpretacja.