**Historia LIC – specjalność archiwistyczna**

**Historia filozofii**

Tatarkiewicz  W.  Historia filozofii, tomy 1-3, dowolne wydanie;

Fukuyama F., Koniec historii, t łum. T. Bieroń i M. Wichrowski, Zysk i S-ka, Poznań 1996.  
Kotarbiński T. Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985;  
Magee, B., Historia filozofii, tłum. D. Stefańska-Szewczuk, Arkady, Warszawa 2000;  
Popper R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. H. Krahelska,, oprac. A. Chmielewski, WN PWN, Warszawa 1993;  
Popper R., Nędza historycyzmu, tłum.  i wstęp S. Amsterdamski, „Krąg”, Warszawa 1989;  
Słownik myśli filozoficznej, PPU „PARK, Bielsko-Biała 2004;

**Socjologia**

P. L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2007 (także wcześniejsze wydania)

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981.

**Historia starożytna powszechna**

Alfoeldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1998  
Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 1, Warszawa 1988  
Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 3, Warszawa 2010  
Bravo B., Wipszycka E., Węcowski M., Wolicki A., Historia starożytnych Greków, t. 2, Warszawa 2009  
Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995  
Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987  
Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1966  
Contenau G., Życie codzienne w Babilonie i Asyrii, Warszawa 1963  
Desroches-Noblecourt C., Tutanchamon. Życie, śmierć, odrodzenie, Warszawa 1980.  
Donadoni S., Człowiek Egiptu, Warszawa 2000 Duval P. – M., Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego (I – III w. n. e.), Warszawa 1967  
Flaceliere R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985  
Grimal P., Miasta rzymskie, Warszawa 1954  
Gurney C. R., Hetyci, Warszawa 1972  
Heurgon J., Życie codzienne Etrusków, Warszawa 1966  
Marrou H. I., Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969

Mireaux E., Życie codzienne w  Grecji w epoce homeryckiej, Warszawa 1962

Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań  1991.

Bloch R., Etruskowie, Warszawa 1967.

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t.1 -3, Warszawa 1988 – 2009.

Brown P., Świat późnego antyku, Warszawa 1993.

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1960.

Contenau G., Życie codzienne w Babilonie i Asyrii, Warszawa 1963.

Dąbrowa E., Gaugamela 331 r. p. n. e., Warszawa 1988.

Duval P.M., Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego, Warszawa 1967.

Flaceliere R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985.

Gurney O. R., Hetyci, Warszawa 1970.

Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, Warszawa 1973.

Heurgon J., Życie codzienne Etrusków, Warszawa 1968.

Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.

Klengel E., Klengel H., Hetyci i ich sąsiedzi, Warszawa 1974.

Kotula T., Septymiusz Sewerus. Cesarz z Leptis Magna, Wrocław 1987.

Krawczuk A., Cesarz August, Wrocław 1973.

Kunderewicz C., Najstarsze prawa świata, Łódź 1992.

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

Leveque P., Świat grecki, Warszawa 1973.

Luce J. V., Homer i epoka heroiczna, Warszawa 1987.

Łoposzko T., Historia społeczna republikańskiego Rzymu, Warszawa 1987.

Mireaux E., Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, Warszawa 1963.

Montet P., Egipt a Biblia,  Warszawa  1968.

Montet P., Życie codzienne w Egipcie Ramessydów (XII- XII w. p.n.e.), Warszawa 1969.

Niemirowski A., Etruskowie, Łódż 1990.

Niwiński A., Mity i symbole religijne starożytnego Egiptu, Warszawa 1984.

Popko M., Magia i wróżbiarstwo u Hetytów, Warszawa 1982.

Saggs H. W. F., Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973.

Turasiewicz R., Homer i jego świat, Kraków 1971.

**Prahistoria ziem polskich**

Hensel W., Polska starożytna, Wrocław 1980.  
Jażdżewski K., Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław 1981.

**Wstęp do badań historycznych**

Miśkiewicz Benon, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1973 (i późniejsze, ostatnie 1988)  
.Świeżawski Aleksander, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, wyd. II, rozszerzone i uzupełnione, Częstochowa 1999  
Pawlak Marian, Jerzy Serczyk, Podstawy badań historycznych, Toruń 1991 (i następne)  
Bloch Marc, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, tłum. W. Jedlicka, Warszawa 1962  
Szymański Józef, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001 [lub inne wydania]

**Dzieje i współczesna organizacja archiwów**

A.Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich i ich współczesna organizacja, [w:]

C. Biernat , Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki w okresie międzywojennym (1919-1939), Warszawa 1969.  
Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. I Archiwum Główne Akt Dawnych,

**Historia średniowieczna Polski**

Grodecki R., Zachorowski S., Dąbrowski J., Dzieje Polski średniowiecznej, Kraków 2011.  
Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2008.  
Łowmiański H., Początki Polski, t. 6, Warszawa 1985.

**Historia średniowieczna powszechna**

B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, W-wa 1973 (i dalsze wydania).  
T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, W- wa 1966 (i dalsze wydania).

R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna. 300-1000, W-wa 1996.  
Ch. Brooke, Europa średniowieczna. 962-1154, W-wa 2001.  
J. H. Mundy, Europa średniowieczna. 1150-1309, W-wa 2001.

**Rozwój form dokumentacji aktowej XIX-XX w.**

H.Robótka,  B.Ryszewski, A.Tomczak,  Archiwi-styka, Warszawa 1989.  
www. archiwa.gov.pl

B. Literatura uzupełniająca

C. Biernat , Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki w okresie międzywojennym (1919-1939), Warszawa 1969.

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998

C. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977.

**Rozwój form kancelaryjnych okresu staropolskiego**

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989  
Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 2001

**Historia nowożytna Polski**

Historia Sejmu polskiego, t. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczpospolitej, pod red. J. Michalskiego, Warszawa 1984, s. 5-61 (J. Bardach); s. 114-216 (A. Sucheni-Grabowska).  
Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa 1988, s. 135-225.  
Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od połowy XV wieku do r. 1795, Warszawa 1966,  
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, część druga, s. 321-588.  
W. Czapliński, O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy, Warszawa 1966.  
A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim, Warszawa 1988, s. 37-60;

I. Lewandowski, Rzymska i rzymsko-sarmacka genealogia rodów szlacheckich w niektórych herbarzach staropolskich, [w:] Świa-domość historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze, pod red. J. Topolskiego, Łódź 1981, s. 227-249.

A. Wyczański, Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku. Studia, Warszawa 1977

J. Topolski, Gospodarka polska a europejska w XVI-XVIII wieku, Poznań 1977.  
M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573-1658, Warszawa 1974, s. 34-109.  
S. Cynarski, Kilka uwag w sprawie sarmatyzmu w Polsce w początkach XVII wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 140, Prace Historyczne, 17, 1966, s. 117-132.

zestaw 4:  
W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczpospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.  
A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim, Warszawa 1988, s. 37-60.

**Historia nowożytna powszechna**

E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2002.  
A. Wyczański, Historia powszechna. Wiek XVI, Warszawa 1987.  
A. Kersten, Historia powszechna. Wiek oOświecenia, Warszawa 1987.  
J. Maciszewski, Historia powszechna. Wiek Oświecenia, Warszawa 1985.

B. Literatura uzupełniająca  
J. Justyński, Historia doktryn politycznych czasów nowożytnych, Toruń 1994.  
P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1989.  
J. Murat, Colbert, Warszawa 1988.  
R. Boxer, Morskie imperium Holandii, Gdańsk 1980.  
M. Ferro, Historia kolonizacji, Warszawa 1997.  
J. Baszkiewicz, F. Ryszka, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984.

**Nauki pomocnicze historii**

Gumowski M., Zarys numizmatyki polskiej, Łódź 1952  
Gumowski M., Haisig M., Mikucki S., Sfragistyka, Warszawa 1960

K. Bobowski, O metodach identyfikacji rąk pisarskich w średniowieczu, Studia Źródłoznawcze, t. 29, 1985  
Maleczyński K., Bielińska B., Gąsiorowski A., Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971  
Arnold S., Geografia historyczna, Warszawa 1951  
K. Bobowski, Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław-Warszawa 1992  
Górski K., Neografia gotycka. Podręcznik pisma gotyckiego XVI-XX wieku, Warszawa 1978

**Opracowanie form aktowych okresu staropolskiego**

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989

**Teoria i metodyka archiwalna**

H.Robótka, B. Ryszewski, A.Tomczak, Archiwistyka. Warszawa 1989  
H.Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki. Toruń 2010

C.Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977  
B.Ryszewski, Archiwistyka. Zakres. Przedmiot. Podział. Warszawa 1972

C. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977.

**Historia Polski XIX wieku**

Mochnacki M., Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. 1, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1984, (Rozdz. VII: Królestwo Polskie Kongresowe, Rozdz. VIII: Tajne związki).

Krzywicki L., Wspomnienia, t. 1, Warszawa 1957, s. 186-202 (Uwłaszczenie włościan),

Czy Polska straciła wiek XIX pod względem nowoczesnej cywilizacji?, „Kwartalnik Historyczny”, R. 86, 1979, nr 1, s. 89-121.  
Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa 1967, s. 19-58 (Rolnictwo).  
Kalembka S., Polskie wychodźstwa popowstaniowe i inne emigracje polityczne w Europie w XIX wieku, w: Polska XIX wieku. Państwo. Społeczeństwo. Kultura, pod red. S. Kieniewicza, Warszawa 1986, s. 194-251.

Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, różne wydania.  
Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000 i kolejne wydania.  
Janion M., Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007.  
Lewalski K., Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915, Wrocław 2002; wyd. 2 Toruń 2013.  
Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 1993.

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.  
Łepkowski T., Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa 1967.

Jedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 2002, (1988).  
Historia dyplomacji polskiej. Tom III: 1795-1918, pod red. L. Bazylowa, Warszawa 1982  
Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, Warszawa 1992.  
Kalembka S., Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne 1831-1862, Warszawa.  
Nowiński F., Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym, Gdańsk 1995  
Kurczewska J., Naród w socjologii i ideologii polskiej. Analiza porównawcza wybranych koncepcji z przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1979, (Cz.  
IV.)  
Eisenbach A., Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim, Warszawa 1988.  
Czy Polska straciła wiek XIX pod względem nowoczesnej cywilizacji?, „Kwartalnik Historyczny”, R. 86, 1979, nr 1, s. 89-121.

**Historia powszechna XIX wieku**

Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, najnowsze wydanie.  
Bazylow L., Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1982.  
Dobrzycki C., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, Warszawa 1996.

Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1818-1849, red. W. Zajewski, t. 1-2, Warszawa 1991.  
Sobolewscy M., B., Myśl polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm, Warszawa 1978.  
Zins H., Historia Anglii, Wrocław 1995.

**Historia ustroju administracyjnego ziem polskich XIX-XX wieku**

A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1977.

Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do roku 1945. oprac. C.Biernat, Warszawa 1992.  
S. Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.  
A.Gulczyński, Ministerstwo byłej dzielnicy pruskiej (1919-1922), Poznań 1995.  
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993.

**Neografia gotycka**

K. Bobowski, Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław 1992

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989

**Teoria i metodyka archiwalna**

Metodyka pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, Poznań 1992, 1998  
H.Robótka, B. Ryszewski, A.Tomczak, Archiwistyka. Warszawa 1989  
H.Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki. Toruń 2010

C.Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977  
B.Ryszewski, Archiwistyka. Zakres. Przedmiot. Podział. Warszawa 1972  
Archiwa. Przepisy prawne. Wybór i opracowanie Jerzy Góral, Toruń 2001  
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, 1939 – 1989, Warszawa 1996

B. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:  
Druga Rzeczpospolita, wybór dokumentów, red. A. Łuczak, J. Szaflik, Warszawa 1988  
Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998  
R. Dmowski, Wybór pism, opr. R. Wapiński, Warszawa 1990

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978.  
Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929, Kraków 1989.  
Papierzyńska-Turek M., Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939,  
Warszawa 1989.  
Ajnenkiel A., Polskie konstytucje, Warszawa 1977.  
Łapa M., Modernizacja państwa: Polska polityka gospodarcza 1926-1929, Łódź 2002  
Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej, Wrocław 1991.  
Krasowski K., Episkopat Katolicki w II Rzeczypospolitej, Warszawa-Poznań 1992.  
Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893-1939, Wrocław 1980.  
Śliwa M., Polska myśl socjalistyczna (1918-1948), Wrocław 1988.  
Faryś J., Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918-1939), Szczecin 1991.  
Davis N. Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 1997

**Historia powszechna 1918-1945**

P. Johnson, Historia świata od 1917 roku do lat 90-tych, Londyn 1989 [lub wydania krajowe]  
A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006 i n.  
S. Sierpowski, Między wojnami 1919 – 1939, cz. 1 i 2, Poznań 1998 – 1999  
P. M. H. Bell, Przyczyny wybuchu II wojny światowej w Europie, Warszawa 2010

A. Bullock, Hitler i Stalin: żywoty równoległe, t. 1-2, Warszawa 1994  
P. Johnson, Historia świata od 1917 roku do lat 90-tych, Londyn 1989 [lub wydania krajowe]  
H. Korczyk, Rokowania w sprawie traktatu przymierza francusko-brytyjskiego z 1922 r., Warszawa 1980  
S. Sierpowski, Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja i zasady działania, Poznań 1984  
H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2003  
P. Różański, Hugh Gibson wobec kwestii żydowskiej w Polsce w 1919 roku, „Przegląd Historyczny” 2004, z. 2  
Idem, Stany Zjednoczone wobec kwestii żydowskiej w Polsce 1926-1935, „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 4  
Idem, Śmierć Józefa Piłsudskiego i jej postrzeganie w Stanach Zjednoczonych a zagadnienie żydowskie w Polsce, „Dzieje  
Najnowsze” 2008, nr 4  
Idem, Stany Zjednoczone i Polska w drugiej połowie lat 30. XX w. W kręgu spraw żydowskich, „Dzieje Najnowsze”  
2010, nr 1  
S. Sierpowski, Faszyzm we Włoszech 1919-1926, Wrocław 1973

K. Michałek, Amerykańskie stulecie: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa 2004  
M. J. Chodakiewicz, Zagrabiona pamięć: wojna w Hiszpanii 1936-1939, Warszawa 2010  
R. Guillain, Od Pearl Harbor do Hirosimy: Japonia w latach wojny, Warszawa 1983   
J. R. Wędrowski, Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski: polityka USA wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916-1919,  
Wrocław 1980  
Powrót Polski na mapę Europy, red. Cz. Bloch, Lublin 1995  
D. M. Smith, Mussolini, Warszawa 1994

**Współczesne nieaktowe rodzaje materiałów archiwalnych i ich opracowanie**

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

H. Karczowa, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audiowizualna, Toruń 1979.  
H. Robótka, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, Toruń 1985.  
H. Robótka, Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), Toruń 1988.

**Historia Polski po 1945**

Kaliński J., Landau Z., Gospodarka Polski XX, Warszawa 2003  
Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.

**Historia powszechna po 1945**

T.G. Ash, Niemieckość NRD, Londyn: Aneks, 1989; H. Kohl, Pragnąłem jedności Niemiec, Warszawa: Świat Książki, 1999; M. Andrzejewski, Od Bismarcka do Schrödera: portrety niemieckich kanclerzy, Gdańsk: Wyd. UG, 2003.  
Dmochowski, Wietnam 1962-1975, Warszawa: Bellona, 2003; P. Ostaszewski, Wietnam, najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975, Warszawa: DiG, 2000; N. Podhoretz, Dlaczego byliśmy w Wietnamie?, Gdynia-Warszawa: Atext-Delikon, 1991.  
Bush, B. Scowcroft, Świat przekształcony, Warszawa: Politeja, 2000.