**Irodalomjegyzék és tematika a "Történetelmélet" című szabadon választható kurzushoz (BTTR514OMA)**

 **Tematika:**

- A középkori egyetemes történetfilozófia fő jellemzői (Szent Ágoston).

- A XVI-XVIII.századi történelemfilozófia (a francia felvilágosodás, Herder, Vico.).

- A német historizmus történetfilozófiája és történetírása. (Hegel, Nietzsche.)

-A pozitivizmus történetszemlélete. (August Comte.)

-A szellemtörténet kialakulása és fő képviselői. I. (Dilthey, Neokantiánusok, Max Weber)

- A szellemtörténet kialakulása és fő képviselői. II. ( Meinecke, Troeltsch, Spengler, Ortega, Huizinga.)

- Történetfilozófiai irányzatok a XX. században. (Toynbee, neopozitivizmus: Popper, Frankfurti Iskola, Hermeneutika, Posztmodern)

- Az amerikai történeti gondolkodás.

- A francia és az angol történeti gondolkodás a huszadik században.

 -A modern német és olasz történeti gondolkodás.

-Történetírás és történetfilozófia a kelet-európai országokban.

**Irodalom:**

* Marc Bloch: A történész mestersége Bp., 1996.
* Condorcet: Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története.

 Bp., 1986.

* Robin G. Collingwood: A történelem eszméje.

 Bp., 1987. 264-403.

Kalmár Zoltán, (szerk.): *Német történetfilozófia a rövid 20. században*. Veszprém: Veszprémi Egyetem Társadalomtudományi Tanszéke., 1996.

Kisantal Tamás-Szeberényi Gábor: A történetírás „nyelvi fordulata”. In. Bevezetés a társadalomtörténetbe. (Hagyományok, irányzatok, módszerek.) Szerkesztette Bódy Zsombor-Ö. Kovács József. Budapest: Osiris Kiadó. 2003. 413-442.o.

* Lukács György: Történelem és osztálytudat. Bp., 1978.
* Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról .

 Bp., 1989.

* Gerard Noiriel: A történetírás válsága.

 Bp., 2001. 69-189.o.; 237-263.o.

* G. W. F. Hegel: Bevezetés a világtörténet filozófiájába.

 In: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Bp., 1979.

* Georg G. Iggers: A német historizmus.

 Bp., 1988.

* José Ortega y Gasset: A történelem mint rendszer.

 In: Két történelmi esszé. Bp., 1979.

* Karl Popper: A historicizmus nyomorúsága. Bp., 1989.
* Rathmann János: Herder eszméi. A historizmus útján.

 Bp., 1983.

* A történelem anyaga, Francia történelemfilozófia a XX. században. Szerkesztette Takács Ádám. Budapest: L’Harmattan–Atelier, 2004.
* R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban.

 Bp., 1973. 13-163.o.

* Hayden White: A történelem terhe. Bp., 1997.
* Max Weber: A társadalomtudományos és társadalompolitikai megismerés objektivitása. In.Történetelmélet II. 281-323.o.

**Ajánlott irodalom**:

Carl Lotus Becker: Mi a történelmi tény? In. Történetelmélet I. 163-174. o.

Bevezetés a társadalomtörténetbe. (Hagyományok, irányzatok, módszerek.) Szerkesztette Bódy Zsombor-Ö. Kovács József. Budapest: Osiris Kiadó. 2003.

* Lucian Boia: Történelem és mítosz a román köztudatban. Kritérion Könyvkiadó. Bukarest Kolozsvár, 1997.

Benedetto Croce: A történelem filozófiája. In. Történetelmélet II. 410-450.o.

 Bp., 1987.

Összefoglaló munkák:

Ernst Breisach: Historiográfia.

 Bp., 2004.

Erős Vilmos: Modern historiográfia. Ráció Kiadó, Bp., 2015.

Történetelmélet I-II. Szerkesztette Gyurgyák János-Kisantal Tamás. Osiris Kiadó. Budapest, 2006.[Szaktársról letölthető.)

Debrecen, 2021. 08. 29.

 Dr. Erős Vilmos

 egyetemi docens