Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Факультет історії та міжнародних відносин

Кафедра Античності, Середньовіччя та історії України

домодерної доби

**М. В. ОЛАШИН, О. С. СЛІПЕЦЬКИЙ, Ю. І. ІСАК**

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**«ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ ТА ДЕМОГРАФІЇ»**

(згідно вимог кредитно-модульної системи

для студентів історичних факультетів)

Галузь знань: 03 – Гуманітарні науки

Спеціальність: 032 – Історія та археологія

Освітні програми: Археологія та етнологія,

Центральноєвропейські студії, Американістика

Ужгород

Видавництво УжНУ «Говерла»

2020

УДК 91 (076)+314

О 53

**Олашин М.В., Сліпецький О.С., Ісак Ю.І**. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи географії та демографії» (згідно вимог кредитно-модульної системи для студентів історичних факультеті). Галузь знань: 03 – Гуманітарні науки. Спеціальність: 032 – Історія та археологія. Освітні програми: Археологія та етнологія, Центральноєвропейські студії, Американістика/ Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Факультет історії та міжнародних відносин, Кафедра Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. – 77 с.

**Підготували**: доцент кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ» Олашин М.В., старший викладач цієї ж кафедри Сліпецький О.С. та старший викладач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн Ісак Ю.І.

**Рецензенти**:

**Андрусяк Я.Я.**, кандидат історичних наук, доцент кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби ДВНЗ «УжНУ».

**Світлик Н.М.**, кандидат історичних наук, доцент кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби ДВНЗ «УжНУ».

**Відповідальний за випуск**:

**Ліхтей І.М**., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби ДВНЗ «УжНУ».

Робоча програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ», протокол № 1 від 31 серпня 2020 року та на засіданні кафедри модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ», протокол № 1 від 31 серпня 2020 року.

Схвалено Науково-методичною комісією факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ», протокол № 1 від 31 серпня 2020 року.

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ» 22 жовтня 2020 року, протокол № 5.

© Олашин М.В.

© Сліпецький О.С.

© Ісак Ю.І.

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни…………………...............................................4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни………………………………...4

3. Програма навчальної дисципліни……………………………………….......9

4. Структура навчальної дисципліни.…………...............................................26

5. Теми лекційних занять....................................................................................27

6. Теми семінарських занять ………………………………………………….28

7. Самостійна робота…………………………………………………………...54

8. Методи навчання ……………………………………………………………57

9. Методи контролю……………….……………………...................................58

10. Розподіл балів, які отримують студенти .................…………...................60

11. Перелік питань, що виносяться на іспит......................................................60

12. Рекомендована література............................................................................62

13. Інформаційні ресурси…………………..…………………………………...75

1. **ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Змістовно-модульна структура дисципліни  Курс: 1 Семестр: 1 | Освітня програма, спеціальність,  освітній ступінь | Характеристика навчальної  дисципліни |
| Кількість кредитів: 5  Модулі:  Змістових модулів: 2  Загальна кількість годин: 150 | Освітня програма: «Американістика», «Центральноєвропейські студії», «Археологія та етнологія»  Спеціальність: 032 – Історія та археологія  Освітній ступінь:  Бакалавр | Нормативна  Лекції: 48  Семінари: 24  Самостійна робота: 78  Вид контролю: іспит  Лекції: 20 (заоч.)  Вид контролю: іспит |

**2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

Нормативний курс «Основи географії та демографії» розрахований на студентів 1 курсу стаціонарного і заочного відділень спеціальності 032 – «Історія та археологія» (спеціалізації «Центральноєвропейські студії», «Американістика», «Археологія та етнологія») факультету історії та міжнародних відносин УжНУ. Тому даний предмет розглядається насамперед через призму конкретно-історичної проблематики, що пов’язана з питаннями історичної географії та історичної демографії; включає у себе два відповідні змістові блоки.

Курс історичної географії виокремлений з інших спеціальних історичних дисциплін з огляду на перетворення його на міждисциплінарну галузь знань.

Історична географія займає важливе місце в системі підготовки студентів-істориків. Вона характеризує історичний процес в його просторових межах, простежує взаємини людини і природи в часовому континуумі і, співвідносячи, таким чином, простір, співбуття і час, відкриває нові можливості для вивчення і пізнання минулого. Розгляд просторових характеристик історичних процесів є невід’ємною особливістю сучасної історичної науки.

Історична географія по суті є основним напрямом у розвитку історичних досліджень, що стоять на стику історії і географії, поєднує теоретичний і методологічний інструментарій останніх. Історична географія вирішує допоміжні завдання у рамках історичного і географічного знання і одночасно виконує інтегруючу функцію, причому не лише між «материнськими» науками, але і для ширшого кола дисциплін (у тому числі – політології, конфліктології, теорії міжнародних відносин, геополітики). У рамках історії міжнародних відносин історична географія набуває особливої важливості, оскільки забезпечує «зчеплення» таких ключових категорій як простір і час.

Історична географія конкретизує наші історичні представлення хронологічно і пов’язує їх з певними територіями. Тому історична географія дає характеристику фізичної, економічної, політичної географії і географії населення території на відповідних етапах її історичного розвитку.

Курс історичної географії дуже важливий, бо як жоден інший забезпечує краще розуміння майбутніми фахівцями свого головного предмета – історії своєї Вітчизни в контексті всесвітньо-історичного розвитку, його шляху і перспективи розвитку

**Мета навчальної дисципліни**: сформувати у студентів глибокі і різнобічні уявлення і знання про географічну науку, насамперед в історико-географічному контексті, ознайомити студентів з основними принципами і методами історичної географії як особливої галузі історичної науки, її місцем в системі знань про взаємодію людини, природи і суспільства, створити в студентів комплексне уявлення про просторову еволюцію міжнародного життя європейської цивілізації до сьогоднішнього дня, навчити їх застосовувати отримані знання в процесі теоретичної і практичної діяльності після закінчення навчального закладу, в дослідницькій і аналітичній роботі та у викладанні історії. Пропонований курс посідає важливе місце в системі підготовки фахівців-істориків.

Студенти слухають теоретичний курс, передбачений у циклі лекційних занять. Навики самостійної підготовки вони вдосконалюють під час підготовки до практичних занять та виконання самостійних (індивідуальних) завдань.

З**авдання навчальної дисципліни**:

* **пізнавальні**:

оволодіння студентами-істориками основними історико-географічними концепціями, поняттями, судженнями, здатністю осмислювати і зіставляти величезну кількість фактів, критично оцінювати результати наукових досліджень, висувати гіпотези, будувати різного типу моделі процесів і явищ, на основі вивчення фізичної, політичної, економічної, соціокультурної географії і географії населення світу з прадавніх часів до початку XXI століття включно сформувати у студентів базовий понятійний апарат цієї дисципліни, показати роль географічного чинника в розвитку історичного процесу і його специфічні особливості в умовах історичної дійсності; дати просторову локалізацію політичних, економічних, соціальних і цивілізаційних процесів (у їх міжнародному заломленні) в їх зв'язку із стратегічним потенціалом держави при активному використанні історико-картографічного методу. Для цього необхідно простежити зміну державних кордонів (в результаті як військових конфліктів, так і дипломатичної активності), проаналізувати просторову сторону міжнародно-блокового будівництва і коаліційно-союзницьких стосунків, приділити особливу увагу конфліктним регіонам, сферам впливу і буферним зонам (розглянути причини їх виникнення характер еволюції). Крім того, слід вивчити розміщення корисних копалини і їх освоєння в ході господарської діяльності, проаналізувати районування промисловості і сільського господарства, виявити економічну спеціалізацію регіонів і країн (а також їх місце в міжнародному розподілі праці), простежити зміну напрямів і інтенсивності торговельних зв'язків і потоків, а також розглянути розвиток транспортної інфраструктури і засобів зв’язку. Одночасно вимагається вивчити динаміку зміни чисельності і розміщення населення, напрям і інтенсивність міграційних процесів, приділивши особливу увагу проблемам розвитку міст і урбанізації. В процесі вивчення курсу студенти повинні засвоїти ряд важливих понять: просторові, тимчасові і подієві координати історичного процесу; територіальну номенклатуру (континент, субконтинент, регіон, область, підобласть і інше); фізико-географічну номенклатуру (рельєф і топографічні характеристики, гідрологія, ґрунти, клімат, природні ресурси і корисні копалини, рослинність, тваринний світ, природна зональність і інше); етнічну і демографічну номенклатуру (археологічна культура, лінгвістична культура, етнічний ареал, етнос, плем'я, народність, нація; населення його склад, чисельність, структура, розміщення, природний приріст, міграція та ін.); господарсько-економічну номенклатуру (території споживаючого і виробляючого господарства, розміщення видів господарської діяльності, господарсько-культурні комплекси, економічні регіони, шляхи сполучення, ринки та ін.); політико-адміністративну номенклатуру (держава і державні території і межі, адміністративні ділення та ін.); історико-культурну номенклатуру (території цивілізації, ареали культур і релігій, сфери колонізації та ін.).

* **практичні**:

оволодіння студентами-істориками практичними вміннями й навичками у галузі вивчення історичної географії, що сприятиме розвитку професійних якостей фахівця-історика.

* **методичні**:

формування у студентів системного і цілісного уявлення про основні проблеми історичної географії, про специфіку їх постановки і вирішення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент-бакалавр повинен

**знати:**

* основні періоди розвитку і найважливіші напрями історико-географічної науки;
* основні комплекси джерел з історичної географії;
* найважливіші історіографічні проблеми історичної географії;

**вміти:**

- аналізувати, узагальнювати та систематизувати теоретичний матеріал з історичної географії;

- вирішувати дослідницькі завдання з різних теоретико-методологічних позицій;

- порівнювати, оцінювати, пояснювати географічні події на основі здобутих знань;

- розглядати історико-географічні ідеї з точки зору їх значення у їх розвитку та конкретних умовах;

- використовувати різні джерела знань, зіставляти і критично аналізувати інформацію з різних джерел знань;

- виділяти істотні риси в трансформації історико-географічної науки, виділяти фактори зміни епох у її розвитку; орієнтуватись у періодизації історико-географічної науки;

- аналізувати тексти з історії історичної географії відповідно до сучасних методів їх вивчення;

- використовувати понятійний і термінологічний апарат з історичної географії;

- представляти результати своєї діяльності у вигляді письмових і усних відповідей – складати конспекти, готувати реферати, доповіді, брати участь у дискусіях, оцінювати події та діяльність окремих людей в розвитку історико-географічної науки; робити висновки діяльності дослідників, мандрівників, науковців;

- працювати з географічною картою, читати її, використовувати для аналізу та узагальнення здобутих знань;

– визначати хронологічні рамки полій, співвідносити історико-географічні події; складати хронологічні та порівняльні таблиці;

- аргументовано, на основі аналізу історико-географічних подій обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему; виявляти розбіжності в різних позиціях; критично ставитися до тенденційної інформації.

**володіти**:

- прийомами і методами наукового аналізу і критики джерел і наукової літератури з історичної географії.

Ця дисципліна сприяє формуванню наступних **компетенцій:**

А) загальнокультурні:

- володіння культурою мислення; здатність до сприйняття, аналізу, узагальнення інформації, постановки цілей і шляхів її досягнення;

- готовність до кооперації з колегами, роботи в колективі;

- прагнення до саморозвитку, підвищення кваліфікації і майстерності, здатний змінювати при необхідності профіль своєї професійної діяльності, здатний до соціальної адаптації;

- усвідомлення соціальної значущості своєї професії;

Б) професійні:

- здатність використовувати в історичних дослідженнях базові знання в галузі історичної географії;

- здатність до використання спеціальних знань, отриманих у рамках профілізації або індивідуальної освітньої траєкторії;

- уміння застосовувати основи педагогічної діяльності у викладанні курсу історії у загальноосвітній школі;

- уміння проектувати, конструювати, організовувати і аналізувати свою педагогічну діяльність.

Історична демографія – це наукова дисципліна, об’єктом дослідження якої є демографічна історія – органічна частина процесу розвитку людства. Історична демографія знаходиться на стику двох відбитих в її назві наук, через це є розділом демографічної науки і одночасно галуззю історичних знань. Вивченням проблем народонаселення займаються й інші суспільні науки в межах своєї предметної області. При цьому історія інтегрує усі отримані знання з проблем народонаселення і досліджує їх в сукупності.

**Мета викладання дисципліни**: надати студентам знання та навички аналізу демографічних процесів, статистичної оцінки та опису закономірностей відтворення населення світу в конкретних умовах часу, сформувати у студентів глибокі і різнобічні уявлення і знання про історико-демографічну та історико-географічну науки в контексті фактологічного матеріалу даного курсу; ознайомити студентів з основними принципами і методами історичної демографії та істориччної географії як особливої галузі історичної науки, її місцем в системі знань про взаємодію людини, природи і суспільства, навчити їх застосовувати отримані знання в процесі теоретичної і практичної діяльності після закінчення навчального закладу, в дослідницькій і аналітичній роботі та у викладанні історії. Пропонований курс посідає важливе місце в системі підготовки фахівців-істориків.

Студенти слухають теоретичний курс, передбачений у циклі лекційних занять. Навики самостійної підготовки вони вдосконалюють під час підготовки до практичних занять та виконання самостійних (індивідуальних) завдань.

Основними **завданнями** дисципліни є:

* **пізнавальні**: показ місця нормативного курсу серед інших географічних та демографічних дисциплін та їх зв’язку з історичною наукою, оволодіння студентами-істориками основними історико-демографічними концепціями, поняттями, судженнями, здатністю осмислювати і зіставляти величезну кількість фактів, критично оцінювати результати наукових досліджень, висувати гіпотези, будувати різного типу моделі процесів і явищ, сформувати у студентів базовий понятійний апарат цієї дисципліни, показати роль демографічного чинника в розвитку історичного процесу і його специфічні особливості в умовах історичної дійсності; звернути увагу на найважливіші моменти історичної демографії населення даного регіону; дати демографічну локалізацію політичних, економічних, соціальних і цивілізаційних процесів (у їх міжнародному заломленні) в їх зв'язку із стратегічним потенціалом держав світу), простежити динаміку зміни чисельності і розміщення населення, напрям і інтенсивність міграційних процесів, приділивши особливу увагу проблемам розвитку міст і урбанізації, показати особливості динаміки демографічної карти регіону в минулому, наголосивши на особливостях демографічної ситуації на різних етапах суспільного розвитку і у різних регіонах; звернути увагу на найважливіші демографічні проблеми сучасності в розрізі історії країн регіону («старіння» розвинених держав, продовольча, енергетична, екологічна і міграційна проблеми). В процесі вивчення курсу студенти повинні засвоїти ряд важливих понять: етнічний ареал, етнос, плем'я, народність, нація; населення його склад, чисельність, структура, розміщення, природний приріст, міграція та ін.;
* **практичні**: оволодіння студентами-істориками практичними вміннями й навичками у галузі вивчення історичної демографії, що сприятиме розвитку професійних якостей фахівця-історика.
* **методичні**: формування у студентів системного і цілісного уявлення про основні проблеми історичної демографії, про специфіку їх постановки і вирішення на прикладі матеріалу даного курсу.

Студент повинен:

а) **знати:** предмет дисципліни, її структуру, категоріальний апарат; основні теоретичні положення, методи проведення історико-демографічних досліджень, важливі вузлові проблеми усіх тем програми, загальні закономірності демографічних процесів в країнах світу; добре орієнтуватись в історичних джерелах і новітній науковій літературі;

б) **вміти:** аналізувати, узагальнювати та систематизувати фактологічний матеріал даного курсу; вирішувати дослідницькі завдання з різних теоретико-методологічних позицій; використовувати різні джерела знань, зіставляти і критично аналізувати інформацію з різних джерел знань; представляти результати своєї діяльності у вигляді письмових і усних відповідей; складати конспекти, готувати реферати, доповіді, брати кваліфіковану участь в наукових дискусіях; визначати хронологічні рамки полій, співвідносити історико-демографічні події; складати хронологічні та порівняльні таблиці; аргументовано, на основі аналізу історико-демографічних подій обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему; виявляти розбіжності в різних позиціях; критично ставитися до тенденційної інформації; аналізувати джерела демографічної статистики; оперувати історико-демографічною інформацією у процесі викладання історичних дисциплін; проводити комплексні історико-демографічні дослідження; синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття; творчо застосовувати набуті знання з даного курсу у повсякденній діяльності, для орієнтації у суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ, подій; формувати власну наукову позицію щодо актуальних політичних проблем сьогодення.

в) **володіти**: прийомами і методами наукового аналізу і критики джерел і наукової літератури з історичної демографії.

У процесі вивчення курсу студент має набути таких **компетенцій**: здійснювати аналіз демографічних явищ і процесів на рівні регіону та країни, інтерпретацію отриманих результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки.

**3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**Блок 1. Основи географії**

**Модуль 1 (2,5 кредита)**

**Змістовий модуль 1**

**ГЕОГРАФІЯ СВІТУ**

Тема 1. ***Теоретичні та методологічні аспекти історичної географії***

*Предмет, об’єкт та завдання історичної географії.* З історії уявлень про предмет історичної географії. Визначення предмета представниками історичної науки. Визначення предмета представниками географічної науки. Погляди зарубіжних вчених на предмет історичної географії. Значення історичної географії. Філософське розуміння рушійних сил розвитку суспільства і ролі географічного середовища.

*Формування історичної географії як наукової дисципліни*. Вітчизняні та зарубіжні історико-географічні дослідження в XIX – на початку XX ст. Розвиток історичної географії як науки у в Росії та Україні. В. М. Татіщев, В.О.Ключевський, А. А. Спіцин, Б. А. Рибаков та ін. Розвиток історичної географії у XX – на початку XXI ст.

*Історія вивчення цивілізацій Сходу в Європі і Росії*. Перші відомості в Європі про давні цивілізації Сходу. Колоніалізм на Сході і його вплив на вивчення природної і історико-культурної спадщини держав Азії. Європейські школи сходознавства. Російська школа орієнталістики.

*Джерела історичної географії*. Види джерел, що використовуються для реконструкції географії минулого. Письмові джерела, дані археології та етнографії, топоніміки і ономастики, мови, а також природничо-наукові дані. Методи реконструкції географії минулого як методи історико-джерелознавчі. Письмові джерела як основна категорія джерел історичної географії. Найважливіші види письмових джерел, які використовуються історичною географією. Географічні карти і географічна література минулого як джерела. Історична географія і картографічне джерелознавство. Джерела – речові, письмові, етнографічні, картографічні, статистичні.

*Розділи історичної географії* як науки та структура навчального курсу. Історична фізична географія, істо­рична політична географія, історична економічна географія, історична геодемографія, історична етнологія, історична географія населення.

*Історична фізична географія*. Рельєф, ґрунти, рослинність, клімат, тваринний світ, річкова система і інші природні чинники. Циклічні і локальні зміни географічних умов. Їх вплив на історичні події, економічні, політичні і етнічні процеси. Вплив людини і суспільства на географічне середовище. Екологічні проблеми.

*Історична географія населення*. Етногенез. Динаміка зміни чисельності населення. Міграційні процеси. Шляхи розселення. Щільність населення і її вплив на інтенсивність розвитку історичних подій і соціально-економічної бази. Особливість джерельної бази. Особливості демографічних процесів в різні історичні епохи. Населений пункт як ступінь історичного розвитку. Сіло і місто. Культурно-господарські типи. Житла, одяг, обряди.

*Історична економічна географія*. Роль економіки в історії. Взаємозв'язок розвитку економіки з соціально-політичним рівнем розвитку суспільства. Економічні райони, галузі і їх зв'язок з природним середовищем. Торгівля і шляхи сполучення. Їх вплив на темпи історичного розвитку.

*Історична політична географія*. Територія розселення племен і народів. Межі: племінні, державні, адміністративні, церковні, культурні. Напрями військових походів. Географія соціальних і народних рухів. Місце розташування населених пунктів, ярмарків, фортець в різні історичні епохи. Динаміка зміни меж і місць розташування. Політична географія окремих регіонів. Релігійні конфесії. Зв'язок політичної географії з природним середовищем.

Хронологічна структура науки та навчального курсу.

*Методологія історико-географічних досліджень*. Методи дослідження історичної географії: історичний, картографічний, порівняльний, історико-генетичний, метод ретроспективного аналізу, статистичний метод, метод географічних образів та ін. Цивілізаційне і географічне поняття «Схід». Географічний детермінізм: теорії Л.І. Мечникова, К.А. Віттфогеля. Формаційна теорія К. Маркса і Ф. Енгельса та її сучасний стан. Дискусії про азіатський спосіб виробництва. Цивілізаційна теорія. Цивілізаційні райони і регіони. Таксономія цивілізаційних регіонів. Загальна і регіональна характеристика. Середовище і суспільство в концепції Л.М. Гумільова. Світ-системний підхід Іммануїла Валлерстайна.

Поняття географічного середовища. Взаємодія і взаємовплив природи, людини і суспільства. Історична географія як наука про «територію людини».

Поняття «історичний простір».

Простір географічний і простір конкретно-історичний.

Категорії «час – простір – подія» як системотворні категорії історичного процесу і його пізнання. Особливості просторово-географічного аналізу в історії. Історична геоінформатика і міждисциплінарний синтез.

*Основні поняття*: ойкумена, межі, політична карта, вогнища, ареал та ін. Фізичні чинники історичного процесу. Територіальна експансія. Імпрінтінг території. Біологічні можливості освоєння людиною різних ландшафтних зон.

*Зв’язки історичної географії з іншими науками*. Зв'язок історичної географії з історією і етнологією. Історична географія і спеціальні історичні дисципліни. Філософія історичної географії. Природничі науки. Історична географія і краєзнавство. Роль та значення ономастики в сучасній історичній географії. Етноніміка в історичній географії. Походження назв етнічних груп та вплив природно-географічних факторів. Гідроніміка та її внесок у вивчення минулого. Топоніми та топоніміка в історичній географії. Ороніміка та її значення для вивченні історії.

*Історична карта та історична картографія*. Історія картографії від зародження до нашого часу. Космогонія і картографія. Атласи. Основні види історичних карт: історико-етнографічні, історико-економічні, історико-політичні, археологічні. Учбово-історичні карти. Карти загальні і приватні. Умовні знаки карт: топографічні, геометричні, художні, символічні, буквені. Умовні позначення на картах. Скорочення на картах. Плани міст. Навігаційні карти. Генеральні карти. Креслення. Зміни географічних уявлень та образів світу від античності до XX ст.

*Формування політичної карти світу.* Характеристика першого етапу формування політичної карти світу. Характеристика другого етапу формування політичної карти світу. Характеристика третього етапу формування політичної карти світу. Характеристика четвертого етапу формування політичної карти світу.

Кількісні зміни на політичній карті світу. Якісні зміни на політичній карті світу. Типологія країн світу. Форма державного устрою. Форма державного правління.

Зміни на політичній карті Європи в добу Середньовіччя (V – ХV ст.). Великі географічні відкриття. Зміни на політичній карті Європи в Новий час (ХVІ – початок ХХ ст.). Зміни на політичній карті Європи в 1918 – 1939 рр. Зміни на політичній карті Європи в 90-х роках ХХ ст.

Політична карта Австралії та Океанії в ХІХ – на початку ХХ ст. Зміни на політичній карті Австралії та Океанії в новітній час.

Політична карта Африки в ХІХ – на початку ХХ ст. Зміни на політичній карті Африки в 1918 – початку 1990-х років. Політична карта Африки на рубежі ХХ – ХХІ ст.: проблеми та перспективи.

Загальна характеристика політичної карти Америки. Політична карта Північної Америки. Політична карта Південної Америки. Спільне та відмінне у історичному розвитку країн Північної та Південної Америки.

Загальна характеристика політичної карти Азії. Характеристика політичної карти Південної Азії та її головних складових. Характеристика політичної карти Південно-Західної Азії. Характеристика політичної карти Південно-Східної Азії. Характеристика політичної карти Центральної та Східної Азії. Політична карта Азії на рубежі ХІХ – ХХІ ст.: проблеми та перспективи.

Формування території країни: загальне та особливе. Історико-географічні особливості формування політичної карти Європи в давнину, середні віки і Новий час: загальний огляд. Європейська ойкумена: Південна середземноморська Європа, Північна Європа, Східна Європа. Формування територіального типу держави та процеси централізації в Європі. Шляхи та методи територіального розширення.

*Основні поняття і терміни:* історична географія; метод історизму; напрями історичної географії; історична фізична географія; історична політична географія; історична географія населення; історична соціальна географія; історична економічна географія; історична географія культури; історична географія взаємодії суспільства і природи; історико-географічне країнознавство; історичні епохи; формаційний підхід; цивілізаційний підхід; цивілізація; теорії цивілізацій; сучасна політична карта світу; сучасне світове господарство; мегаетнічний тип спільноти; таксономія; суперетнос; спосіб кадрів; спосіб часових інтервалів; значковий спосіб.

Тема 2. ***Елементи історичної географії в працях доби Античності та Середньовіччя.***

*Зародження елементів історичної географії* в античний період та на етапі раннього феодалізму. Зародження історичної географії в античний період (Геродот, Полібій, олександрійські вчені, Страбон, Павсаній).

*Загальні особливості античної географії* (VI ст. до н.е. – II ст. не.). Поділ в часі за особливостями розвитку античної географії на періоди натурфілософії та дослідного пізнання. Поділ античної географії за змістом на два напрями: країнознавчий (Гекатей, Геродот, Полібій, Піфей, Страбон) та землезнавчий (Анаксимандр, Арістотель, Ератосфен, Птолемей).

*Елементи історичної географії в добу раннього середньовіччя* (Дж. де Баррі, «ходіння», хроніки, літописи).

*Італійський гуманізм ХІV-ХV ст.* Елементи історичної географії в працях Ф. Петрарки («Путівник в Сирію» та ін.) і Дж. Боккаччо (географічний словник «Книга про гори, ліси, джерела, болота, озера, річки, стоячі води або болота і назви морів»).

*Розвиток історичної географії в ХV ст.* (Ф.Біондо «Історія Італії» – перший випадок порайонного опису держави). Вплив праці Ф.Біондо на дослідження Я.Брачеллі («Опис Лігурійського узбережжя»), Л.Альберті «Опис всієї Італії») і У.Кемпдена («Британія»),

*Розвиток історичної географії в ХVІ ст. А. Ортелій* «Додатки до огляду земної кулі». Виникнення історичної географії як самостійної науки. Історико-географічні дослідження Г.Кремера-Меркатора, С.Мюнстера, Л.Гвіччардіні, У.Кемпдена, Й.Скалігера, А.Резендія, Гевтера, Дж.Маджіні, М.Фрехера, Г. Панчиролі.

Тема 3. **Розвиток історичної географії в ХVІІ – ХVІІІ ст.**

Історико-географічні дослідження ХVІІ ст. Ф.Клювер («Німеччина антична», «Італія антична», «Сіцілія стародавня»). Конкретизація завдань історичної географії. Історико-географічні праці французьких та німецьких вчених (Пальмеріус, А.Валуа, Х. Келлер-Целаріус). Оригінальні історико-картографічні праці ХVІІ ст. (М.Сансон, Г.Сансон П.Дю-Валь). Компілятивні історико-картографічні праці («Опис стародавньої географії» Бартіуса, історичний атлас Г. Горна, «Новий атлас світу» Янсона, «Атлас давньої світської і церковної історії» І.Клерикуса). Історична географія в загальноісторичних працях ХVІІ ст. (А.Шотт, Ж.Сірмон, І. Маріан, А.Дюшен, Г.Катал, О.Буш, П. де Марк).

*Історико-географічні дослідження XVІІІ ст.* (Ж. Лебеф, Г.-З. Байєр, О.І.Мусін-Пушкін, Л. Лонгерю, Я. Шпенер, Дж. Хорслі, Й. Д. Шепфлін та ін.). Історична географія в загальноісторичних працях XVІІІ ст. (Ж. Мартен, К.Ф. Брезильяк, «Християнська Галлія, поділена на церковні провінції», Ж.-В.Дюбо, Ч.Роллен, П. Папон, В. М. Татіщев, М.М.Карамзін, М.В.Ломоносов, І. М. Болтін, Г.-Ф. Міллер та ін.).

*Просвітництво XVІІІ ст. та його вплив на розвиток історичної географії* (Ж.Шарден, Ш.Монтеск’є, Ж.-Б.Дюбо, Й.Гердер, Ж.Кондорсе, Ф.М.А.Вольтер). Суспільно-політична ситуація в епоху Просвітництва. Боротьба з релігійним світоглядом. Соціально-історичні умови виникнення ідей географічного детермінізму. Успіхи природознавства.

Пошук причинності в поясненні особливостей історичного розвитку народів. Формування уявлень про залежність економіки, культури, форм правління, психології від природного середовища. Інтерес до вивчення ролі природних чинників: ландшафту, клімату, ґрунтів, характеру берегової лінії, особливостей паводків у формуванні цивілізацій.

*Шарль Луї де Монтеск’є* (1689 – 1755) як основоположник географічного детермінізму і його праця «Про дух законів» (1748).

Загальна оцінка географічного детермінізму. Прагнення протиставити релігійно-філософським поглядам пошук причинності. Монофакторність і переоцінка ролі природного середовища.

Тема 4. ***Розвиток історичної географії в ХІХ ст.***

*Особливості розвитку історичної географії в XIX от.* (Б.Г.Нібур, Г.Л.Геєрен, Віммер, В.Дежарден, Й.Парч).

*Позитивізм* в історичній науці ХІХ – початку ХХ ст. і вплив природничо-наукового підходу та ідей географічного детермінізму.

*Генрі Томас Бокль* (1821 – 1862) і його природничо-наукова історія людства (Твори: Етюди. – СПб., 1867; Історія цивілізації в Англії. – СПб., 1895).

*Лев Ілліч Мечников* (1838 – 1888) і його періодизація історії в книзі «Цивілізації і великі історичні річки» (1889).

Роль природного середовища в працях *С. М. Соловйова*. Географічні умови Західної і Східної Європи і їх дія на розвиток народів цих територій.

В. О. Ключевський про роль природних умов в російській історії. Процес колонізації і його особливості.

*Географічний напрям* в західноєвропейській етнології. Вплив природничо-наукової методології на теоретичні концепції в західноєвропейській етнології. Недоліки класичного однолінійного еволюціонізму і посилення інтересу до контактів і міграцій. Диффузіонізм і міграціонізм в Західній Європі. Оцінка ролі географічного чинника в працях німецьких учених – Ф.Ратцеля, Л.Фробеніуса, Ф.Гребнера. Антропогеографічний напрям. Теорія «культурних кіл». «Морфологія культури».

Тема 5. ***Розвиток історичної географії у ХХ – на початку ХХІ ст.***

Проблеми розробки предметної області історичної географії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Відсутність чіткого уявлення про предметну область історичної географії у вітчизняній і зарубіжній науці початку ХХ ст.

Розвиток історичної географії в XX ст. (К.Кречмер, Е.Фютер, М.Ріттер, Б.Кроче, Гільберт, Г.Барнес, Дж.Барнес, Дж. Томпсон, С.-К.Кузнєцов, С.М.Середонін, О. О. Спіцин, С.Рудницький, В.П.Буцанов, М.Г.Саар, Г.І.Танфільєв, В.А.Танаєвський, А.Краус, К.Прейслер, Л.С.Берг, А.І.Андреєв, М.С.Беднарський). Вклад В. К. Яцунського в розробку теоретичних питань історичної географії.

Становлення сучасної парадигми історико-географічного мислення. Внесок «Школи Анналів» у розробку вузлових теоретичних питань історичної географії. Проблема простору в працях Л.Февра, М. Блоку, Ф.Броделя та ін. Успіхи і невдачі «Тотальної історії» Е.Ле Руа Ладюрі.

Праці В.І.Вернадського, А.С.Лаппо-Данилевського. Євразійство і євразійці.

Вивчення проблем історичної географії в радянський період. Л.М.Гумільов про предмет історичної географії.

Науково-педагогічна школа допоміжних історичних дисциплін Московського історико-архівного інституту.

Нова школа «соціальної історії» в Англії, її здобутки. Виклик Постмодернізму та «ренесанс» геополітичних підходів на межі тисячоліть. Неореалізм.

Новітні погляди на взаємозв’язок усіх напрямів історичної географії. Завдання історичної географії на сучасному етапі.

Публікація історико-географічних джерел. Товариства, секції, симпозіуми, з’їзди. Періодичні видання. Викладання історичної географії у вищій школі.

Тема 6. ***Історична географія давніх цивілізацій***

*Розвиток і розселення найдавнішого людства (2,5 млн. рр. до н.е. – 3 тис. рр. до н.е.) та етапи формування людини як роду Ноmо (етапи сапієнтації)*. Теорії полі- і моноцентризму прабатьківщини людства. Вплив географічного середовища на життя первісних людей. Взаємодія первісної людини і природи, вплив гло­бальних кліматичних криз на антропогенез людини. Основні види господарської діяльності людини палеоліту. Мезолітична криза ресурсів та географія неолітичної революції. Палеодемографія. Утворення рас і первісних мовних сімей.

*Історико-географічні виміри терміну "цивілізація".* Річкові і нерічкові цивілізації. Загальні риси географії поширення найдавніших (з ІІІ – ІІ тисячоліть до н.е.) європейських (Стародавня Греція, Стародавній Рим) та східних (від Єгипту, Месопотамії на заході до Китаю, Індії, Японії на сході) цивілізацій. Розвиток матеріального виробництва у передових цивілізаціях. Виникнення перших держав.

*Перші держави Сходу (3 – 4 тис. рр. до н.е.)*, їх економічний розвиток, міста та духовна культура. Географічні уявлення народів Давнього Сходу. Географічні досягнення шумерів. Географічні відкриття у найдавніші часи на території Китаю. Китай специфічний ізольований, найбільш розвинений географічний центр світу. Специфіка географічного пізнання у Китаї. Географічні дослідження та відкриття китайських мандрівників.

Тема 7. ***Особливості географії античного світу.***

***Ранні європейські цивілізації та варварський світ***

***Історична географія протоантичності***: перші цивілізації «народів моря»: а) етнічна історія Греції в III – I тис. до н.е. Природно-географічні особливості Середземномор’я та їх вплив на особливості формування «цивілізацій народів моря». Кріто-мінойська цивілізація; б). етнічна історія Італії в II – I тис. до н.е. Етруська проблема; в). «фінікійська ойкумена». Географічний ареал та природно-кліматичні чинники розвитку фінікійської цивілізації. Географічні уявлення фінікійців. Фінікійська і грецька колонізація в європейському Середземномор’ї. Фінікійці та карфагеняни. Давньогрецька «велика колонізація». Греки біля берегів Чорного і Азовського морів. Скіфія за Геродотом.

*Основні поняття і терміни*: пояс рабовласницьких держав; перші цивілізації; східна деспотія; мінова торгівля; натуральне господарство; домашнє рабство; общинне землеволодіння; петрогліфи; ієрогліфи; клинопис; релігійно-магічний світогляд; алювіальні долини і низини; екологічна ніша; демографічний тиск.

***Географія «річкових цивілізацій»***. Географічні передумови формування «річкових» цивілізацій. Господарська спе­цифіка та політичний устрій річкових цивілізацій. Кліматичні цикли та їх вплив на розвиток річкових цивілізацій. Міста «річкових» циві­лізацій. Вплив людини на природу.

***Політична карта Європи в античності***. Історична географія давньогрецької цивілізації**.** Регіони історичної Греції. Особливості етнічного складу населення. Колонізація та розширення грецького світу. Ойкумена в епоху завоювань Олександра Македонського. Цивілізація еллінізму (ІІІ ст. – 30 р. до не.). Географія античного світу. Географічні уявлення греків. Античні поліси. Географія варварського світу.

***Географія Римської цивілізації.*** Географічні досягнення римлян та політична карта часів Римської імперії. Географічний розподіл праці та торгові зв'язки. Великий шовковий шлях. Хінтерланд Римської цивілізації: природно кліматичні особли­вості населення Апеннінського півострова та Західного Серед­земномор'я. Етнічний склад населення Древньої Італії: італіки. Етнічна карта Європи на етапі вирішального розширення Римської держави (I ст. до н.е. – II ст. н.е.). «Давньоримська ойкумена»: а) ґенеза; б) експансія; в) римська політика та варварський світ; г) народонаселення та його розміщення; д) торгово-економічна географія. Римська імперія і її провінції. *V ст. до н.е. Політична географія.* Греція. Грецькі колонії. Колонії Карфагена. Етруски. Рим. Італійські племена. Варварська Європа. Кельти. Ібери. Скандинавія. Східна Європа. Скіфи. Племена Балканського півострова. Іллірійці. Фракійці. Оцінки населеності Європи. Поселення. Устрій і розміри грецького полісу. Міста Великої Греції. Італійські міста. Поселення Західного Середземномор'я. Cільські поселення. Землеробство. Аттика. Італія. Північна Європа. Степи. Торгівля. II ст. н.е. Політична географія. Межі римської імперії. Рейнсько-дунайський фронтир. Римські провінції. Італійські області. Народи римської імперії. Романізація Європи. Народи римського фронтира. Оцінки населеності Європи. Щільність населення в Римі. Щільність населення в дунайських і балканських провінціях. Щільність населення за межами імперії. Поселення. Типологія римських поселень. Territorium. Civitas. Colonia. Municipium. Vicus. Canabae. Oppidum. Ступінь урбанізації Середземномор'я в ІІ ст. н. е. Поселення за межами імперії. Німецькі urbes, кельтські oppida. Сільське господарство. Основні культури. Техніка землеробства. Транспортна система римської імперії. Торгівля.

Найбільш загальні риси особливостей племен і цивілізацій Євразії, Африки, Австралії та Америки. Спадщина античності на політичній карті сучасної Європи.

*Основні поняття і терміни:* пояс рабовласницьких держав; мінова торгівля; натуральне господарство; общинне землеволодіння; екологічна ніша; демографічний тиск.

**Модуль № 2** (1,5 кредита)

**ГЕОГРАФІЯ СВІТУ У СЕРЕДНІ ВІКИ, НОВИЙ ТА НОВІТНІЙ ЧАС**

Теми 8-9. ***Історична географія Середньовіччя. Загальні особливості світового розвитку. Політична карта Європи в добу середньовіччя***

*Загальні особливості* світового розвитку (цивілізації, виробничі сили, населення, духовна культура). Середньовічна цивілізація. Головні регіональні риси епохи (розширення ойкумени, політична карта, економічний розвиток, населення та етнічні процеси, матеріальна культура, географічний розподіл праці та торгові зв'язки). Еволюція географічних уявлень в добу Середньовіччя. Етнічні процеси в Західній Європі в Середні віки. Політична карта Європи в V – середині ХVІІ ст. Політичний розвиток Європи в добу пізнього феодалізму. Загальні тенденції розвитку світової економіки в добу середньо­віччя. Розвиток продуктивних сил і «обмін речовин» між суспільством і природою. Феодальне суспільство. Населення і духовна культура. Розширення ойкумени Європи. Економічний розвиток та етнічні процеси. Матеріальна і духовна культура. Близький і Середній Схід, Азія, Африка, Америка, Австралія і Океанія. Азійські світові центри ремесла та торгівлі. Система торгових шляхів з Азії в Європу. Асортимент міжнародної торгівлі. Природно-кліматичні фактори розвитку економіки Європи в добу Середньовіччя. Географія середньовічної культури.

Розміщення основних слов’янських племен на території Східної Європи. Формування території Київської Русі, її населення та географія господарства. Географія Русі XII – ХІІІ ст.: територія, населення, шляхи сполучення. Татаро-монгольське нашестя та його вплив на географію Східної Європи.

*Основні поняття і терміни*: середньовічні цивілізації; західна і східна цивілізації; періодизація середньовіччя; раннє середньовіччя, розвинуте середньовіччя, пізнє середньовіччя; варварські королівства Європи; романська архітектура; готичний стиль; хрестові походи; внутрішня та воєнна колонізація в Європі; парламент; раннє середньовіччя; розвинуте (класичне) середньовіччя, пізнє середньовіччя; феодальне суспільство; феодальна рента; феодальна роздрібненість; натуральне господарство; цехи; ремісниче виробництво; географія населення, етнічні спільноти, географія релігій.

***Історична географія раннього середньовіччя* (V – X ст.)**:

*Політична географія.* Велике переселення народів: природно-географічні передумо­ви. Основні міграційні маршрути ВПН. *Політична географія епохи «Великого переселення народів».*  Географія переміщень гунів та германських племен. *Франки. Алемани. Готи. Бургунди. Бретонці. Данці. Cакси. Слов’яни.* Ліквідація Західної Римської імперії та початок епохи варварських держав. Варварські королівства в територіально-етнічному вимірі. Географія степових каганатів раннього Середньовіччя. Теократичні держави. Папська область і географія поширення католицизму. Візантійська імперія. Арабо-мусульманська цивілізація: зародження та географія експансії. *Політична географія Каролінзької епохи.* Географія королівства франків у VI—VIII ст. Географія експансії Карла Великого і утворення «Священної римської імперії». Адміністра­тивно-територіальний поділ та особливості управління імперією. Значення імперії Карла Великого. Верденський поділ 843 р. Доля Лотарингії, Східної та Західної Франції*. Східні сусіди імперії. Італія. Скандинавія. Східна Європа. Візантійська імперія. Піренейський півострів.*

*Економічна географія.* Розпад римської торгово-економічної системи та аграризація Європи. Міста та міська економіка Європи в X – XV ст. Північні «вузли» міської економіки: фландрійський та північнонімецький. Північно-італійський центр міської економіки: Венеція та Генуя. Формування європейської торгової системи. Встановлення Венеціанського домінітету та розбудова Венеціанської «світ-економіки». Наповнення та напрями товаропотоків. Нові комерційні технології. Типи середньовічних сільських поселень. Географія сільського господарства. Географія ремесла і торгівлі в V – ХV ст. Географія транспорту в Середні віки. Церковна географія Європи в Середні віки. Великі географічні відкриття.

*Географія народонаселення.* Демографічні катастрофи і подолання їх наслідків. Внут­рішньоконтинентальний розподіл населення Європи. Нові регіони демографічного лідерства.

Феномен партикуляризму доби Середньовіччя. Середньовічні Італія та Німеччина. Феодальна роздробленість Французького та Англійського королівств. Особливості територіального партикуляризму в Східній Європі.

***Історична географія* розвиненого феодалізму (XI – XV ст.)**.

*Політична географія.* Виникнення територі­альних держав. Англо-французька модель територіальної центра­лізації. Особливості територіальної централізації на Сході Європи. Географія експансії турків-османів. Особливості турецької централі­зації. Політична географія Європи та вплив на неї колонізаційних процесів. Напрями німецької і французької колонізації в Європі. Священна Римська імперія. Італія. Герцогство Бургундія. Держави Піренейського півострова. Реконкіста. Сицилійське королівство. Візантійська Імперія. Балканські держави. Дунайські держави. Польща. Королівства Скандинавії. Спадщина середньовіччя на політичній карті сучасної Європи.

*Економічна географія*.Середньовічна урбанізація. Роль римської інфраструктури. Система діоцезів. Урбанізація у Франції. Bastides. Урбанізація басейну Рейну. Урбанізація південно-західної Німеччини. Сільський ландшафт Європи. Сільські поселення Франції. Сільські поселення Центральної Європи. Землеробський характер економіки. Зростання оброблюваних площ. Система землекористування. Основні культури. Індустрія і мануфактура. Торгівля і транспорт. Ринки і ярмарки. Торговельні шляхи. Альпійські перевали. Середземноморська торгівля. Венеція. Піза. Генуя. Порти Південної Франції і Каталонії. Кіпр. Флоренція. Ломбардія і П'ємонт. Балтійська торгівля. Фландрія. Південні Нідерланди. Брюгге. Ганзейський союз. Політична географія. Піренейський півострів. Кастілія-Арагон. Португалія. Франція. Роздробленість Священної Римської Імперії. Володіння Тевтонського ордену. Богемія. Австрія. Сілезія. Міста Північної Італії. Венеція. Міста Центральної Італії. Південна Італія. Скандинавія. Польща. Угорщина. Балканський півострів. Візантія. Оцінки населеності Європи. «Чорна смерть» 1348 р. Міграції населення. Етнічний склад. Поселення. Міста пізнього середньовіччя. Плани. Розміри. Функції міста. Ступінь урбанізованості Європи. Сільські поселення. Сільське господарство. Землеробство. Система землекористування. Основні культури. Тваринництво. Ліс в середньовічній економіці. Мануфактура. Нідерланди. Італія. Здобич солі. Транспорт і торгівля. Місцева торгівля. Ярмарки. Торговельні міста. Купецтво. Ганзейський союз. Дорожня система Європи в XIV ст. Річкова навігація. Морська торгівля.

Географічні уявлення і відкриття в добу середньовіччя. Вплив арабів на накопичення географічних знань. Досягнення норманів. Середньовічні посольства. Хрестові походи, місіонерство і дипломатія. Розвиток кораблебудування, поширення компасу. Збільшення кількості подорожей (особливо на Схід). Подорож Марко Поло (І275 – 1290) і її вплив на розвиток географії. Подорож в Монголію Плано Карпіні (1245 – 1247). Г.Рубрук «Подорож в східні країни». Подорож в Монголію Монтекорвіно (1289 – 1328). Дослідження португальцями західного узбережжя Африки (Діогу Кан, Бертоломео Діаш), Опис Норвегії, Швеції і Фінляндії датським істориком Саксом Грамматиком. Зв'язки скандинавів з Ісландією і Гренландією. Великі географічні відкриття (кінець XV – XVІI ст.). Відкриття Америки Х.Колумбом. Чотири плавання Х.Колумба до берегів Америки (1492 – 1504). Плавання Кабрала, Каботів, Кортеріал. Завоювання Нового Світу. Перша навколосвітня подорож Ф.Магеллана (1519 – 1522). Шлях Васко да Гами в Індію навколо Африки (1497 – 1493). Відкриття Океанії. Дослідження Сибіру і Далекого Сходу. Значення географічних відкриттів XV – XVІI ст.

*Географія населення.* Оцінки населеності Європи*.* Етнічний склад населення. Романські народи. Німецькі народи. Слов’янські народи. Греки. Євреї.

Тема 10. ***Основні тенденції історичної географії***

***пізнього Середньовіччя (раннього Нового часу)****.*

*Подвоєння знань про природний світ в епоху «Великих географічних відкриттів».* Передумови Великих географічних відкриттів і їх передісторія. Великі географічні відкриття і розширення ойкумени. Основні етапи ВГВ: відкриття Американських континентів, відкриття морського шляху до Індії, обстеження берегів Нової Зеландії та Австралії, дослідження Західного та Східного Сибіру, Російського Далекого Сходу.

Відкриття і дослідження Камчатки і Курильських островів. Відкриття Берингової протоки. Відкриття росіянами Північно-Західної Америки, Алеутських і Командорських островів, Дослідження внутрішніх областей Африки (Марль Жак Понсе, Джеймс Брюс, Андре Брю, Симон ван дер Стел та ін.). Відкриття басейну Міссісіпі Луї Жольє, Жак Маркет). Експедиції Джеймса Кука.

Перша російська навколосвітня подорож (1803 – 1806). Експедиція Ф.Ф.Беллінсгаузена – М.М.Лазарєва і відкриття Антарктиди. Дослідження Південної і Центральної Африки Д.Лівінгстоном. Дослідження Нової Гвінеї (М.М.Міклухо-Маклай). Р.Пірі і досягнення Північного полюсу. Досягнення Південного полюсу Р.Амундсеном і Р.Ф.Скоттом. Пошуки північних проходів в Азію.

Загальні підсумки Великих географічних відкриттів. Політичні і економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Створення перших колоніальних імперій. Іспанський «провінційний» варіант колонізації. Португальський та голландський «крапкові» варіанти колонізації. Європейська колоніальна політика та доля місцевого населення Нового світу.

*Політична географія.* Епоха Реформації і її вплив на формування сучасної політичної карти Західної Європи. Реформація і Контрреформація в Німеччині: наслідки для політичного розвитку країни. Тридцятирічна війна і її підсумки. Територіальні втрати і придбання європейських держав. Державне самовизначення Швейцарії і Нідерландів.

*Історична географія Російської держави (XIV – XVІІ ст.).*

*Економічна географія Європи.* Великі географічні відкриття та їх вплив на світову економічну систему. Початок формування світового господарства. Зміни в географії виробництва та торгівлі Європи в XVI – ХVІІ ст. Доба Антверпена та Амстердаму в європейській економіці. Формування англійської національної економіки та початок «ери Лондона». Початок світової промислової революції і закріплення «моноцентричної» моделі європейської економіки. Розширення гео­графії індустріального господарства і перехід до економічного «поліцентризму». Міжнародний розділ праці та світова спеціалізація. Транспортна революція та її вплив на світове господарства. Еволюція аграрних стосунків в Європі XVI – першої половини XVII ст. Дві зони аграрного розвитку. «Друге видання кріпацтва»: просторово-географічна характеристика.

*Географія населення* Західної Європи в Ранній Новий час. Соціальні наслідки Реформації в країнах Західної Європи. Регіональні особливості соціального розвитку в Ранній Новий час і перші буржуазні революції. Загострення соціальних протиріч, масова пауперизація верств трудящих населення і динаміка чисельності населення: просторово-географічні особливості. Зміна характеру воєн і військового мистецтва і географія населення. Демографічні наслідки Тридцятирічної війни. Демографічні підйоми і спади. Початок освоєння європейцями Нового Світла: географічні закономірності. Особливості міграційних процесів в Західній Європі Раннього Нового часу. Їх причини і масштаби. Потоки міграцій населення. Перенаселеність і запустинювання.

*Епіцентри природних катаклізмів. Ареали конфліктогенності.*

*Основні поняття і терміни*: хронологічні рамки раннього нового часу; великі географічні відкриття; абсолютна монархія; буржуазія; наймані робітники; первісне нагромадження капіталу; єдиний внутрішній ринок; первісне накопичення капіталів; вільний власник і підприємець; конкурентність і змагальність; технічні удосконалення, нерівномірність економічного розвитку, виникнення націй; національні мови; однонаціональні і багатонаціональні держави; централізовані держави; Відродження, Реформація, Контрреформація, протестантизм, церковний розкол у Росії, сучасна світогосподарська система; міжнародний розподіл праці, Перший розподіл світу, світова торгівля, географія работоргівлі, географія піратства; мануфактурне виробництво.

Тема 11. ***Загальні риси історичної географії Нового часу.***

***Динаміка політичної карти світу в новий час***

*Загальні риси Нового часу*. Сутність і періодизація Нового часу. Географічні відкриття і дослідження нового часу і розширення ойкумени. Політична географія. Цивілізації Сходу та Заходу в Новий час.

*Політична карта* *Європи* в середині XVII – на початку XX ст. Тридцятилітня війна та становлення Вестфальської системи. Сутність територіального суверенітету. Національні та мультинаціо­нальні держави Європи. Здобуття незалежності переселенськими колоніями Північної та Південної Америки.

*Історична географія Російської держави (XVІІ – початок XX ст.).*

Наполеонівські війни та створення Віденської геополітичної системи. Формування системи «пентархії» як першої системи європейської рівноваги. Державний лад, формування націй. Вплив націоналістичної ідеології на політичну географію Європи. Нові національні держави Європи в другій третині XIX ст. Об’єднання Італії та Німеччини та їх вплив на європейську геополітику.

Формування європоцентричної моделі світу в Нову добу та її еволюція у XVIII – XIX ст.

*Географія населення*. Основні демографічні процеси Нового часу. Етнічні процеси і населення у Європі в середині XVII – на початку XX ст. Зростання густоти населення. Динамізація світових міграційних процесів. Європейська еміграція. Урбанізаційні процеси в XIX ст. Загострення екологічної проблеми.

Матеріальна і духовна *культура*. Росія, Північна Америка, Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: загальна характеристика. *Населення та культура. Культура і наука.*

*Основні поняття і терміни:* формаційний і цивілізаційний підходи; Великі географічні відкриття; факторії; метрополія; колонія; нова історія; гуманізм; циклічний розвиток виробничих сил, світове господарство, соціальна і етнічна структура населення, наполеонівські війни, політична карта світу, промислові перевороти, географія промисловості, географія сільського господарства, географія транспорту, нерівномірність економічного розвитку, політика меркантилізму і фритредерства, технічний прогрес і культура, колоніальний розподіл світу, внутрішньорегіональний розподіл праці, міжнародний розподіл праці, колоніальний розподіл Океанії, традиційне господарство, територіальний розподіл світу, вивіз капіталу; товарне виробництво; технічний прогрес; капіталістичне виробництво; товар; капітал; спільні національні ринки; біржі: торгові компанії; банки; абсолютна монархія; представницька монархія; мануфактура (розсіяна, централізована); криза католицизму; інтелігенція; меркантилізм; Новий світ; навколосвітні плавання; колоніальні імперії; світовий ринок; наполеонівські війни; територіальний розподіл світу; інтернаціоналізація господарського життя.

Тема 12. ***Географія господарства у новий час***

*Економічна географія*. Розвиток продуктивних сил. Географічний розподіл праці і торговельні зв'язки. Формування світового ринку, світового розподілу праці. Метрополії і колонії. Географія торгівлі та транспорту (середина XVII – початок XX ст.). Територіальний розподіл світу і світова торгівля. Вивіз капіталу. Нові засоби морського і сухопутного сполучення: пароплавне сполучення, мережа залізниць; Панамський канал, Суецький канал. Нові типи комунікації. Нові форми світового бізнесу (туризм, інформаційні послуги і т.п.). Міста в Новий час. Географія сільського господарства (середина XVII – початок XX ст.).

Тема 13. ***Вступ в історичну географію Новітнього часу.***

*Особливості історико-географічного розвитку Європи і світу в Новітній час.* Суттєві відмінності між історичною географією нового і новітнього часів. Економічна географія Європи і світу в XX – початку XXI ст. Демографічні процеси на карті Європи і світу в XX – на початку XXI ст. Етнічні процеси в Європі в XX – на початку ХХІ ст. та їх вплив на державотворчі процеси.

*Політична карта Європи в ХХ ст.* Перша світова війна її географія та політико-територіальні наслідки. Версальсько-Вашингтонська система. Реалізація принципу права самовизначення націй і нові національні держави Європи. Протиріччя міжвоєнної геополітики. Початок розпаду колоніальних імперій. Біполярний і постбіполярний світ.

*Гаографія населення XX ст.*

*Географічні відкриття у новітній час.* Нові дослідження Американської Арктики. Освоєння Північного морського шляху і завершення відкриття радянської Арктики. Дослідження центральної Арктики. Нові відкриття і дослідження в Антарктиді.

*Історична географія СРСР та СНД.* Зміна території СРСР після жовтневих подій 1917 р. Зміни економічної і політичної географії СРСР та СНД внаслідок виконання п’ятирічок і після 1991 р.

План ГОЕЛРО і основні принципи географії електрифікації країни. Вивчення покладів корисних копалин. Згубні наслідки сировинної політики в СРСР.

Промислове будівництво в національних регіонах. Індустріалізація східних районів країни та їх ціна. Друга вугільно-металургійна база СРСР на сході та її роль у «соціалістичному будівництві» і під час війни 1941 – 1945 рр. Вплив війни на розширення промислового розвитку Кавказу, Казахстану, Середньої Азії, Уралу і Сибіру.

Основні риса географії паливної промисловості. Географія машинобудування чорної і кольорової металургії. Розміщення хімічної промисловості. насильницька індустріалізація ті її наслідки.

Загальна характеристика сільського господарства СРСР та СНД.

Основи спеціалізації і розміщення сільського господарства СРСР. Ліквідація поділу СРСР на райони виключно аграрні і виключно промислові. Нераціональне використання радянським сільським господарством природних умов. Негативні наслідки аграрної політики в СРСР та СНД. Просування землеробства на Північ. Географія тваринництва та наслідки його спеціалізації.

Географія нового залізничного будівництва. Районні особливості в реконструкції залізничного транспорту. Основні автостради СРСР. Канали «Москва-Волга», «Біломорсько-Балтійський», «Волго-Дон». Північний морський шлях. Основні авіалінії СРСР та СНД.

Зростання населення в містах, східних раціонах СРСР та СНД. Зрушення в розміщенні продуктивних сил СРСР та СНД. Політика депортацій в СРСР.

Основні зміни адміністративно-господарського поділу СРСР у 1985 – 1991 рр. Становлення суверенних держав. Загальні особливості сучасної географії держав, що утворилися на теренах колишнього СРСР.

*Кордони СРСР і Російської Федерації у ХХ ст.* Кордони Російської імперії на початку ХХ ст. Територіальні втрати і придбання Радянської Росії та СРСР в 1920 – 1930-ті рр. Кордони СРСР після Другої світової війни. Територія Російської Федерації після розпаду СРСР. Територія РФ напередодні XXI ст. Міграційні процеси в СРСР і РФ. Спірні території і прикордонні проблеми сучасної Росії.

Тема 14. **Історична географія Європи і світу у 1918 – 1945 рр.**

Формування нової політичної карти Європи і світу після Першої світової війни: Паризька мирна конференція. Постверсальська інституціоналізація.

Політична карта Європи в 1920-ті – на початку1930-х рр. Політична карта на периферії системи міжнародних відносин в 1920 – 1930-ті рр.

Європа і світ на шляху до Другої світової війни: географія локальних конфліктів.

Друга світова війна її географія та політико-територіальні наслідки.

Тема 15. **Історична географія Європи і світу у 1945 – 1991 рр.**

Післявоєнна Європа: врегулювання проблеми кордонів та практика обміну населенням. Біполярний світ та географія холодної війни. НАТО та Організація Варшавського договору.

Світова колоніальна система після Другої світової війни і її крах: процес деколонізації на політичній карті світу.

Географія локальних конфліктів на периферії системи міжнародних відносин.

Тема 16. **Історична географія Європи і світу після 1991 р.**

Розпад соціалістичного блоку та СРСР. Територіальні зміни в Центрально-Східній Європі та Євразії після закінчення «холодної війни».

Інтеграційні об’єднання у постбіполярному світі: просторово-картографічний аспект.

Військово-політична експансія США у постбіполярному світі: просторовий аспект.

Зміни політичної географії Європи кінця XX – початку XXI ст. Процеси глобалізації.

Тема 17. **Географія сільського господарства і промисловості**

**у новітній час**

Розпад світової економіки в першій чверті XX ст. Економічний автаркізм. Створення нових індустріальних центрів в СРСР. Розвиток міста в другій половині ХХ ст. Географія сільського господарства в XX ст. Населення Європи в ХХ – на початку ХХІ ст. Географія торгівлі та транспорту в ХХ ст. Вплив географічних відкриттів у новітній час на розвиток господарства.

**Блок 2. Основи демографії**

**Модуль 2 (2,5 кредита)**

**Змістовий модуль 2**

**ДЕМОГРАФІЯ СВІТУ**

*Тема 18.* **Вступ до курсу**

Обсяг і завдання курсу, його предмет, об’єкт та завдання. Особливості лекційних і практичних занять, самостійної роботи, форм контролю за вивченням курсу. Співвідношення предметів «Історична демографія» й «Історична географія». Географічні аспекти розвитку демографічних процесів. Методологія історико-демографічних досліджень. Загальна теорія народонаселення. Основні поняття: історична демографія, чисельність, щільність населення та ін. Демографічні чинники історичного процесу. Джерела та історіографія курсу. Видатні дослідники. Р. Венс і теорія «демографічних ножиць». Ю. Л. Бессмертний, А. Г. Вишнєвський, М. В. Птуха (СРСР). Массімо Ліві Баччі (Італія) та його «Демографічна історія Європи». Характеристика підручників, посібників, енциклопедично-довідкових видань, Інтернет-джерел. Карти й атласи, особливості роботи з ними.

Історична демографія і демографічна історія. З історії уявлень про предмет історичної демографії. Визначення предмета представниками історичної науки. Визначення предмета представниками демографічної науки. Погляди зарубіжних вчених на предмет історичної демографії. Значення історичної демографії.

*Формування історичної демографії як наукової дисципліни*. Вітчизняні та зарубіжні історико-демографічні дослідження в XIX – на початку XX ст.

*Джерела історичної демографії*. Види джерел, що використовуються для реконструкції демографії минулого. Письмові джерела, дані археології та етнографії, топоніміки і ономастики, мови, а також природничо-наукові дані. Методи реконструкції демографії минулого як методи історико-джерелознавчі. Письмові джерела як основна категорія джерел історичної демографії. Найважливіші види письмових джерел, які використовуються історичною демографією. Демографічна література минулого як джерело. Джерела – речові, письмові, етнографічні, статистичні.

*Розділи історичної демографії* як науки та структура навчального курсу.

Хронологічна структура науки та навчального курсу.

*Методологія історико-демографічних досліджень.* Методи дослідження історичної демографії: історичний, порівняльний, історико-генетичний, метод ретроспективного аналізу, статистичний метод та ін. Населення і його ознаки. Статистичні, соціологічні, графоаналітичні і картографічні методи демографічного аналізу, Анамнестичний метод. Метод реального покоління і метод умовного покоління. Інтервальні і моментальні показники. Середнє населення. Демографічні таблиці. Методи відновлення історії сімей.

Історична демографія і міждисциплінарний синтез.

*Основні поняття*: історична демографія, чисельність, щільність населення та ін. Демографічні чинники історичного процесу.

*Зв’язки історичної демографії з іншими науками*. Зв’язок історичної демографії з історією, етнологією та історичною географією. Історична географія населення. Етногенез. Динаміка зміни чисельності населення. Міграційні процеси. Історія міграційної рухливості населення. Шляхи розселення. Щільність населення і її вплив на інтенсивність розвитку історичних подій і соціально-економічної бази. Особливість джерельної бази. Особливості демографічних процесів в різні історичні епохи. Населений пункт як ступінь історичного розвитку. Село і місто. Культурно-господарські типи. Житла, одяг, обряди. Історична демографія і спеціальні історичні дисципліни. Історична геодемографія, історична етнологія.

Філософія історичної демографії.

*Основні поняття і терміни:* історична демографія; метод історизму; напрями історичної демографії; історичні епохи; формаційний підхід; цивілізаційний підхід; цивілізація.

*Тема 19.* ***Загальна теорія народонаселення***

Структура системи знань про народонаселення (економіка народонаселення, соціологія народонаселення, екологія народонаселення, генетика народонаселення). Демографія та місце у ній історичної демографії.

*Відтворення населення* та репродуктивна установка. Види руху населення.

*Історичні* *типи відтворення населення*: архетип, традиційний (доіндустріальний), сучасний (раціональний).

*Народжуваність* і плідність. Фактори, що впливають на рівень народжуваності. Правило компенсації і демографічна хвиля. Контроль над народжуваністю. Аборти.

*Чисельність*. Фактори, що визначають чисельність населення. Чисельність населення як об’єкт дослідження. Уявлення про зміну чисельності населення світу (В. Мірабо, Д. Юм). Осіле і кочове населення. Оптимальний тип відтворення населення (демографічний оптимум). Ф. Арьєс і етапи демографічної історії людства. Абсолютний приріст населення і абсолютне скорочення приросту. Р. Венс і теорія «демографічних ножиць». Логістична крива і теорія циклічного зростання населення в часі. Чисельність світового населення в умовах первіснообщинного ладу, рабовласницького і феодального суспільств. Динаміка чисельності населення в новий і новітній час. Сезонні коливання природного приросту населення. Оборот населення і його прояви в різних регіонах світу. Демографічне прогнозування: короткострокові, середньострокові, довгострокові прогнози. Методи пересування і експертних оцінок. Демографічний прогноз на ХХІ ст.

Дефіцит простору в світі. Демографічний вибух: причини та наслідки. Демографічні революції та їх зміст. Щільність. Розселення. Міське і сільське населення.

*Статевовікова структура*. Вік населення і вікова піраміда. Співвідношення чисельності статей, їх регіональні особливості. Євгеніка. Самодіяльне і несамодіяльне населення. Рівень освіти. Соціально-економічна структура. Частка працюючого населення в світі.

*Шлюбність*. Шлюбоздатність, шлюбний ринок і вік того, що одружується. Шлюбний стан і його категорії. Шлюбна поведінка. Інцест. Целібат. Форми і види шлюбу. Зміни у шлюбній поведінці. Припинення шлюбу: овдовіння та розлучення.

*Сім’я* та її життєвий цикл. Сімейна структура. Типи сімейних організацій та сімей: моногамія та полігамія. Статева поведінка. Продуктивність шлюбу, ідеальне число дітей. Правило компенсації і демографічна хвиля. Життєвий потенціал і життєвий цикл сім’ї. Народжуваність в умовах проміскуїтету і дуально-групового шлюбу. Егалітарний характер шлюбу. Концесуальні шлюби. Сім’я і хатнє господарство.

*Дітність*. Кількість дітей у сім’ї.

*Тривалість життя* людини в світі. Середня і модальна тривалість життя. Демографічне постарішання – об’єктивний, історично зумовлений процес. Довгожителі. Концепція демографічного переходу та її модифікації.

*Смертність* і порядок вимирання поколінь. Екзогенні і ендогенні чинники смертності. Професійна смертність. Зміна структури смертності і середньої тривалості життя.

*Міграція*. Класифікація міграцій. Внутрішня і зовнішня, постійна і поворотна, добровільна і примусова міграції населення.

Маятникова міграція. Прямі і зворотні міграційні потоки. Мігрант –новосел – старожил. Теорія міграційного процесу. Некеровані, тимчасові і регульовані чинники міграції. Сальдо міграції і показники приживаності.

Міграція населення в докапіталістичних суспільствах. Просочування, кочівництво, колонізація. Основні форми міграції населення в період феодалізму. Абсолютне і відносне перенаселення. Міграція населення в Новий Світ і виникнення нових етнічних груп. Основні напрями міграції населення в новий час. Політичні міграції населення в ХХ – на початку ХХ ст. Загальна характеристика країн імміграції і еміграції.

Закони народонаселення. Історичність законів народонаселення. Взаємозв’язок економічних і демографічних законів розвитку суспільства.

Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій. Закон первісного способу виробництва. Закон народонаселення рабовласницької цивілізації. Закон народонаселення епохи феодалізму. Капіталістичний закон народонаселення. Народонаселення на сучасному етапі історичного розвитку.

*Тема 20.* ***Історія демографічного вивчення населення Землі***

*Зародження елементів історичної демографії*. Погляди давніх авторів Китаю, Індії, античних суспільств, погляди доби середньовіччя у мусульманському світі, Європі.

Демографічні уявлення доби *Відродження* іпочатку *нового часу*. Погляди меркантилістів, фізіократів. Початок наукових досліджень з демографії. Д. Граунт. Демографічні погляди А. Сміта і Д. Рікардо. Т.-Р. Мальтус і його концепція, її оцінка з урахуванням сучасних знань. Євгеніка. Демографічний детермінізм.

*Розвиток демографічних знань в XIX – на початку XXІ ст.* Виокремлення історичної демографії в окрему наукову дисципліну.

*Історична демографія новітнього часу на території СРСР, в країнах зарубіжної Європи, в США.*

*Вивчення проблем історичної демографії в радянський період.* Ю.Л.Бессмертний про предмет історичної географії. Науково-педагогічна школа спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін Московського історико-архівного інституту.

Праці найбільш відомих радянських і зарубіжних вчених (С.Г.Огрумілін, Ю.Л. Бессмертний, А. Я. Боярський, М. Я. Сонін, Б.Ц.Урланіс, С. А. Ковальов, Д.І. Валентей, Н. В. Звєрєва, Б. Д. Брєєв, В.М.Мєдков, О. М. Малєва, Г.В.Рахманова, І. В. Дзарасова, А. Я. Кваша, А.С.Первушин, Б.М.Волинська, І. В. Калінкж, С.І.Пирожков, М. Б. Баркалов, Р. С. Рогова, Б. С. Хорєв, Ю.Т. Ричков, Є.М.Андрєєв, В. В. Єлізаров (СРСР), П.Калатбарі (Німеччина), З. Павлік (Чехословаччина), М. Мінков (Болгарія), Е. Россет (Польща), М. Мацура (Югославія), Е. Сабаді (Угорщина) та ін.). Нова школа «соціальної історії» в Англії, її здобутки.

Роботи сучасних російських вчених (А. Я. Боярський, І.А. Гундаров, Н.А. Горська, Ж.А. Зайончковська, О.М. Вербицька, Д.І.Валентей, А.Я.Кваша, Д.Соколов, Н.Л. Пушкарьова, Є. М. Андрєєв, В.А.Борисов, А.Б.Синельников, П.П. Шушерін, Л.Є. Дарський, Т.Х.Харькова, С.В. Захаров, А.Г.Вишневський, О.І. Іванова, В.І. Сакевич та ін. Концепція демографічної модернізації на пострадянському просторі (А.Г.Вишневський та ін.). Математична модель опису світового демографічного процесу, заснована на ідеях синергетики (С.П. Капіца).

Виклик Постмодернізму. Неомальтузіанство і глобальні проблеми сучасності.

Новітні погляди на взаємозв’язок усіх напрямів історичної демографії. Принцип демографічного імператива. Завдання історичної демографії на сучасному етапі.

*Формування демографічної думки в Україні у XVIII ст.* (К. Зиновіїв, Г.І.Новицький, І.К. Кирилов, Г.Ф. Юнкер, О.І. Рігельман, ревізія 1763-1764 рр., П.О. Румянцев, Г.В. Козицький, М.М. Мотоніс, Ф.І. Туманський, І.Г.Туманський, О.Ф. Шафонський, В.І. Крамаренков, В.Г. Полетика, Я.А.Рубан, М.І. Антоновський, М.Д. Жулковський, С.М. Завалієвський, Я.М.Маркович). Особливості розвитку української історико-демографічної думки у XVIII ст.

*Розвиток історико-демографічної думки в Україні у XIX – на початку XX ст.* (М.А. Маркевич, О.В. Яблоновський, М.Ф. Владимирський-Буданов, А.О. Скальковський, М.О. Максимович, ОМ. Лазаревський, І.М. Каманін, Д.І.Багалій, М.М. Шпілевський, праці земських статистиків, О.О. Русов, В.Н.Каразін, І.М. Ланг, А.Ф. Павловський, І.І. Срезневський, О.П.Рославський-Петровський, Д.П. Журавський, Г.П. Ґалаґан, В.В.Тарновський, М.Х. Бунге, М.І. Зібер, І.Я. Франко, П.А. Грабовський, С.А.Подолинський, І.І. Пантюхов, Т.І. Маковецький, І.П. Скворцов, М.М.Кузнецов, Є.В. Святковський, О.Ю. Корчак-Чепурківський, Л.О.Смідович, А.І. Якобій, М.С. Уваров, М.І. Тезяков, П.М. Діатропов, Т.Р.Рильський, К.О. Андреев, А.С. Бориневич, К.Г. Воблий та ін.).

*Розвиток демографічної науки в Україні за роки Радянської влади*. Створення і діяльність Інституту демографії АН УРСР, відділу демографії ЦСУ УРСР, Управління народногосподарського обліку Держплану УРСР. Теоретичне й конкретно-соціологічне вивчення смертності (М.В. Птуха, А.П.Хоменко, Ю.О. Корчак-Чепурківський та ін.). Загальна схема вивчення демографічних явищ (М.В. Птуха). Проблема відтворення класів і соціальних груп у суспільстві (Ю.О. Корчак-Чепурківський). Концепція циклічності глобального демографічного розвитку (С.А. Томілін). Складання прогнозів демографічного розвитку СРСР загалом та союзних республік (Ю.О. Корчак-Чепурківський, М.В. Птуха, А.П. Хоменко).

Комплексні дослідження з історії великих міст України (А.П. Хоменко, Ю.М. Масютін, М.М. Трацевський, А.М. Гіршфельд, І.В. Лебединський, А.С.Бориневич та ін.).

Дослідження проблем історичної демографії (С.В. Шамрай, О.І.Баранович, Б.П. Вологдін, В.Д. Юркевич та ін.). Укладення бібліографій з проблем демографічного розвитку (В.Ф. Резніков за участі М.В. Птухи).

Згортання демографічних досліджень в Україні у другій половині 30-х років XX ст. Закриття Інституту демографії АН УРСР (1938). Репресії проти провідних вітчизняних демографів.

Відновлення демографічних досліджень у 60-ті роки XX ст. Діяльність Сектору демографії й відтворення трудових ресурсів Інституту економіки АН УРСР та Ради з вивчення продуктивних сил УРСР АН УРСР. Проблеми медичної демографії в працях вчених Київського науково-дослідного інституту загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзаєва та окремих медичних вузів. Географічні аспекти відтворення й розвитку населення у дослідженнях українських вчених.

Видання і перевидання праць видатних вітчизняних демографів (М.В.Птуха, Ю.О. Корчак-Чепурківський, А.П. Хоменко, С.А. Томілін, М.В.Курман, І.В. Лебединський). Публікації вчених останньої третини XX ст. (Л.В. Чуйко, І.М. Табориська, В.В. Онікієнко, В.А. Поповкін, В.В.Микитенко, Е.М. Лібанова, В.С Стешенко, А.Л. Перковський, С. І. Пирожков, О.Г.Лавер та ін.). Історико-демографічні дослідження в Україні у 1990-х роках – на початку ХХІ ст.: головні напрями розвитку історико-демографічної думки. Внесок українських вчених у світову демографічну науку.

Публікація історико-демографічних джерел. Товариства, секції, симпозіуми, з’їзди. Періодичні видання. Викладання історичної демографії у вищій школі.

*Історія підрахунків народонаселення*. Зародження інтересу до підрахунку чисельності населення. Примітивні форми підрахунків. Типологізація населення. Цензи. Вплив релігійного чинника на збір даних про населення.

Облік стану населення і облік демографічних подій (поточна демографічна статистика). Переписи населення.

*Тема 21.* **Історична демографія первісного суспільства**

Демографічні аспекти виникнення людства. Загальні дані про людську популяцію в кам’яному віці. Тривалість життя, народжуваність і смертність в палеоліті і на початку епохи бронзи. Форми первісних шлюбних стосунків. Дітність. Специфіка ставлення до дітей і людей похилого віку.

«Демографічні вибухи» в палеоліті і неоліті. Архетип відтворення населення і перехід до традиційного типу відтворення. Їх характеристика.

*Тема 22.***Історична демографія стародавнього світу**

Загальні дані про народонаселення. Тривалість життя, народжуваність і смертність на Сході і в античних державах. Сімейно-шлюбні стосунки, їх регіональні відмінності. Моногамія і полігамія. Дітність і ставлення до дітей в різних регіонах.

*Тема 23.***Історична демографія середньовіччя**

Загальна динаміка демографічного розвитку. Тривалість життя. Народжуваність і смертність. Шлюбні стосунки, сім’я, дітність. Специфіка розвитку в Європі і на Сході.

Побут і фізичний стан людей в різних регіонах, динаміка їх розвитку протягом середньовіччя.

Підсумки демографічного розвитку людської популяції в середні віки.

*Тема 24.***Історична демографія нового часу**

Загальні дані про демографічний розвиток. Тривалість життя, народжуваність і смертність. Сімейні стосунки. Причини і характер демографічних змін в Європі. Перехід від традиційного типу відтворення до європейського, характеристика останнього. Особливості демографічного розвитку Центральної, Південної і Східної Європи. Специфіка демографічного розвитку Сходу.

Нові процеси у світовому демографічному розвитку. Міграція, урбанізація. Зміни в побуті та гігієнічних умовах.

Підсумки демографічного розвитку на початок XX століття.

*Тема 25.***Основні напрями сучасного демографічного розвитку**

Загальні статистичні дані. Тривалість життя. Народжуваність і смертність. Шлюбність. Регіональні відмінності. Специфіка демографічного розвитку в Європі, Америці, Азії та Африці.

Третій «демографічний вибух». Причини різких відмінностей у співвідношенні народжуваності і смертності між «Північчю» і «Півднем». Особливості «демографічного переходу».

Глобалізація сучасного світу. Міграції надзвичайного характеру. Вплив міграційних процесів на демографічний розвиток. Міжконтинентальна міграція. Пересування товарів і капіталу та його вплив на перерозподіл людських ресурсів. Сучасні демографічні проблеми і шляхи їх розв’язання.

*Тема 26.***Історична демографія України**

Міграційні процеси в Україні. Характеристика природного руху населення на території України. Динаміка чисельності та складу населення України. Густота та розміщення населення на території України. Зміни якісних характеристик населення України. Історія динаміки шлюбності в Україні.

Основні напрями національної демографічної політики України. Демографічні перспективи України.

**4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема | Лекції | Семінари | Самостійна робота |
| **Модуль 1 (2,5 кредита)**  **Змістовий модуль 1**  **ГЕОГРАФІЯ СВІТУ** | | | |
| Тема 1. Теоретичні та методологічні засади історичної географії | **2** |  | **3** |
| Тема 2.  Елементи історичної географії в працях доби античності та Середньовіччя | **1** |  | **3** |
| Тема 3.  Розвиток історичної географії в ХVІІ – ХVІІІ ст. | **1** |  | **3** |
| Тема 4.  Розвиток історичної географії у ХІХ ст. | **1** |  | **3** |
| Тема 5.  Розвиток історичної географії у ХХ – на початку ХХІ ст. | **1** |  | **3** |
| Тема 6.  Історична географія давніх цивілізацій. | **2** | **6** | **3** |
| Тема 7.  Особливості географії античного світу.  Ранні європейські цивілізації та варварський світ. | **2** | **4** | **3** |
| Тема 8. Історична географія Середньовіччя. Загальні особливості світового розвитку. | **2** | **2** | **3** |
| Тема 9. Політична карта Європи в добу середньовіччя. | **2** |  | **3** |
| Тема 10  Основні тенденції історичної географії  пізнього Середньовіччя (раннього Нового часу). | **2** |  | **3** |
| Тема 11  Загальні риси історичної географії Нового часу.  Динаміка політичної карти світу в новий час. | **2** | **2** | **3** |
| Тема 12  Географія господарства у новий час. | **2** | **2** | **3** |
| Тема 13  Вступ в історичну географію новітнього часу. | **2** | **2** | **3** |
| Тема 14  Історична географія Європи і світу у 1918-1945 рр. | **2** |  | **3** |
| Тема 15  Історична географія Європи і світу у 1945-1991 рр. | **2** |  | **3** |
| Тема 16  Історична географія Європи і світу після 1991 р. | **2** |  | **3** |
| Тема 17  Географія с/г і промисловості у новітній час. | **2** |  | **3** |
| **Модуль 2 (2,5 кредита)**  **Змістовий модуль 2**  **ДЕМОГРАФІЯ СВІТУ** | | | |
| Тема 18. Теоретичні та методологічні аспекти історичної географії | **2** |  | **3** |
| Тема 19.  Загальна теорія народонаселення | **2** | **2** | **3** |
| Тема 20.  Історія демографічного вивчення населення Землі | **2** |  | **3** |
| Тема 21.  Історична демографія первісного суспільства | **2** |  | **3** |
| Тема 22.  Історична демографія стародавнього світу | **2** |  | **3** |
| Тема 23.  Історична демографія середньовіччя | **2** |  | **3** |
| Тема 24.  Історична демографія нового часу | **2** |  | **3** |
| Тема 25. Основні напрями сучасного демографічного розвитку. | **2** |  | **3** |
| Тема 26. Історична демографія України | **2** | **4** | **3** |
| **Всього:** | **48** | **24** | **78** |

**5.ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ**

**Модуль 1 (2,5 кредита)**

**Змістовий модуль 1**

**ГЕОГРАФІЯ СВІТУ**

Тема 1. Теоретичні та методологічні засади історичної географії

Тема 2.

Елементи історичної географії в працях доби античності та Середньовіччя

Тема 3.

Розвиток історичної географії в ХVІІ – ХVІІІ ст.

Тема 4.

Розвиток історичної географії у ХІХ ст.

Тема 5.

Розвиток історичної географії у ХХ – на початку ХХІ ст.

Тема 6.

Історична географія давніх цивілізацій.

Тема 7.

Особливості географії античного світу.

Ранні європейські цивілізації та варварський світ.

Тема 8. Історична географія Середньовіччя. Загальні особливості світового розвитку.

Тема 9. Політична карта Європи в добу середньовіччя.

Тема 10

Основні тенденції історичної географії

пізнього Середньовіччя (раннього Нового часу).

Тема 11

Загальні риси історичної географії Нового часу.

Динаміка політичної карти світу в новий час.

Тема 12

Географія господарства у новий час.

Тема 13

Вступ в історичну географію новітнього часу.

Тема 14

Історична географія Європи і світу у 1918-1945 рр.

Тема 15

Історична географія Європи і світу у 1945-1991 рр.

Тема 16

Історична географія Європи і світу після 1991 р.

Тема 17

Географія с/г і промисловості у новітній час.

**Модуль 2 (2,5 кредита)**

**Змістовий модуль 2**

**ДЕМОГРАФІЯ СВІТУ**

Тема 18. Теоретичні та методологічні аспекти історичної географії

Тема 19.

Загальна теорія народонаселення

Тема 20.

Історія демографічного вивчення населення Землі

Тема 21.

Історична демографія первісного суспільства

Тема 22.

Історична демографія стародавнього світу

Тема 23.

Історична демографія середньовіччя

Тема 24.

Історична демографія нового часу

Тема 25. Основні напрями сучасного демографічного розвитку.

Тема 26. Історична демографія України

**6.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ**

**Денна форма навчання**

**Семестр: І**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва теми | Кількість  годин |
| 1 | Історична географія давніх цивілізацій | 6 |
| 2 | Особливості географії античного світу.  Ранні європейські цивілізації та варварський світ | 4 |
| 3 | Історична географія середньовіччя | 2 |
| 4 | Історична географія Нової доби | 4 |
| 5 | Геополітичні виміри Версальсько-Вашингтонської системи | 2 |
| 6 | Історія демографічної науки в Україні | 4 |
| 7 | Міграції населення | 2 |
| Всього: | | 24 |

**Методичні вказівки для проведення семінарських занять**

Семінарські заняття з курсу «Основи географії та демографії» є однією з основних форм навчальної роботи студентів і ставлять метою розширення і поглиблення їх знань по загальному курсу, здобуття студентами навичок роботи з історичними джерелами.

Головне завдання цих методичних рекомендацій – надання допомоги студентам при підготовці до семінарських занять. Слід відразу ж підкреслити, що пропоновані теми не вичерпують усього матеріалу, який може бути предметом спеціального вивчення на семінарах, і не завжди співпадає з темами лекційного курсу. Вибір тематики визначається методологічною значущістю тих або інших питань курсу з точки зору укладача. Підготовка до семінарських занять дає студентам можливість краще розібратися в тих проблемах, які в курсі лекцій можуть бути викладені лише оглядово.

Теми семінарських занять складені так, щоб сформувати у студентів цілісне сприйняття проблем в їх історичній перспективі. Ряд тем розрахований не на одне, а на декілька занять.

Основна вимога, що пред'являється до студентів на семінарських заняттях, – це освоєння спеціальної літератури. і, головне, – матеріалу історичних джерел, яким надається особливе значення. Дати критичний аналіз джерела – завдання досить складне для студента, тим більше для студента 1 курсу. У зв'язку з цим необхідно коротко зупинитися на зразковому порядку самостійної роботи над пропонованою темою.

Студентові рекомендується наступна методика підготовки до семінарського заняття. Роботу бажано почати з ознайомлення з навчальною літературою. Це робиться для того, щоб отримати краще уявлення про епоху, що вивчається. Можна залучати і матеріали лекцій. Далі необхідно розглянути методичні рекомендації до теми і лише, потім приступати до аналізу джерел, спробувати знайти в них відповіді на поставлені питання. При цьому треба обов'язково пам'ятати, що кожне джерело слід вивчати критично. Важливо виявити пізніші вставки і фальсифікації, визначити повноту відомостей, що повідомляються, їх достовірність і точність. Для отримання об'єктивнішої картини необхідно навчитися використовувати сукупність усіх видів джерел.

Врешті-решт, студент повинен познайомитися з науковою літературою, яка допоможе правильно оцінити суть джерела, звернути увагу на пропущені моменти. Списки рекомендованої літератури складені так, щоб дати можливість студентам познайомитися з основною монографічною літературою і науковими статтями по запропонованих темах. Працюючи з науковими публікаціями, студентам необхідно пам'ятати, що в історичній науці існує багато невирішених проблем і пропонована література може містити прямо протилежні точки зору, деякі з яких не є загальновизнаними. По можливості студент повинен самостійно виробити відношення до прочитаного.

Для полегшення роботи на семінарських заняттях наукова література повинна конспектуватися. Детальний або короткий конспект пишеться на одній половині сторінки так, щоб в ході занять залишалося місце для доповнень, уточнень, фіксації виникаючих питань, висновків.

Тема 1. ***Історична географія давніх цивілізацій*** ***(***6 год.)

План

1. Цивілізаційне і географічне поняття «Схід».

2. Природно-кліматичні умови Близького Сходу.

1. Розширення ойкумени в добу Стародавнього Сходу.
2. Динаміка змін політичної карти країн регіону:

а) перші держави на території Близького Сходу;

б) Хараппа і Мохенджо-Даро – осередки первинної цивілізації в південноазіатському регіоні;

в) загибель індської цивілізації як наслідок екологічної кризи;

г) прихід індоаріїв на територію Південної Азії;

д) формування цивілізації в долині р. Хуанхе;

1. Економічний розвиток Стародавнього Єгипту, Вавилону, Стародавньої Індії, Стародавнього Китаю:

а) населення як головна виробнича сила давніх цивілізацій;

б) матеріальна культура: техніка, будівництво, архітектура;

в) духовна культура: освіта, наука, мистецтво, мораль і релігія;

г) економічні зв'язки країн Стародавнього Сходу.

4. Географічні уявлення давніх народів:

а) географічні знання давніх китайців. Історико-географічні описи в праці Сима Цяня «Історичні записки (Ші цзи)»;

б) джерела географічних представлень народів Стародавнього Сходу;

в) географічні уявлення давніх єгиптян;

г) географічні досягнення шумерів.

**Джерела і література**

|  |
| --- |
| Максаковский, В.П. Историческая география мира / В.П. Максаковский. – М.: Экопрос, 1999. – 584 с.  Алексеева, Н.Н. Современные ландшафты зарубежной Азии / Н.Н. Алексеева. – М.: ГЕОС, 2000. – 414 с.  История Востока. Т. 1: Восток в древности / Отв. ред. В.А. Якобсон. – М.: Вост. лит., 2000. – 688 с.  История Востока. Т. 2: Восток в средние века / Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян. – М.: Вост. лит., 2002. – 716 с.  История Востока. Т. 3: Восток на рубеже средневековья и нового времени (XVI – XVIII вв.) / Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян, Н.И. Иванов. – М.: Вост. лит., 2000. – 696 с.  Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) / Сыма Цянь. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Вост. лит., 2001. – 415 с. |
| **Додаткова література**. |
| Агбунов М.В. Путешествие в загадочную Скифию / М.В. Агбунов. – М.: Наука, 1989. – 191 с.  Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах / В.А. Александров. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1986. – 312 с.  Баландин Р.К. Природа и цивилизация / Р.К. Баландин. – М.: Наука, 1988. – 227 с.  Брук С.И. Народы мира: этнодемографический справочник / С.И. Брук. – М.: Наука, 1986. – 778 с.  Васильев Л.С. Восток в ХХ веке / Л.С. Васильев // Мир в ХХ веке / Отв. ред. А.О.Чубарьян. – М.: Наука, 2001. – С. 360 – 411.  Вестник исторической географии. Вып. 1. – М.; Смоленск: Русич, 1999. – 189 с.  Вестник исторической географии. Вып. 2. – М.: Ин-т географии РАН, 2001. – 167 с.  Воробьев М.В. Маньчжурия и Восточная Внутренняя Монголия (с древнейших времен до IX в. включительно) / М.В. Воробьев. – Владивосток: Дальнаука, 1994. – 410 с.  Время мира. Альманах. Вып. 1: Историческая макросоциология в ХХ веке / Под ред. Н.С. Розова. – Новосибирск, 2000. – 363 с.  Гарни О.Р. Хетты / О.Р. Гарни. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2002. – 267 с.  Географический энциклопедический словарь: географические названия / Под ред. А.Ф.Трешникова. – М.: Наука, 1989. – 544 с.  Джарылгасинова Р.Ш. Роль топонимики в изучении ранней этнической истории Кореи / Р.Ш. Джарылгасинова // Топонимика Востока. – М.: Изд-во вост. лит., 1970. – 211 с.  Древний Восток: этнокультурные связи. – М.: Наука, 1988. – 338 с.  Еремеев В.В. Роль кочевников в этнической истории / В.В. Еремеев // Расы и народы. – Вып. 12. – М.: Наука, 1970. – С. 19 – 42.  Иванов А.Ю. Этногенез японцев / А.Ю. Иванов // Россия и АТР. – 2000. – № 1. – С. 40 – 47.  Иванов А.Ю. Социокультурное взаимодействие двух ветвей дальневосточной цивилизации – Кореи и Японии: Автореф. дис. … канд. ист. наук / Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВОРАН. – Владивосток, 2003. – 28 с.  Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран. 1516 – 1574 / Н.А. Иванов. – Изд. 2-е, доп. – М.: Вост. лит., 2001. – 287 с.  История Индии. – М.: Наука, 1978. – 641 с.  История Ирана. – М.: Наука, 1970. – 459 с.  История Китая / Под ред. А.С. Меликсетова. – М.: МГУ, 1998. – 677 с.  История Кореи: В 2 т. – М.: Наука, 1974.  История Северо-Восточного Китая: В 4 т. – Владивосток: Дальнаука, 2004.  Квашенинников В.П. Физическая география Восточной Азии / В.П. Квашенинников. – Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2002. – 453 с.  Крадин Н.Н. Империя хунну / Н.Н. Крадин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Логос, 2002. – 227 с.  Крамер С.Н. Шумеры. Первая цивилизация на Земле / С.Н. Крамер. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2002. – 383 с.  Лаппо Г. М. География городов / Г.М. Лаппо. – М.: Прогресс, 1997. – 183 с.  Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий / И.П. Магидович, В.И.Магидович. Т. 1. – М.: Наука, 1984. – 324 с.  Мечников Л.И. Цивилизации и великие исторические реки / Л.И. Мечников. – М.: Прогресс, 1995. – 433 с.  Мурзаев Э.М. География в названиях / Э.М. Мурзаев. – М.: Наука, 1982. – 245 с.  Мясников В.С. Договорными статьями утвердили (дипломатическая история русско-китайской границы) / В.С. Мясников. – М.; Хабаровск, 1997. – 568 с.  Попов К.М. Япония. Очерки развития национальной культуры и географической мысли / К.М. Попов. – М.: Мысль, 1964. – 394 с.  Суперанская А.В. Что такое топонимика / А.В. Суперанская. – М.: Знание, 1984. – 213с.  Сэнсом Дж. Япония. Краткая история культуры / Дж. Сэнсом. – СПб.: Евразия, 1999. – 572 с.  Тойнби А.Дж. Постижение истории / А.Дж. Тойнби. – М.: Прогресс, 1996. – 608 с.  Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры / И.А. Толстокулаков. – Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2002. – 296 с.  Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти: Сб. ст. / Отв. ред. Н.А. Иванов и Л.С. Васильев. – М.: Наука. Вост. лит., 1993. – 374 с.  Фитжеральд С.П. Китай. Краткая история культуры / С.П. Фитжеральд. – СПб.: Евразия, 1998. – 432 с. |

Тема 2. ***Особливості географії античного світу.***

***Ранні європейські цивілізації та варварський світ*** (4 год.)

1. Історична географія протоантичності: перші цивілізації «народів моря»:

а) етнічна історія Греції в III – I тис. до н.е. Кріто-мінойська цивілізація.

б) етнічна історія Італії в II – I тис. до н.е. Етруська проблема.

в) «фінікійська ойкумена».

2. Історична географія давньогрецької цивілізації.

3.Історична географія перших трансконтинентальних імперій:

а) географічні та етнічні виміри імперії Олександра Македонсь­кого;

б) географія територіальної експансії Риму до I ст. до н.е.

4. Географія варварського світу.

5. Етнічна карта Європи на етапі вирішального розширення Римської держави (I ст. до н.е. – II ст. н.е.). «Давньоримська ойкумена»:

а) генеза;

б) експансія;

в) римська політика та варварський світ;

г) народонаселення та його розміщення;

д) торгово-економічна географія.

6. Спадщина античності на політичній карті сучасної Європи.

**Ключові питання і терміни:**

*Історико-географічні особливості формування політичної карти Європи в давнину, середні віки і Новий час: загальний огляд. Політична карта Європи в античності.* Середземномор’я: геокліматична характеристика регіону. *Фінікійська і грецька колонізація в європейському Середземномор’ї. Античні поліси. Римська імперія і її провінції.*

*V ст. до н.е. Політична географія. Греція. Грецькі колонії. Колонії Карфагена. Етруски. Рим. Італійські племена. Варварська Європа. Кельти. Ібери. Cкандинавія. Східна Європа. Скіфи. Племена Балканського півострова. Іллірійці. Фракійці. Оцінки населеності Європи. Поселення. Устрій і розміри грецького полісу. Міста Великої Греції. Італійські міста. Поселення Західного Середземномор’я. Cільські поселення. Землеробство. Аттіка. Італія. Північна Європа. Cтепи. Торгівля. II ст. н.е. Політична географія. Межі римської імперії. Рейнсько-дунайський фронтир. Римські провінції. Італійські області. Народи римської імперії. Романізація Європи. Народи римського фронтира. Оцінки населеності Європи. Щільність населення в Римі. Щільність населення в дунайських і балканських провінціях. Щільність населення за межами імперії. Поселення. Типологія римських поселень. Territorium. Civitas. Colonia. Municipium. Vicus. Canabae. Oppidum. Міра урбанізації Середземномор’я в ІІ ст. н. е. Поселення за межами імперії. Німецькі urbes, кельтські oppida. Cільське господарство. Основні культури. Техніка землеробства. Транспортна система римської імперії. Торгівля. Географія торгових шляхів Давнього світу.*

І. **Джерела і збірники документів**

Античный способ производства в источниках / Под ред. С. А. Жебелёва и др. – Л., 1933. – 596 с.

Антология источников по истории, культуре и религии Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина. – СПб., 2000. – 608 с. (Надалі – Антология…)

Аристотель. Политика. Афинская полития. – М., 1997. – С. 271-346.

Болгов Н. Н. Античные письменные источники. Греция. Ч. 1. Белгород, 1999. – 128 с.

Гекатей Милетский. Землеописание (фрагменты). Пер. с древне греч. В.В. Латыщева// ВДИ. – 1947. – № 1.

Геродот История в девяти книгах / Пер. Г. А. Стратановского. – Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1972 (1999, 2001). – С. 290.

Геродот. История. VI. 60. / Пер. Ф. Г. Мищенко // Хрестоматия. – М., 1964. – С. 123.

Гесиод. Работы и дни. Фрагменты / Пер. В. В. Вересаева // Хрестоматия. – М., 1964. – С. 80-88.

Гесиод. Труды и дни / Пер. В. Вересаева. // Гесиод. Полное собрание текстов. Теогония. Труды и дни. Щит Геракла. Фрагменты. – М., 2001. – С. 51-75.

Гомер. Илиада / Пер. Н. Гнедича. – М, 1984. – 431 с.

Гомер. Одиссея / Пер. В. А. Жуковского. – М, 1961. – 407 с.; М., 1984. – 320 с.; М.,1982. – 350с.

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека XI. 63-64. // Хрестоматия. – М., 1951. – Т. 2. – С. 147-148.

Древнеримские мыслители. Свидетельства, тексты, фрагменты/ Сост. А. Аветисьян. – Киев, 1958.

Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. Сохранившиеся книги/ Под. ред. В.С. Соколова. – М., 1963.

Ксенофонт. Государство лакедемонян 5-7. / Пер. Г. Янчевецкого // Хрестоматия. – М., 1951. – Т. 2. – С. 96-98.

Ксенофонт. Лакедемонская полития 2-5, 13-15. / Пер. М. Н. Ботвинника // Хрестоматия. – М., 1964. – С. 123-126, 129-133, 135-136.

Ксенофонт. Лакедемонская полития 5-7. / Пер. М. Н. Ботвинника // Хрестоматия. – Саратов, 1973. – С. 136-139.

Павсаний. Описание Эллады III. / Пер. С. П. Кондратьева. – М.: Искусство, 1938. – С.219-283. В 2-х т. М., 1994. C. 219-279.

Памятники позднеантичной научно-художественной литературы/ Под ред.М. Гаспарова. – М., 1964.

Плиний Секунд. Naturalis Histоria/ Пер. В.В. Латышева// ВДИ. – 1949. – № 2.

Практикум по истории древнего мира. Вып. 2: Древняя Греция и Рим / Под ред. И.С.Свенцицкой. – М., 1981.– 160 с. (Надалі – Практикум...).

Страбон. География VIII. 5. / Пер. В. Г. Боруховича // Хрестоматия. – М., 1964. – С.118-119.

Страбон. География VIII. 5. / Пер. В. Г. Боруховича // Хрестоматия. – Саратов, 1973. – С.129-130.

Страбон. География VIII. 5. / Пер. Г. А. Стратановского. – М.-Л., 1964. – С. 346-347.

Страбон. География VIII. 5. / Пер. Ф. Г Мищенко // Практикум. – С. 21.

Страбон. География VIII. 5. / Пер. Ф. Г. Мищенко // Хрестоматия. – М., 1951. – С. 103.

Страбон. География: в 17 книгах/ Пер. Г.А. Страновского. – М., 1964.

Тиртей. Фрагменты / Пер. Ф. Ф. Зелинского // Хрестоматия. – М., 1964. – С. 136-137.

Тит Ливий. История Рима от основания Города. (Будь-яке видання).

Фролов Э. Д., Белкин М. В. Практические занятия по истории Древней Греции и Рима: Учебно-методическое пособие. – СПб., 2002. – 96 с.

Хрестоматия по истории древнего Востока: В 2-х частях. – М., 1979. – Ч. 1.

Хрестоматия по истории древнего Востока: В 2-х частях. – М., 1980. – Ч. 2.

Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В. В. Струве. – М., 1951. – Т. 2. – ЗЗ6. с. (В дальнейшем - Хрестоматия. – М., 1951).

Хрестоматия по истории древнего мира / Под ред. В. Г. Боруховича. – Саратов, 1973. – 115 с. (В дальнейшем - Хрестоматия. – Саратов, 1973); 2-е изд. / Под ред. В. Г. Боруховича, В. И. Кузищина. Саратов, 1989. – 351 с.

Хрестоматия по истории древнего мира/ Под ред.В. Струве. – Т. III: Древний Рим. – М., 1953.

Хрестоматия по истории древнего мира: Эллинизм. Рим / Под ред. В.Г. Боруховича и др. – М., 1998.

Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. С.Л. Утченко. – М., 1962.

Хрестоматия по истории Древнего Рима: Учеб. пособ. / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1987.

Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д.П. Каллистова. – М., 1964. – 695 с. (В дальнейшем – Хрестоматия. – М., 1964).

**ІІ. Підручники і навчальні посібники, загальні праці**

***Частина І.***

275904\_6C959\_lekciya\_z\_storichno\_geograf.doc (Т)

397404\_E89B8\_ovd\_nko\_p\_p\_storichna\_geograf\_ya.rar (Т)

An Historical Geography of England before A.D. 1800 / Ed. by H.C. Darby. – Cambridge, 1951.  
An Historical Geography of Europe / Ed. by R.A. Butlin and R.A. Dodgshon. Oxford, 1998.

*East W. G. An Historical Geography of Europe. London, 1966.*

*Febvre L. А Geographical Introduction to History / L.Febvre. – L., 1950.*

Jäger H. HistorischeGeographie. – Braunschweig, 1969

*Pounds N.J.G. An Historical Geography of Europe.* – *New York, 1990.*

*Вестник исторической географии.* – *М.; Смоленск, 1999.* – *Вып. 1;* *М.; Смоленск, 2001.* – *Вып. 2; М., 2005.* –*Вып. 3.*

*Витвер И. В. Историко-географическое введение в экономическую географию зарубежного мира.* – *М., 1963.*

*Максаковский В.П. Историческая география мира.* – *М*.: *Просвещение, 1997; 1998; 1999; 2001. (Н)*

Хоррабин Дж. Очерк историко-экономической географии мира. – ОГИЗ 1931 г. // *http://vipbook.info/*

*Середонин С. М. Историческая география: Лекции, читанные в Санкт-Петербургском Археологическом Институте в 1899–1900 академическом году.* – *СПб., б. г.*

*Середонин С.М. Историческая география / С.М.Середонин. – Пг., 1916.*

*Федотов В. В. Историческая география античного мира.* – *М., 1996. – 308 с.(Н)*

Фриман Э.*Историческая география*Европы. – М., 1892.

*Шведов В.Г. Историческая политическая география: Обзор становления, теоретические основы, практика / В.Г.Шведов. – Владивосток, 2006.*

**Т – twirpx.com/**

Частина ІІ.

**Античная цивилизация / Под ред. В. Д. Блаватского.** – **М., 1973. – 270 с.**

Археология / Под ред. акад. В.Л. Янина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006.

Беккер К. Ф. История древнего мира: Восток. Греция. – М., 2001. – 447 с.

Бокщанин А.Г. Лекции по истории древней Греции и Риму. – М., 1952.

Боннар А. Греческая цивилизация. – Т. 1. – М., 1992. – С. 43-97.

Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. – М., 1916.

Всемирная история. Тт. I-II. – М., 1955-1956.

Гранат М. Классическая Греция. – М., 1998. – 335 с.

Дейвіс Н. Європа. Історія. – К.: Основи, 2000. — 1464 с.

Древний Восток / Н.В. Александрова, И.А. Ладынин, А.А. Немировский, В.М.Яковлев. – М.: Астрель, 2007.

Жебелев С.А. Древний Рим. – Ч. I-II. – Пг., 1922-1923.

Ильинская Л. С. Античность. Краткий энциклопедический справочник. / Под ред. А.И.Немировского. – М., 1999. – 365 с.

История древнего Востока: Учеб. для вузов. – М.: Высшая школа, 1979 (1-е изд.), 1988 (2-е изд.), 1999 (3-е изд.).

История древнего Востока: Уч. пос. для вузов / М.Д. Бухарин, И.А. Ладынин, Б.С.Ляпустин, А.А. Немировский/ Под ред. Б.С. Ляпустина. – М.: Дрофа, 2009.

История древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И.С.Свенцицкой: В 3 т. – М., 1983. – Т. I: Ранняя древность. – 384 с.; Т. 2: Расцвет древних обществ. – 574 с.; Т. 3: Упадок древних обществ. – 302 с. 2-е изд. – М., 1989. – Т. 1. – 470 с.; Т. 2. – 571 с.; Т. 3. – 406с.

История древнего мира/ Под ред.В. Дьякова и С. Ковалева. – М., 1956.

История древнего мира: Учеб. пособие. Ч. 2: Греция и Рим / Под ред. Ю. С. Крушкол. – М., 1971. – 448 с.

История древнего мира: Учебно-методическое пособие для студентов исторических факультетов / Сост.: Т. П. Кац, В. И. Кащеев, С. Ю. Монахов и др./ Под ред. В. Н. Парфенова. – Саратов, 1999. – 96 с.

История древнего Рима: Учеб. для вузов. – М.: Высшая школа, 1981 (2-е изд.), 1993 (3-е изд.), 2000 (4-е изд.).

История Древней Греции / Под ред.: В. И. Авдиева, А. Г. Бокщанина, Н. Н. Пикуса. – 2-е изд. – М., 1972. – 424 с.

История Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина. – М., 1986. – 382 с.; 2-е изд. – М., 1996. – 398 с.; 3-е изд. – М., 2000. – 399 с.

История древней Греции: Учеб. для вузов. – М.: Высшая школа, 1986 (1-е изд.), 1996 (2-е изд.), 2000 (3-е изд.).

История Европы: В 8 т. – Т. I: Древняя Европа / Отв. ред. Е. С. Голубцова. – М., 1986.

Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма) / Под ред. В. И.Кузищина. – М., 1982. – 239 с.

Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посіб. / За ред. Л. Т. Левчук. — К.: Либідь, 2000. — 520 с.

Карпюк С. Г. Лекции по истории Древней Греции. – М., 1997. – 160 с.

Ковалев С.И., Штаерман Е.М. Очерки по истории древнего Рима. – М., 1959.

Ковалев С.И. История Рима. – Л., 1948.

Круглов Е. А. Очерк истории государства и права античной Греции: Учеб. пособ. – Уфа, 2000. – 80 с.

Латышев В. В. Очерк греческих древностей: В 2 т. Т.1: Государственные и военные древности. – СПб., 1997. – 344 с.; Т. 2: Богослужебные и сценические древности. – СПб., 1997. – 317 с.

Лурье С. Я. История Греции / Под ред. Э. Д. Фролова. – СПб., 1993. – 674 с.

Машкин Н.А. История древнего Рима. – Изд. 3. – М., 1956.

Мишулин А.В. История древнего Рима. – М., 1946.

Моммзен Т. История Рима, тт. I-III, V. – М., 1936-1941, 1949.

Немировский А. И. История древнего мира: Античность: В 2-х ч. – М., 2000. – Ч. 1. – 447 с.; Ч. 2. – 479 с.

Немировский А. И., Ильинская Л. С., Уколова В. И. Античность: история и культура. – Т.1-2. – М., 1994.

Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. – Воронеж, 1962.

Нетушил И.В. Обзор римской истории. – Изд. 2-е. – Харьков, 1916.

Низе Б. Очерк римской истории и источниковедения. – СПб., 1910.

Пельман Р. фон. Очерк греческой истории и источниковедения / Пер. с нем. – СПб., 1999. – 470 с.

Прекис Д. Греческая цивилизация. / Пер. с англ. – М., 2000. – 263 с.

Сергеев В. С. История Древней Греции. – 3-е изд. – М., 1963. – 552 с.

Сергеев В.С. Очерки по истории Древнего Рима, ч. 1-2. – М., 1938.

Суриков И. Е. Античная цивилизация. Греция: Учебное пособие. – М., 1997. – 136 с.

Утченко С.Л. Древний Рим. События, люди, идеи. – М., 1969.

Ферреро Г. Величие и падение Рима, ч. I-V. – М., 1915-1923.

***Санчурский Н. В. Римские древности.***

***Веллей Патеркул. «Римская история».***

**ІІІ. Проблемна література**

Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья. – М., 1992. – 237 с.

Андреев Ю. В. Начальные этапы становления греческого полиса // Город и государство в древних обществах. – Л., 1982. – С. 3-17.

Андреев Ю. В. Раннегреческий полис: (гомеровский период). – Л., 1976. – 142 с.

Андреев Ю. В. Спарта как тип полиса // Античная Греция. – Т. I. – С. 194-216.

Андреев Ю. В. Спарта как тип полиса // Вестник Ленингр. ун-та. – 1978. – № 8. – Вып.2. – С.48-66.

Андреев Ю.В. Эгейский мир: природная среда и ритмы культурогенеза // ВДИ. – М., 1994. – № 3.

***Античная география/ Сост. М. С. Бондарский.*** – ***М., 1953.***

***Антропоген Евразии. – М., 1984.***

Афиногенов Д.Е. Новые сведения о климате Понта Эвксинского в историческую эпоху // ВДИ. – М., 1999. – № 1.  
Басовская Н.И. Природно-географический фактор в истории: К вопросу об эволюции

проблемы // Вестник РГГУ. – М., 1996. – № 3. – С. 35-43.

Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века: Очерки демографической истории Франции. – М.,1991.

***Блаватский В. Д. Природа и античное общество. – М., 1970.***

Боузек Я. К истории Аттики ХI – VIII вв. до н. э. // ВДИ. – 1982. – №1. – С. 104-11З.

Бродель Ф. История моря и суши: [Средиземноморье] // Европейский альманах: История. Традиции. Культура. 1997. – М., 1998. – С. 7-13.  
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв.: В 3-х т. – М., 1986-1992.

Бруяко И.В., Карпов В.А. Древняягеографияи колебания уровня моря (на примере Северо-Западной части Черноморского бассейна в античную эпоху) // ВДИ. – М.,1992. – № 2.   
Зубарев В.Г. Римские дороги в междуречье Истра (Дуная) и Тираса (Днепра) по данным Клавдия Птолемея // ВДИ. – М., 1999. – № 3.

*Габелко О.Л. Гераклея Понтийская и Вифиния в раннеэллинистический период: политико-географический аспект // ВДИ.* – *М., 1999.* – *№ 2.*

***Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои.*** – ***М., 1993.***

Гиндин Л.А., Цимбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. – М., 1996.

**Карпюк С.Г. Политическаягеографияклассических Афин: Фукидид и его современники об островах и островитянах // ВДИ.** – **М., 2005.** – **№ 2.**

Ленцман Я. А. Послегомеровский эпос как источник для социально-экономической истории ранней Греции // ВДИ. – 1954. – № 4. – С. 52-71.

***Маяк И.Л. Рим первых царей.*** – ***М., 1983.***

**Меррей О. Экология и аграрная история древней Греции // ВДИ.** – **М., 1994.** – **№ 2.**

**Молчанов А.А. Природные катаклизмы и стихийные бедствия в истории Эгеиды II тысячелетия до н. э. (восприятие и реакция современников) // ВДИ.** – **М., 1996.** – **№ 1.**

***Немировский А.А. Античная традиция о переселении балканских фригийцев в Азию и данные археологии // Античность: Политика и культура.*** – ***М., 1998.***

***Немировский А.А. К вопросу об отражении анатолийского этнополитического переворота начала XII в. до н.э. в греческой традиции // Античность: общество и идеи.*** – ***Казань, 2001.***

***Немировский А.И. Этруски. Введение в этрускологию.*** – ***Воронеж, 1969.***

***Немировский А.И. Этруски. От мифа к истории.*** – ***М., 1983.***

***Откупщиков Ю.В. Догреческий субстрат.*** – ***Л., 1988.***

Печатнова Л. Г. История Спарты: период архаики и классики. – СПб., 2001. – 510 с.

**Пьерар М. Вода и засуха в аргосских мифах // ВДИ.** – **М.,1994.** – **№ 3.**

**Салларес Р. Экологиядревнего мира: проблемы и подходы // ВДИ.** – **М., 1995.** – **№ 3.**

Строгецкий В. М. Полис и империя в классической Греции. – Н. Новгород, 1991. – 236 с.

Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. – СПб., 1999. – 717 с.

Тренчени-Вальдапфель И. Гомер и Гесиод. – М., 1956 – 122 с.

**Федели П. Человек и природная среда в римском мире // ВДИ.** – **М., 1995.** – **№ 3.**

Чеченцев В.Н. Урожай винограда и оливок в древней Аттике (VI-IV вв. до н.э.) // ВДИ. – М., 1992. – № 1.

Шевардин В.Н. Границы Германии в истории // ВИ. – 1995. – № 4.

Штаерман Е.М. Древний Рим. Проблемы экономического развития. – М., 1976.

**Юсим М.А. «Средиземноморье» Ф. Броделя: человек в ландшафте большой истории // ННИ.** – **М., 2005.** – **№ 6.**

Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. – Л., 1988. – 231 с.

Фролов Э. Д. Факел Прометея: Очерки античной общественной мысли. – Л., 1981. – С. 44-58.

Человек античности: идеалы и реальность / Сост. В. И. Исаева, И. Л. Маяк. – М.: Просвещение, 1992. – 384 с.

Яйленко В. П. Архаическая Греция // Античная Греция. – Т. 1. – С. 154-165.

*IV.* ***Додаткова література***

Агеева Р.А. Происхождение имен рек и озер. – М.,1985.

Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. – M.,1999.

Алексеев В.И. Географические очаги формирования человеческих рас. – М.: Мысль, 1985. – 232 с.

Алексеев В.П. Этногенез: (Учебное пособие). – М.: Высшая школа, 1986. – 176 с.

Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. – М.: Мысль, 1982.

Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. – М.: Мысль,1988.

Барандеев А.В. История с географией в терминах. – М., 2005.

Блій де Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти/ Пер. з англ. — К.: Либідь, 2004. – 740 с.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. – Т. 1-3. – М, 1986 – 1991.

Бромлей очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983.

Бромлей Ю. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. – М., 1987.

Бромлей Ю.В., Подольный Р.Г. Создано человечеством. – М.: Политиздат,1984.

Брук С.И. Население мира: Этнодемографический справочник. – М.: Финансы и статистика, 1981.

Вернадский В.И. Химическое строение Земли и её окружения. – М., 1965.

Вернадский В.И. Биосфера. – М.-Л., 1960.

Войтов В.И. Океанские дороги человечества. – М.: Наука,1994.

Геттнер А. Как культура распространялась по земному шару. – Л., 1925.

Голубчиков Ю.Н. География человека. – М., 2003.

Гумилёв Л.Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. – М., 1993.

Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 2002.

Гумилев Р. А. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1989.

Дитмар А.Б. Рубежи ойкумены. – М.: Мысль, 1973.

Дюпюи Р.Э., Дюпюи Т.Н. Всемирная история войн: В 4-х томах. – М., 1997–1998; 2000.

Ерамов Р. А. Физическая география Западной Европы. – М., 1989.

История войн. Т, I-III. – Ростов-на-Дону-М., 1997.

Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Ленинград, 1991. – 168 с.

Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 432 с.

Колебания климата за последнее тысячелетие / Под ред. Е. П. Борисенкова. – Л., 1988.

Косидовский З. Часы веков. Тайны археологии. – М., 1997.

Лобжанидзе А.А., Горохов С.А., Заяц Д.В. Этногеография и география религий. – М., 2005.

Любіцева О.О., Мезенцев К.В., Павлов С.В. Географія релігій. – К.: АртЕк, 1998.

Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. – М.: Просвещение, 2003.

Матюшин Г.Н. Тайны цивилизаций. – М., 2002.

Монин А. С., Шишков Ю. А. История климата. – Л., 1979.

Мурзаев Э.М. География в названиях. – М., 1982.

Народы и религии мира: Энциклопедия // ред. В.А. Тишков. – М.: БРЭ, 1998. – 928 с.

Народы мира: Историко-этнографический справочник. – М., 1988.

Население мира: демографический справ очник. / Сост. Борисов В.А. – М.: Мысль, 1989.

Никонов В. А. География фамилий. – Л., 1988.

Покшишевский В. В. География населения зарубежных стран. – М., 1971.

Реклю Э. Страны и народы Западной Европы/ Пер. с франц. Н.К. Лебедева. – Т.4. – М.: Т-во И.Д. Сытина, 1915. – С.18-126.

Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. – М., 1979

Савицкий П.Н. Континент Евразия. – М., 1997.

Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. – М., 2001.

Страноведение: Учеб. пособие / П. И. Рогач и др. – Минск: БГЭУ, 2003. – 284 с.

Страны. Народы. Цивилизации / Гл. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 2002. – 704 с.

Тиводар М. П. Етнологія: Навч. посібн. – Львів: Світ, 2004. – 624 с.

Урланис Б.Ц. История военных потерь. – М., 1999.

Ханке Хельмут. Люди. Корабли. Океаны. 6000 лет мореплавания. – М.: Политиздат,1984.

Хейердал Т. Древний человек и океан. – М.: Евгений, 1993.

Хейердал Т. Экспедиции на «Кон-Тики» и «Ра». – М.: Мысль, 1972.

Хеннг Р. Неведомые земли. – М.: ИЛ,1961 – 1963. – Тома 1-4.

Хироа Т.Р. Мореплаватели солнечного восхода. – М.: Географгиз, 1950.

Чебоксаров Н.М., Чебоксарова Н.А. Народы. Расы. Культуры. – М.: Наука,1985.

Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.

Шевчук Л.Т. Сакральна географія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1999.

Этнография / Под ред. Ю.В. Бромлея и Г.Е. Маркова. – М.: Высшая школа, 1982. – 320 с.

Ясманов Н.А. Занимательная климатология. – М., 1989.

V. **Інформаційні ресурси**

[*http://ancient.gerodot.ru/*](http://ancient.gerodot.ru/)

[*http://ellada.spb.ru/*](http://ellada.spb.ru/)

[*http://www.etno.iatp.org.ua*](http://www.etno.iatp.org.ua/)

http://www.etno.us.org.ua

http://www.gumilevica.kulichki.net

http://www.infanata.org

[*http://www.mesogaia.il.if.ua/intro.htm*](http://www.mesogaia.il.if.ua/intro.htm)

Офіційний сайт ЦРУ США (статистичні дані, історія і карти по усіх країнах і територіях світу) ([*http://ww**w.cia.gov*](http://www.cia.gov/))

***Список скорочень***

*ВДИ – Вестник древней истории, Москва*

*ВИ – Вопросы истории, Москва*

*ВИГ – Вестник исторической географии, Москва, Смоленск*

*ВМУ – Вестник Московского государственного университета, Москва*

*ННИ – Новая и новейшая история, Москва*

*СВ – Средние века, Москва*

**Т – twirpx.com/**

Н – не вдалось знайти.

Тема 3.**Історична географія середньовіччя (2 год.)**

*1. Історична географія раннього середньовіччя* (V – X ст.):

*а) політична географія.*

*б) оцінки населеності Європи.*

*в) економіка.*

*2. Історична географія* розвиненого феодалізму (XI – XV ст.).

3. *Основні тенденції історичної географії пізнього середньовіччя (раннього нового часу).*

**Ключові питання і терміни:**

*1. Історична географія раннього середньовіччя* (V – X ст.). *Політична географія епохи "Великого переселення народів". Франки. Алемани. Готи. Бургунди. Бретонці. Данці. Cакси. Словяни. Політична географія Каролінгзької епохи. Імперія франків. Східні сусіди імперії. Італія. Скандинавія. Східна Європа. Візантійська імперія. Піренейський півострів. Оцінки населеності Європи. Етнічний склад населення. Поселення. Cільське господарство. Торгівля.*

2. Історична географія розвиненого феодалізму (XI – XV ст.). Політична географія. Франція. Священна Римська імперія. Італія. Герцогство Бургундія. Держави Піренейського півострова. Сицилійське королівство. Візантійська Імперія. Балканські держави. Дунайські держави. Польща. Королівства Скандинавії. Оцінки населеності Європи. Етнічний склад населення. Романські народи. Німецькі народи. Слов’янські народи. Греки. Євреї. Середньовічна урбанізація. Роль римської інфраструктури. Система діоцезів. Урбанізація у Франції. Bastides. Урбанізація басейну Рейну. Урбанізація південно-західної Німеччини. Сільський ландшафт Європи. Сільські поселення Франції. Сільські поселення Центральної Європи. Землеробський характер економіки. Зростання оброблюваних площ. Cистема землекористування. Основні культури. Індустрія і мануфактура. Торгівля і транспорт. Ринки і ярмарки. Торговельні шляхи. Альпійські перевали. Cередземноморська торгівля. Венеція. Піза. Генуя. Порти Південної Франції і Каталонії. Кіпр. Флоренція. Ломбардія і П'ємонт. Балтійська торгівля. Фландрія. Південні Нідерланди. Брюгге. Ганзейський cоюз. Політична географія. Піренейський півострів. Кастілія-Арагон. Португалія. Франція. Роздробленість Священної Римської Імперії. Володіння Тевтонського ордену. Богемія. Австрія. Силезія. Міста Північної Італії. Венеція. Міста Центральної Італії. Південна Італія. Cкандинавия. Польща. Угорщина. Балканський півострів. Візантія. Оцінки населеності Європи. "Чорна смерть" 1348 р. Міграції населення. Етнічний склад. Поселення. Міста пізнього середньовіччя. Плани. Розміри. Функції міста. Ступінь урбанізованості Європи. Cільські поселення. Cільське господарство. Землеробство. Cистема землекористування. Основні культури. Тваринництво. Ліс в середньовічній економіці. Мануфактура. Нідерланди. Італія. Здобич солі. Транспорт і торгівля. Місцева торгівля. Ярмарки. Торговельні міста. Купецтво. Ганзейський союз. Дорожня система Європи в XIV ст. Річкова навігація. Морська торгівля.

*3. Основні тенденції історичної географії пізнього середньовіччя (раннього нового часу).* Епоха Реформації і її вплив на формування сучасної політичної карти Західної Європи. Реформація в Німеччині: наслідки для політичного розвитку країни. Тридцятирічна війна і її підсумки. Територіальні втрати і придбання європейських держав. Державне самовизначення Швейцарії і Нідерландів.

Еволюція аграрних стосунків в Європі XVI – першої половини XVII ст. Дві зони аграрного розвитку. "Друге видання кріпацтва" : просторово-географічна характеристика.

*Подвоєння знань про природний світ в епоху "Великих географічних відкриттів". Формування світового ринку, світового розподілу праці. Метрополії і колонії. Нові засоби морського і сухопутного повідомлення: пароплавне повідомлення, мережа залізниць; Панамський канал, Суецький канал. Нові типи комунікації. Нові форми світового бізнесу (туризм, інформаційні послуги і тому подібне).*

*Географія населення Західної Європи в Ранній Новий час*. Соціальні наслідки Реформації в країнах Західної Європи. Регіональні особливості соціального розвитку в Ранній Новий час і перші буржуазні революції. Загострення соціальних протиріч, масова пауперизація верств трудящих населення і динаміка чисельності населення : просторово-географічні особливості. Зміна характеру воєн і військового мистецтва і географія населення. Демографічні наслідки Тридцятирічної війни. Демографічні підйоми і спади. Початок освоєння європейцями Нового Світла: географічні закономірності. Особливості міграційних процесів в Західній Європі Раннього Нового часу. Їх причини і масштаби. Потоки міграцій населення. Перенаселеність і запустинювання.

*Епіцентри природних катаклізмів. Ареали конфліктогенності.*

**І. Джерела і збірники документів**

Агрикультура в памятниках западного средневековья. – М.; Л., 1936.

Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. – М., 1984.

Григорий Турский. История франков. – М., 1987.

Древние германцы. – М., 1937.

*Заборов М.А.* История крестовых походов в документах и материалах. – М., 1977.

Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica / Пер. и коммент. Е.Ч. Скржинской. – 2-е изд. – СПб., 2001

Иордан. О происхождении и деяниях гетов. – М., 1960.

Книга Марко Поло. – М., 1956.

*Мельникова Е.А.* Древнескандинавские географические сочинения: тексты, перевод, комментарий. – М., 1986.

Пифагетта. Путешествие Магеллана. – М., 1950.

Прокопий Кесарийский. Война с готами / Пер. С.П. Кондратьева. Вступ. ст. З.В. Удальцовой. – М., 1950.

Прокопий Кесарийский. История войн римлян с вандалами. – СПб., 1891.

Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. – М., 1957.

Путешествия Христофора Колумба. – М., 1952.

*Свет Я.М.* После Марко Поло. – М., 1968.

*Фиц-Стефен У.* Описание благороднейшего города Лондона / Пер. и коммент. Н.А.Богодаровой // Городская жизнь в средневековой Европе. – М., 1987.

*Хенниг Р.* Неведомые земли. – М., 1961.

Хрестоматия по истории средних веков. (Разные издания).

*Шильтбергер И.* Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год. – Баку, 1984.

Эйнгард. Жизнь Карла Великого // Левандовский А. Карл Великий: через империю к Европе. – М., 1995.

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. В.И.Корецкого. – М., 1961.

ІІ. **Підручники і навчальні посібники, загальні праці. Проблемна література**

Абрамов Д.М. Тысячелетие вокруг Черного моря. – М., 2007.

Абрамсон М.Л. К проблеме типологии южноитальянского города (XII – XIII вв.) // Средние века. – М., 1988. – Вып. 51. – C. 35-57.

*Абрамсон М.Л.* Состояние производительных сил в сельском хозяйстве Южной Италии // Средние века. – М., 1965. – Вып.28.

*Авдеева К.Д.* Внутренняя колонизация и развитие феодализма в Англии в XI–XIII вв. – Л., 1973.

*Авербух М.С.* Войны и народонаселение в докапиталистических обществах. – М., 1970.

*Авербух М.С.* Законы народонаселения докапиталистических формаций. – М., 1967.

Аверинцев С.С. Другой Рим. – М., 2005.

*Алексеев В.П., Бромлей Ю.В.* К изучению роли переселения народов в формировании новых этнических общностей // Советская этнография. – 1962. – № 2.

Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. – М., 1951.

Арбман Х. Викинги. – СПб., 2006.

Арский И.В. Очерки по истории средневековой Каталонии до соединения с Арагоном (XII - XIII вв.). – Л., 1941.

Балух В.О. Візантиністика. Курс лекцій. – Черновці, 2006.

Бальфур К.П. Расцвет и упадок Османской империи. – М., 1999 .

*Барг М.А.* К вопросу о росте населения Англии в XI–XIII вв. // Вопросы истории. – 1947. – №11.

Басовская Н. Карл Великий и его империя // Знание-сила. – 1997. – № 7. – С.123-129.

*Басовская Н.И.* Природно-географический фактор в истории: к вопросу об эволюции проблемы // Вестн. Рос. гос. гуманитарного ун-та. – 1996. – № 3.

Батыр К. История феодального государства Франции. – М., 1975.

*Бейкер Д.* История географических открытий и исследований. – М., 1950.

*Беркович М.Е.* К вопросу об особенностях процесса формирования немецкой народности//Средние века. – М., 1965. – Вып.27.

*Беркович М.Е.* О характере немецкой средневековой этнической общности в XI–XIII вв. // Средние века. – М., 1973. – Вып.36.

*Бессмертный Ю.Л.* Жизнь и смерть в средние века: Очерки демографической истории Франции. – М., 1991.

*Бессмертный Ю.Л.* Некоторые данные по истории земледелия в бассейне Рейна в XII–XIII вв. // Европа в средние века: экономика, политика, культура: Сб. ст. к 80-летию акад. С.Д.Сказкина. – М., 1972.

*Близнюк С.В.* Мир торговли и политики в королевстве крестоносцев на Кипре. 1192 – 1373. – М., 1994.

*Блок М.* Характерные черты французской аграрной истории. – М., 1957.

Бондарев Л.Г. Особенности экологической ситуации в Средневековой Европе // Вестник Московскогого университета. Сер. 5: География. – 1996. – № 1. – С. 25-31.

*Бродель Ф.* История моря и суши (Средиземноморье) // Европейский альманах: История. Традиции. Культура. 1997. – М., 1998.

*Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV– XVIII вв. – М., 1986–1992. – Т.1–3.

*Бродель Ф.* Средиземное море и Средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. – М., 2002. – Ч.1: Роль среды.

Бродель Ф. Что такое Франция? Книга первая: Пространство и история. – М., 1994; Книга вторая: Люди и вещи. Ч.2. – М., 1997.

Буданова В.П. Варварский мир эпохи великого переселения народов. – М., 2000.

Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. – М., 1990; 2-е изд. – СПб., 1999.

*Буданова В.П.* Этнические процессы и власть в раннем средневековье // Власть и политическая культура в средневековой Европе: В 2 ч. – М., 1992. – Ч. 1.

Буданова В.П. Этнонимия племен Западной Европы: рубеж античности и средневековья. – М., 1991.

*Бусыгина И.Н.* Регионы Германии. – М., 2000.

*Вайнштейн О.Л.* Этническая основа так называемых государств Одоакра и Теодориха // Историк-марксист. – 1938. – № 6.

Варьяш О.И., Черных А.П. Португалия: дороги истории. – М., 1990.

Васильев А.А. История Византии. В 2-х т. – СПб., 1998.

Вебер Г. История хозяйства. Город. – М., 2001.

Вестердаль К. Водно-сухопутные транспортные системы в Северной Европе: средневековая модель // РА. – 1997. – № 4. – С. 61-78.

Викинги: набеги с севера. – М., 1996. – (Энциклопедия “Исчезнувшие цивилизации”).

*Виноградов В.Б.* Аланы в Европе // Вопросы истории. – 1974. – № 8.

Виппер Р.Ю. История средних веков: Курс лекций. – СПб., 2000.

Вольфрам Х. Готы / Пер. с нем. Б.П. Миловидова, М.Ю. Некрасов. – СПб., 2003.

Гийу А. Византийская цивилизация. – Екатеринбург, 2005.

Глебов А.Г. Англия в раннее средневековье. – Воронеж, 1998.

*Гомес-Табанера Х.М.* Происхождение и формирование народов Испании // Советская этнография. – 1966. – № 5.

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т.1: Феномен средневекового урбанизма. – М., 1999.

Городская жизнь в Средневековой Европе. – М., 1987.

Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья (с XV в.). – М., 1986.

Грацианский Н.П. Борьба славян и народов Прибалтики с немецкой агрессией в средние века. – М., 1943.

*Грацианский Н.П.* Из истории сельскохозяйственной техники во Франции в феодальный период // Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. – М., 1960.

Грацианский Н.П. Немецкая агрессия в Прибалтике в XIII – XV веках // Историк-марксист. – 1938. – Кн.6 (70).

*Громыко М.М.* Внешняя торговля Голландии и Зеландии в XVI в.// Из истории средневековой Европы. – М., 1957.

*Гумилёв Л.Н.* Поиски вымышленного царства. – М., 1970.

*Гумилёв Л.Н.* Этногенез и биосфера Земли. – СПб., 2002.

Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье. – М., 1977.

Гуревич А.Я. Походы викингов. – М., 1966.

Гуревич А.Я. Средневековый купец // Одиссей. Человек в истории. – М., 1990. – Вып. 2.

*Гусарова Т.П.* Город и деревня в Италии на рубеже позднего средневековья. – М., 1983.

Гутнова Е.В. Английское феодальное государство в XIV – XV вв. // Средние века. – 1987. – Вып. 50.

Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой Западной Европе (XI – XV вв.). – М., 1984 (гл.2).

*Даркевич В.П.* Аргонавты средневековья. – М., 1976.

*Даркевич В.П.* Путями средневековых мастеров. – М., 1972.

Дворецкая И.А. Западная Европа V – IX вв. Раннее средневековье: Учебное пособие. – М., 1990.

Дельбрюк Ф. История военного искусства в рамках политической истории. – М., 1938. – Т.3.

Дживелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе. – СПб., 1902.

Дживелегов А.К. Торговля на Западе в средние века // Арабески истории: Альманах. – М., 1996. – Вып.5 / 6. Каспийский транзит: В 2 т. – Т.1. – С.210-256

*Добрынин Б.Ф.* Физическая география Западной Европы. – М., 1948.

Додю Г. История монархических учреждений в Латино-Иерусалимском королевстве (1099 – 1291 гг.). – СПб., 1897.

*Дробков В.А.* На перекрёстке дорог, культур, истории: Очерки о Бельгии и Люксембурге. – М., 1989.

Дуглас Д.Ч. Норманны: от завоеваний к достижениям. – СПб., 2003.

*Еманов А.Г.* Север и Юг в истории коммерции: на материалах Кафы XIII – XV вв. – Тюмень, 1995.

*Ерамов Р.А.* Физическая география зарубежной Европы. – М., 1973.

Жак Ле Гофф. Другое средневековье. Время, труд и культура Запада. – Екатеринбург, 2000.

Жак Ле Гофф. Средневековый мир воображаемого. – М., 2001.

Жорж Дюби. Европа в Средние века. – Смоленск, 1994.

Заборов М.А. Крестовые походы. – М., 1956.

Заборов М.А. Крестоносцы и их походы на Восток в XI – XIII вв. – М., 1962.

Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. – М., 1980.

Иванова О.В., Литаврин Г.Г. Славяне и Византия // Раннефеодальные государства на Балканах (VI – XII вв.). – М., 1985.

*Ингстад Х.* По следам Лейва Счастливого. – Л., 1969.

История Византии: В 3-х т. / Под ред С.Д. Сказкина. – М., 1967. – Т.1-2.

История Германии с древнейших времен до создания Германской империи: В 3 т. / Под общ. ред. Берндта Бонвеча, Ю.В. Галактионова. – Кемерово, 2005. – Т.1 (т.3 – источники).

История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. – М., 1988 – 1993. – Т.1 – 3.

История Европы: Науч.-поп. изд. / Ж. Альдебер, Й. Бендер, И. Груша и др. / Пер. с фр. – Минск, 1996.

История Италии. – М., 1970. – Т.1.

История крестьянства в Европе: В 3 т. – М., 1985–1987.

История средних веков / Под ред. М.Л. Абрамсон, А.Я. Гуревича, Н.Ф. Колесницкого. – М., 1964.

История средних веков / Под ред. Н.Ф. Колесницкого. – М., 1986.

История средних веков / Под. ред. З.В. Удальцовой и С.П. Карпова. – М., 1991. – Т.2.

История средних веков / Под. ред. С.Д. Сказкина. – М., 1977. – Т.2.

История средних веков / Под. ред. Н.Ф. Колесницкого. – М., 1980.

История средних веков / Под. ред. М.Л. Абрамзон, А.Я. Гуревича, Н.Ф. Колесницкого. – М., 1964.

История Европы. – М., 1993. – Т.3: От средневековья к Новому времени (конец XV – первая половина XVII вв.).

История средних веков / Сост. М.М. Стасюлевич. – М., 1999.

История средних веков: В 2-х т. / Под общей ред. С.Д. Сказкина. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1977. – Т.1.

История средних веков: В 2-х т. / Под ред. С.П. Карпова. – Из. 5-е. – М.: МГУ, 2005. – Т.1

История Франции. – М., 1970. – Т.1.

*Калесник С.В.* Общие географические закономерности Земли. – М., 1970.

*Камышев Н.С.* Основы географии растений. – Воронеж, 1961.

Карпов С.И. Трапезундская империя и западноевропейские государства в XIII – XV вв. – М.,1981.

Карпов С.П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII-XV вв. Проблемы торговли. – М., 1990.

Карпов С.П. Латинская Романия // Вопросы истории. – 1984. – № 12. – С.86 – 96.

Карпов С.П. Латинская Романия. – СПб., 2000.

*Карпов С.П.* От Таны – в Ургенч: эти трудные дороги Средневековья // Средние века. – М., 2000. – Вып. 61.

Карпов С.П. Путями средневековых мореходов: Черноморская навигация Венецианской республики в ХIII – XV вв. – М., 1994.

Карпов С.П. Трапезундская империя и западноевропейские государства в XIII – XV вв. – М., 1981.

Кацир Я. Иерусалим – столица государства крестоносцев. – Тель-Авив, 1997.

Кенигсбергер Г. Средневековая Европа 400 – 1500 гг. – М., 2001.

Кеннет Фаулер. Эпоха Плантагенетов и Валуа. – СПб., 2002

*Кертман Л.Е.* География. История и культура Англии. – М., 1979.

Кесслер У. Ричард I Львиное Сердце: Король, крестоносец, авантюрист. – Харьков, 1997.

Кизилов Ю.А. Географический фактор в истории средневековой Руси // ВИ. – М., 1973. – №3. C. 51-66.

*Килль Ж.* Тысячелетний Люксембург. – М., 1965.

Киреева М.В. Торговля в Валенсии в XV - первой половине XVIв. // Городская жизнь в средневековой Европе. – М., 1987. – С.239 – 252.

Климанов Л.Г. Обретение Венецией моря: право, политика, символы // Причерноморье в средние века. – СПб., 1998. – Вып.3.

Клименко В. В., Климанов В. А. Климат Северного полушария в средневековый оптимум // Доклады РАН. – М., 2000. – Т. 371. – № 5. – С. 539-543.

Клименко В.В. История и климат в Средние века // Восток. – М., 2003. – № 1. – С.5-41.

Клименко В.В. Климат средневековой теплой эпохи в Северном полушарии. – М., 2001.

Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность. – М., 1977.

*Колесницкий Н.Ф.* Об этническом и государственном развитии средневековой Германии (VI –XIV вв.) // Средние века. – М., 1963. – Вып.23.

*Колесницкий Н.Ф.* Этнические общности и политические образования у германцев I–V вв. н.э. // Средние века. – М., 1985. – Вып.48.

Корсунский A.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской Империи и возникновение германских королевств. – М., 1984.

*Корсунский А.Р.* Государство и этнические общности в раннефеодальный период в Западной Европе // Средние века. – М., 1968. – Вып.31.

Корсунский А.Р. История Испании IX - XIII вв. (Социально-экономический и политический строй Астуро-Леонского и Леоно-Кастильского королевства). – М., 1976.

Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств (до середины VI в.). – М., 1984.

*Косминский Е.А.* К вопросу об образовании английской нации // Вопросы истории. – 1951. – № 9.

Косминский Е.А. Лекции по истории средних веков. – М., 1938.

*Котельникова Л.А.* Агрикультура и урожайность зерновых в Тоскане в XII–XIV вв. // Средние века. – М., 1973. – Вып.36.

*Котельникова Л.А.* Торговые пути и некоторые стороны социально-экономического развития Центральной Италии в XIII–XIV вв. // Средние века. – М., 1975. – Вып.38.

Котельникова Л.П. Итальянское крестьянство и город в XI - XIV вв. (по материалам Средней и Северной Италии). – М., 1968.

Котельникова Л.П. Феодализм и город в Италии в VIII – XV вв. – М., 1987 .

Крижановська О.О., Крижановський О.П. Історія Середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004.

Кудрявцев А.Е. Испания в средние века. - Л., 1937.

Кулаковский Ю.А. История Византии. – СПб., 1996. – Т.1-3 (395-717 гг.).

Курбатов Г.Л. История Византии (от античности к феодализму): Учебное пособие. – М., 1984.

Кучма В.В. Военное искусство Византийской империи. – М., 2001.

*Лавринович М.В.* Физическая география Евразии. – Минск, 2003.

Лаглуа Шарль. История средних веков. – Л., 1983.

Лампрехт К. История германского народа. – М., 1895. – Т.2 (Кн.9, гл.1, 4; кн.10, гл.2, 3; кн.11; 12, гл.4; кн.13).

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр. под общ. ред, В. А. Бабинцева; Послесл. А. Я. Гуревича. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – 568 с. (Серия «Великие цивилизации»).

*Ле Руа Лядюри Э.* История климата начиная с 1000 года. – Л., 1971.

*Ле Руа Лядюри Э.* История регионов Франции. – М., 2005.

Лебек С. Происхождение франков. IV - IX века. – М., 1993. - Т.1.

Левандовский А.П. Карл Великий. Через Империю к Европе. – М., 1995.

*Левандовский А.П.* Об этническом составе империи Каролингов // Вопросы истории. – 1952. № 7.

Левицкий Я.А. Город и городское ремесло в Англии в X – XII вв. – М., 1960.

Левицкий Я.А. Город и феодализм в Англии. – М., 1987.

*Лесников М.П.* Некоторые вопросы балтийско-нидерландской торговли хлебом в конце XIV –начале XV в. // Средние века. – М., 1955. – Вып.7.

Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. – М., 1974 (СПб., 1997).

*Лозинский А.А.* О росте населения Парижа в XVI в. // Средние века. – М., 1973. – Вып.37.

Лучицкая С.И. “Иеруссалимские ассизы” – памятник средневекового права // Из истории социально-политической и культурной жизни античного мира и средневековья. – М., 1985. – С.79 – 95.

Лучицкий И.В. Очерки по экономической истории Западной Европы. – СПб., 1894.

*Люблинская А.Д.* Источники в смежных с историей науках (по материалам зарубежной медиевистики) // Проблемы источниковедения западноевропейского средневековья. – Л., 1979.

*Люблинская А.Д.* К вопросу о развитии французской народности (IX–XV вв.) // Вопросы истории. – 1953. – № 9.

Люблинская А.Д., Прицкер Д.П., Кузьмин М.Н. Очерки истории Франции. С древнейших времен до окончания Первой мировой войны. – Л., 1957.

Любович Н.Н. Хозяйство и финансы немецких городов в XIV и XV веках. – Варшава, 1904.

*Люццато Д.* Экономическая история Италии. – М., 1954.

*Магидович И.П.* Очерки по истории географических открытий. – М., 1967.

*Магидович И.П., Магидович В.И.* История открытия и исследования Европы. – М., 1970.

*Майер В.Е.* Виноградарство и его место в аграрной истории Германии XIV–XVI вв. // Средние века. – М., 1965. – Вып.27.

*Майер В.Е.* Деревня и город в Германии в XIV – XVI вв. (Развитие производительных сил). – Л., 1979.

*Малаховский К.В.* Кругосветный бег «Золотой лани». – М., 1980.

Марджори Роулинг. Европа в Средние века. – М., 2005.

*Масленников Н.С.* О предпосылках образования испанской нации // Вопросы истории. – 1954. – № 11.

*Матвеев Г.П.* Андорра. Лихтенштейн. Монако. Сан-Марино. – М., 1959.

*Медушевская О.М.* Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина. – М., 1959.

*Мельникова Е.А.* Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. – М., 1987.

*Мельникова Е.А.* Образ мира: Географические представления в Западной и Северной Европе X–XIV вв. – М., 1998.

Меринг Ф. Очерки истории войн и военного искусства. – М., 1956.

Милов Л.В. Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса // ВИ. – М., 1992. – № 4-5.

Мильская Л.Т. Аграрное развитие Каталонии и окружающая среда (XII – начало XIII вв.) // Средние века. – М., 1981. – Вып.44. – С.117 – 135.

Мильская Л.Т. Очерки из истории деревни в Каталонии X – XII вв. – М., 1962.

*Можейко И.В.* В Индийском океане. Очерки истории пиратства в Индийском океане и южных морях (XV– XX вв.). – М., 1980.

Мортон А. История Англии. – М., 1950 (гл.3-5)

*Муравьёв А.В., Самаркин В.В.* Историческая география эпохи феодализма. – М., 1973.

Муравьев А.В., Самаркин В.В.Историческая географияэпохи феодализма (Западная Европа и Россия в V – XVII вв.). – М., 1973.

Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу. – СПб., 2001.

Немецкий город XIV - XV вв.: Сб материалов. – М., 1936.

Неусыхин А.И. Очерки истории Германии в средние века (до XV в.) // Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма: Избр. труды. – М., 1974.

*Неусыхин А.И.* Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII – XII вв. – М., 1964.

Норман Дэвис. История Европы. – М., 2005.

Оболенский Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских портретов. – М., 1998

Оскар Иегер. Всеобщая история в 4-х томах. Т.2 - 3: История средних веков. – СПб., 1904 (переизд.: Егер О. Всемирная история. Т.2. Средние века. – СПб., 1997).

Осокин Н.О. История средних веков. – Казань, 1888 – 1889. – Т.1 – 2.

Очерки истории Англии. Средние века и Новое время: Пособие для учителей. – М., 1959.

Очерки истории Германии с древнейших времен до 1918 г.: Пособие для учителей. – М., 1959 (гл.1-4).

Очерки истории Италии. 476 – 1918 года: Пособие для учителей / Под ред. М.А. Гуковского. – М., 1959 (гл.1-8).

Очерки по истории Византии / Под ред. В.К. Бенешевича. – СПб., 1912. – Вып. 1–2.

Панорама Средневековья / Под. ред. Р. Барлетта. – М., 2002.

Паранин В.И.Историческая географиялетописной Руси. – Петрозаводск, 1990.

Песков Д.Н. Евроазиатская трансконтинентальная торговля в середине и второй половине XIII века // Вопросы истории славян: Сб. науч. тр. – Воронеж, 1996. – Вып. 11. – С. 103-112.

Петросян Ю.А. Древний город на берегах Босфора. Исторические очерки. – М., 1986.

*Печников Б.А.* Лихтенштейн – княжество на Рейне. – М., 1986.

*Печников Б.А.* Цифрами на карте обозначены… – М., 1986.

*Пименова Л.С.* Французская галера XIV в. // Судостроение. – 1976. – № 10.

Пиренн А. Средневековые города Бельгии. – СПб., 2001.

*Пиренн А.* Средневековые города Бельгии. – М., 1937.

Пискорский В.К. История Испании и Португалии. – 2-е изд. – СПб., 1909.

*Пичугина И.С.* Особенности Реконкисты в Кастилии XIII–XIV вв. // Проблемы испанской истории. – М., 1979.

*Подаляк Н.Г.* Ганза: мир торговли и политики в XIII–XVII столетиях. – Киев, 1998.

Подаляк Н.Г. Ганзейско-датское соперничество и политика Ганзы второй половины XIV в.: пути и методы реализации // Cредние века. – М., 2002. – Вып. 63.

Поло де Болье М.-А. Средневековая Франция. – М., 2006.

Поль Шоню. Цивилизация классической Европы. – Екатеринбург, 2005.

Поляковская М.В., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. – Свердловск, 1989.

Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и Англии X – XIII вв. – М., 1938.

*Пчелина И.В.* Баски // Вопросы истории. – 1979. – № 1.

*Пчелина И.В.* Каталонцы // Вопросы истории. – 1979. – № 9.

Райс Д.Т. Византийцы. Наследники Рима. – М., 2003.

Райс Т.Т. Византия. Быт, религия, культура. – М., 2006.

*Райт Дж. К.* Географические представления в эпоху крестовых походов. – М., 1988.

Раннефеодальные государства на Балканах. VI – XII вв. – М., 1985.

Раушник М.А. История немецкой Ганзы. – М., 1849.

*Ревуненкова Н.В.* Население Монпелье в XII в. // Средние века. – М., 1967. – Вып.30.

Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV в. – М., 1979.

*Репина Л.П.* Феодальные элиты и процесс этнической консолидации в средневековой Англии // Элита и этнос средневековья. – М., 1995.

Ришар Т. Латино-Иерусалимское королевство. – СПб., 2002.

*Ролова А.Д.* К вопросу о состоянии промышленности Флоренции во второй половине XVI и в первой половине XVII в. // Средние века. – М., 1963. – Вып.23.

Рутенбург В.И. Итальянский город от раннего Средневековья до Возрождения: Очерки. – Л., 1987.

*Рутенбург В.И.* От Пеголотти до Уццано // Средние века. – М., 1965. – Вып.28.

*Рутенбург В.И.* Торговые пути в XV–XVI вв. по итальянским хроникам // Средние века. – М., 1975. – Вып.38.

Рынок и экспортные отрасли ремесла в Европе ХIV–ХVIII вв. – М., 1991.

Рюкуа А. Средневековая Испания. – М., 2006.

Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия. – Л., 1977.

*Савина Н.В.* Южнонемецкий капитал в странах Европы и испанских колониях в XVI в. – М., 1982.

*Самаркин В.В.* «Чёрная смерть» по данным современной зарубежной литературы //Вестн. Моск. ун-та. Сер. История. – 1976. – № 3.

Самаркин В.В.Историческая географияЗападной Европы в средние века. – М., 1976.

*Самаркин В.В.* Историческая демография западноевропейского средневековья // Вопросы истории. – 1977. – № 2.

Сванидзе А.А. Деревенские ремесла в средневековой Европе: Учебное пособие. – М., 1985.

*Серовайский Я.Д.* Севообороты средневековой Франции // Средние века. – М., 1972. – Вып.35.

Симпсон Ж. Викинги. Быт. Религия. Культура. – М., 2005.

*Синицын В.М.* Введение в палеоклиматологию. – Л., 1980.

Сиротенко В.Т. История международных отношений в Европе в IV – VI вв. – Пермь, 1975.

Сказкин С.Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века. – М., 1968 (гл.3-5).

*Скржинская Е.Ч.* Техника эпохи западноевропейского средневековья // Очерки истории техники докапиталистических формаций. – М.; Л., 1936.

Энциклопедический словарь Средних веков; Толковый словарь средневекового Запада. Смирнова Е.Д., Сушкевич Л.П., Федосик В.А. Средневековый мир в терминах, именах и названиях. Словарь-справочник. – Минск, 1999.

*Смирин М.М.* К истории раннего капитализма в германских землях (XV–XVI вв.). – М., 1969.

Смирнов В.П. Франция: страна, люди, традиции. – М., 1998.

Сойер П. Эпоха викингов. – СПб., 2006.

*Соколов Н.П.* Образование Венецианской колониальной империи. – Саратов, 1963.

Сорочан С.Б. Византия IV - IX веков: этюды рынка. – Харьков, 1998 (2-е изд., испр. и доп. – Харьков, 2001).

Средневековая Европа глазами современников и историков: Книга для чтения / Отв. ред. А.Л.Ястебицкая. – М., 1995. – Ч.1-5.

*Стам С.М.* Экономическое и социальное развитие раннего города (Тулуза XI–XIII вв.). – Саратов, 1969.

Становление европейского средневекового города. – М., 1989.

Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового города X – XV вв. – М., 1960.

Стрингольм А. Походы викингов. – М., 2002.

Строков А.А. История военного искусства. – М., 1955.

Сюзюмов М.Я. О функциях раннесредневекового города // Античная древность и средние века. – Свердловск, 1977. – Вып.14.

Тайс Л. Наследие Каролингов. IX – X века. – М., 1993.

Тарле Е.В. История Италии в средние века. – СПб., 1901.

Тодд М. Варвары. Древние германцы. Быт. Религия. Культура. – М., 2005.

*Токаревич К.Н., Грекова Т.И.* По следам минувших эпидемий. – Л., 1986.

Торопцев А.П. Византия VI – IX века. – М., 1997. – (Сер. “Книга битв”).

Тушина Г.М. Города в феодальном обществе Южной Франции. – М., 1985.

*Тушина Г.М.* Марсельский торговый флот XIII в. // Учен. зап. Горьк. ун-та. – Горький, 1971. – Вып.109(1).

Удальцов А.Д. История Италии в XIII – XV вв. – М., 1941.

Удальцов А.Д., Грацианский Н.П., Вайнштейн О.Л., Косминский Е.А., Подольский И.И. История Средних веков. – М., 1938. – Т.1.

Уйтвен Р. ван. Несколько заметок об урбанизации традиционных обществ // Cредние века. – М., 1992. – Вып. 55. – C. 121-127.

Уоллес-Хедрилл Дж. М. Варварский Запад: Раннее Средневековье. 400 – 1000. – СПб., 2002.

Уотт У.М., Каниа П. Мусульманская Испания. – М., 1976.

Успенский Ф.И. История Византии: В 3-х т. – М., 1996 - 1997. – Т.1-2.

Фавтье Р. Капетинги и Франция. – СПб., 2001.

Федорова Е.В. Знаменитые города Италии: Рим, Флоренция, Венеция. – М., 1985.

*Филиппов И.С.* Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблема становления феодализма. – М., 2000.

Флори Ж. Франция. – СПб., 1999.

*Флоря Б.Н.* Торговля России со странами Западной Европы в Архангельске (конец XVI–начало XVII в.) // Средние века. – М., 1973. – Вып.36.

Франки. Викинги. Византия. – М., 1995.

*Фримен Э.* Историческая география Европы. – М., 1892. Т.1–2.

*Хазанов А.М.* Экспансия Португалии в Африке и борьба африканских народов за независимость (XVI–XVIII вв.). – М., 1976.

*Харт Г.* Венецианец Марко Поло. – М., 1956.

Хвостова К.В. Особенности византийской цивилизации. – М., 2005.

Хлевов А.А. Краткий курс истории Средних веков. – СПб., 2006.

Хольгер А. Викинги. – СПб., 2006.

Хэгерманн Д. Карл Великий. – М., 2005.

Цивилизация Северной Европы: Средневековый город и культурное взаимодействие. – М.,1992.

Цивилизация Северной Европы: средневековый город и культурное взаимодействие. – М., 1992.

*Чистозвонов А.Н.* Транспортные цехи, их смежники и торговля в Амстердаме в XVI в. // Средние века. – М., 1975. – Вып.38.

*Шаскольский И.П.* Историческая география // Вспомогательные исторические дисциплины. – Л., 1968. – Вып.2.

*Шаскольский И.П.* Основные направления и пути торговых сношений России с Западной Европой в XVI–XVII вв. // V Междунар. конгресс по экон. истории. Ленинград, 1970: Доклады. – М., 1976. – Т.6.

*Шевеленко А.Я.* Природный фактор и европейское общество V–X вв. // Вопросы истории. – 1969. – № 10.

*Шевеленко А.Я.* Производственно-трудовой опыт народных масс Европы VI–X вв. // Вопросы истории. – 1975. – № 8.

Шевеленко А.Я. Типология городского ремесла в Западной Европе VI - XV вв. // Вопросы истории. – 1993. – № 1.

*Шевеленко А.Я.* Феодальные территории и феодальная надстройка в Бретани IX–XI вв. // Французский ежегодник. 1978. – М., 1978.

Шейнэ Ж.-К. История Византии. – М., 2006.

*Шервуд Е.А.* Некоторые особенности этнических процессов у германских племён в период разложения первобытнообщинных отношений: (К становлению этнического самосознания у саксов VI–IX вв.) // Проблемы романизации, этногенеза и городского устройства. – М., 1977.

Шервуд Е.А. От англосаксов к англичанам (к проблеме формирования английского народа). –М., 1988.

Штокмар В.В. История Англии в средние века: Учебное пособие. – Л., 1973.

Щепкин Е.Н. Иерусалимское королевство // Книга для чтения по истории средних веков / Под ред. В.Г. Виноградова. – М., 1903. – Вып.2 (первая половина). – С.43 – 103.

Этнические меньшинства в современной Европе. – М., 1997.

Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI – XIII вв. – М., 1978. – С.29-34.

*Ястребицкая А.Л.* Западная Европа XI–XIII веков. Эпоха. Быт. Костюм. – М., 1978.

*Яцунский В.К.* Историческая география // Советская историческая энциклопедия: В 16 т. – М., 1965. – Т.6.

*Яцунский В.К.* Историческая география как научная дисциплина // Вопросы географии. – М., 1950. – Вып.20.

*Яцунский В.К.* Историческая география. История её возникновения и развития в XIV–XVIII вв. – М., 1955.

***Тема 4.* Історична географія Нової доби**

**Заняття перше** (2 год.)

План

1. Сутність і періодизація нового часу.
2. Великі географічні відкриття та географія європейського колоніалізму.
3. Геополітичні виміри процесів європейської державної централізації та формування системи «європейської рівноваги».
4. Розвиток продуктивних сил.
5. Населення і культура.

**Заняття друге** (2 год.)

План

1. Створення світового ринку.

2. Географія європейського націоналізму в XIX – на початку XX ст.

3. Географія європейського імперіалізму в XIX – на початку XX ст. Територіальний поділ світу.

***Джерела і література:***

Дебидур А. Дипломатическая история Европы. 1814–1878. – Т.1. – Ростов-на-Дону,1995.

Колосов В. Мироненко Н. Геополитика и политическая география. – М, 2001.

Максаковский В.П. Историческая география мира. – М., 1997.

Норман Дейвіс. Європа. Історія. – К., 1999.

Овдієнко П. Історична географія. – Ніжин, 2000.

Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640–1870) / Сост. Е.Е.Юровская. – М., 1990.

Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции XVII–XVIII вв. / Под ред. В.Г.Сироткина. – М.,1990.

Уинстенли Д. Избранные памфлеты. – М.-Л., 1950.

Фриман 3. Историческая география Европы. – М.,1892.

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. – М.. 1997.

Хрестоматия по новой истории: В 2 ч. / Под ред. А.А.Губера и А.В.Ефимова. – М., 1963–1965. – Т.І.

Хрестоматия по новой истории: В 2 ч. / Под ред. А.И.Молока и В.А.Орлова. – М., 1953. – Ч.І.

***Тема 5.* Геополітичні виміри Версальсько-Вашингтонської системи** (2 год.)

План

1. Зміни територіального складу країн-переможниць та країн-переможених після Першої світової війни та їх геополітичні наслідки.

2. Новоутворені країни Північно-Східної та Східної Європи: принципи визначення державних кордонів, етнічний склад і місце в геополітичному просторі міжвоєнної Європи.

*І.* ***Джерела***

Альфред Ціммерн. Війна і життя в Англії// Велика Британія. 1914-1939 (джерела, коментарі, завдання). Метод. посібник/ Упорядник: В.П.Скоблик. – Ужгород: УжДУ, 2000. – С.4-10.

Версальский договор. 28 июня 1919 года// Хрестоматия по новейшей истории: В 3-х тт. - Т. І. - С.179-188.

Вудро Вільсон. Звернення до Конгресу (1917)// США.1914-1941 (джерела, коментарі, завдання). Метод. посібник/ Упорядник: В.П.Скоблик. – Ужгород: УжДУ, 2000. – С.7-10.

Джон Мейнард Кейнс. Економічні наслідки миру// Велика Британія. 1914-1939 (джерела, коментарі, завдання). – С.10-14.

Ллойд Джордж Д. Правда о мирных договорах – М., 1957. – Т. 1-2.

Локарнская конференция 1925 г.: Документы. – М., 1959.

Нерозкаяна Європа (1921))// США.1914-1941 (джерела, коментарі, завдання). – С.10-13.

Хрестоматия по новейшей истории: В 3 тт. – М.,1960. – Т. 1-2.

Эррио Э. Из прошлого. Между двумя войнами.1914-36. – М., 1958.

*ІІ.* ***Монографії, статті, брошури, посібники***

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб., 2001.

Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд Джордж. – М., 1970.

Гершов З.М. Вудро Вильсон. – М., 1983.

Демидов С.В. Международные отношения в Европе в 1919 – 1939 гг. – М., 2001.

Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – Київ: Основи, 1995.

Европа в международных отношениях. 1917-39. – М., 1979.

Европа между миром и войной. 1918-1939. – М., 1992.

Илюхина Р.М.Лига наций. 1919-34. – М., 1982.

Индукаева Н.С. Политика США в отношении Германии в 1922-25 гг. – Томск, 1986.

История дипломатии: В 5-и тт. – М., 1965. – Т.3.

Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. – М., 1990.

Клейменова Н.Е., Сидоров А.Ю. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: проблемы становления и развития. – М., 1995.

Колосов В. Мироненко Н. Геополитика и политическая география. – М., 2001.

Морозов Г.И.Лига Наций: взгляд через полвека//ВИ. – 1992. – № 2-3. – С.162-167.

Норман Дейвіс Європа. Історія. – К., 1999.

Овдієнко П. Історична географія. – Ніжин, 2000.

Прицкер Д.П. Жорж Клемансо: Политическая биография. – М., 1983.

Теплюкова Т.И. ХХ век: основные проблемы и тенденции международных отношений. – М., 1992. ( рец. в ННИ. – 1994. – №2. – С.239-240).

Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. – М., 1989.

Язькова А.А. Малая Антанта в европейской политике.1918-25. – М., 1974.

*Тема 6.* **Історія демографічної науки в Україні** **(**4 год.)

**План**

1. Формування історико-демографічної науки в Україні у XVIII ст.

2. Генеральне описання Лівобережної України 1765 – 1769 рр.

3. Статистико-економічна та етнографічна анкета Ф.І. Туманського та її реалізація.

4. Розвиток історико-демографічної думки в Україні у XIX – на початку XX ст. (загальна характеристика).

5. Здобутки дослідників у галузі демографічної історії, соціолого-демографічних студій, статистики, соціальної гігієни, етнічної демографії.

6. Досягнення української історико-демографічної науки в 20 – 30-х роках XX ст.

7. Історико-демографічні дослідження в Україні в 60 – 90-х роках XX ст.: головні напрями наукових пошуків.

***Джерела і література***

1. Апанович Е.М. Переселение украинцев в Россию накануне Освободительной войны 1648 – 1654 гг.// Воссоединение Украины с Россией. – М., 1954.
2. Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. – К., 1930.
3. Баранович А.И. Опустошение и восстановление Правобережной Украины во второй половине XVII и начале XVIII в.// История СССР. –1950. – №5.
4. Брук С. И., Кабузан В.М. Численность и расселение украинского этноса в XVIII – начале XIX в.// Советская этнография. – 1981. – № 5.
5. Зеленчук ВС Население Бессарабии и Приднестровья в XIX в.: этнические и социально-демографические процессы. – Кишинев, 1979.
6. Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII - первой половине XIX вв. (1719 – 1859 гг.). – М., 1976.
7. Кабузан В.М. Чисельність українського населення на території Росії за ревізіями 1732 і 1763 років // Український історичний журнал. – 1960. – № 6.
8. Клименко П. Компути та ревізії XVIII ст. – К., 1930.
9. Климентій З. Вірші, приповісті. – К., 1971.
10. Компан О.С До питання про заселеність України в XVII ст.// Український історичний журнал. – 1960. – № 1.

*Тема 7.* **МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ** (2 год.)

**План**

1. Класифікація міграцій.

2. Міграційні потоки та міграційні когорти.

3. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація.

4. Приживаність новоселів, адаптація переселенців, облаштування переселенців.

5. Міграції та відтворення населення.

6. Вимірювання міграцій населення.

7. Міграції в Україні.

**Джерела і література**

1. Бывший СССР: внутренняя миграция и эмиграция. – М., 1992. – Вып. 1.
2. Демографические процессы и их закономерности/ Под ред. А.Г. Волкова. – М., 1981.
3. Загребська А.Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР. – К., 1974.
4. Зайончковская Ж.А. Новоселы в городах. – М., 1972.
5. Кокорев С.Е. Социальное развитие северного района. – Магадан, 1981.
6. Копчак С.І. До питання про міграцію населення Українського Прикарпаття в кінці XVIII - першій половині XIX ст.// Історія народного господарства та економічної думки Української РСР. – К., 1974. – Вип. 8.
7. Корель Л.В. Перемещение населения между городом и селом в условиях урбанизации. – Новосибирск, 1982.
8. Макарова Л.В., Морозова Г.Ф., Тарасова Н.В. Миграционное поведение сельского населения центральных районов России. – М, 1991.
9. Миграция и урбанизация населения: (На материалах Украины и Польши). – К., 1992.
10. Миграция населения / Под ред. Ж.А. Зайончковской. – М., 1992.
11. Миграция сельского населения / Отв. ред. Т.И. Заславская. – М., 1970.
12. Моисеенко В.М. Территориальное движение населения. – М., 1985.
13. Москвин Л., Потемкина О. Миграционные процессы в СНГ (тенденции развития, проблемы, перспективы) // Социально-политический журнал. – 1995. – № 1.
14. Народонаселение: Энциклопедический словарь. – М., 1994.
15. Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. – М., 1975.
16. Переведенцев В. Рынок труда и миграция населения СССР // Вопросы экономики. – 1991. – № 9.
17. Подходы к управлению миграционным развитием / Под ред. К. Катуса. – Таллинн, 1989.
18. Покшишевский В.В. Население и география. – М., 1978.
19. Поляков Ю.А. Проблемы эмиграции и адаптации в свете исторического опыта // Новая и новейшая история. – 1995. – № 3.
20. Прибиткова І.М. Брат мій – ворог мій // Україна. – 1991. – № 10.

**7. САМОСТІЙНА РОБОТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва теми | Кількість  годин |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №1  Теоретичні та методологічні засади історичної географії | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №2  Елементи історичної географії в працях  доби античності та Середньовіччя | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №3  Розвиток історичної географії в ХVІІ – ХVІІІ ст. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №4  Розвиток історичної географії у ХІХ ст. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №5  Розвиток історичної географії у ХХ – на початку ХХІ ст. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №6  Історична географія давніх цивілізацій. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 7  Особливості географії античного світу.  Ранні європейські цивілізації та варварський світ. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 8  Історична географія Середньовіччя.  Загальні особливості світового розвитку. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 9  Політична карта Європи в добу середньовіччя. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 10  Основні тенденції історичної географії  пізнього Середньовіччя (раннього Нового часу). | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 11  Загальні риси історичної географії Нового часу.  Динаміка політичної карти світу в новий час. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 12  Географія господарства у новий час. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 13  Вступ в історичну географію новітнього часу. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 14  Історична географія Європи і світу у 1918-1945 рр. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 15  Історична географія Європи і світу у 1945-1991 рр. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 16  Історична географія Європи і світу після 1991 р. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 17  Географія с/г і промисловості у новітній час. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №1  Теоретичні та методологічні аспекти історичної демографії | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №2  Загальна теорія народонаселення | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №3  Історія демографічного вивчення населення Землі | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №4  Історична демографія первісного суспільства | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №5  Історична демографія стародавнього світу | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №6  Історична демографія середньовіччя | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 7  Історична демографія нового часу | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 8  Основні напрями сучасного демографічного розвитку. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми № 9  Основні напрями сучасного демографічного розвитку. | 3 |
|  | Завдання на самостійну роботу до теми №1  Теоретичні та методологічні аспекти історичної демографії | 3 |
|  | Всього: | 78 |

**ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА**

На індивідуальну роботу виноситься ґрунтовне вивчення одного джерела і однієї монографії із вказаних у матеріалах до семінарських занять, підготовка реферату.

**Теми рефератів:**

1. Зміни географічних уявлень та образів світу від античності до XX ст.
2. Розміщення східнослов’янських племінних союзів напередодні утворення Давньоруської держави (VIII–IX).
3. Географія формування феодальних відносин у східних слов’ян.
4. Розміщення землеробських і кочових племен у Східній Європі в середині І тис. н.е.
5. Населення і духовна культура Середньовіччя.
6. Географічний фактор у причинах піднесення Москви в XIV–XV ст.ст.
7. Географія найважливіших промислів Росії в XVI–XVII ст.
8. Географія всеросійського ринку в XVII ст.
9. Великі російські географічні відкриття в XVII ст.
10. Роль географічного фактора в утворенні козацтва.
11. Роль географічного фактора в підставі і розвитку Санкт-Петербурга в XVIII ст.
12. Еміграційні потоки з Європи в Нову добу.
13. Географічний розподіл праці і торгові зв’язки країн Азії в нові часи.
14. Технічний прогрес і культура Північної Америки в нові часи.
15. Демографія Західної Європи в XVIII–XIX ст.
16. Демографічна карта американського континенту в XIX ст.
17. Географія промислового перевороту в Західній Європі і Америці.
18. Політична карта Європи в XIX ст. і чинники, що впливали на її зміну.
19. Політична географія Європи і Америки після Другої світової війни.
20. Етнічна карта Європи і Америки кінця XX ст.
21. Екологічні проблеми Європи і Америки у кінці XX ст. і їх вплив на зміну ландшафтів.
22. Зміна густоти (щільності) населення Росії в XVIII в.
23. Географія панщини й оброку в Росії в другій половині XVIII в.
24. Роль географічного фактора у Вітчизняній війні 1812 р.
25. Географія селянських заворушень у європейській Росії в період першої революційної ситуації (1859–1861 рр.).
26. Географія внутрішніх торгових зв’язків Москви в епоху капіталізму.
27. Російські географічні відкриття в ХІХ в.
28. Географія столипінської аграрної реформи.
29. Зрушення промисловості СРСР на Схід у результаті виконання I і ІІ п’ятирічних планів.
30. Геополітичні наміри фашистської Німеччини та їх реалізація в часи Другої світової війни.
31. Зародження і розвиток історичної географії на Україні до Жовтневої революції.
32. Етнолінгвістичний склад населення Землі.
33. Психологічні особливості народів світу.
34. Географія світових релігій.
35. Географія національних релігій.
36. Предки людини розумної.
37. Теорії полі- і моноцентризму щодо розселення людей на земній кулі, коеволюції людини і навколишнього середовища.
38. Річкові і нерічкові цивілізації.
39. Середземномор’я і його цивілізації.
40. Давньогрецька ойкумена. Племена і цивілізації Америки в Давні часи.
41. Географічне поширення середньовічних цивілізацій.
42. Політична карта Європи епохи Середньовіччя.
43. Динаміка і розміщення населення в епоху Середньовіччя.
44. Етнічні процеси в епоху Середньовіччя.
45. Відкриття Північної Америки норманами.
46. Гіпотези про контакти Америки і Старого Світу.
47. Найважливіші історико-географічні зміни в ранній новий час.
48. Економічний розвиток Азії в ранній новий час.
49. Передумови Великих географічних відкриттів.
50. Розширення ойкумени в Азії період Великих географічних відкриттів.
51. Сутність і періодизація нового часу.
52. Основні риси географії промисловості Західної Європи в нові часи. Рух і розміщення населення. Формування націй у Новий час. Динаміка розміщення населення, формування американської нації в нові часи.
53. Технічний прогрес і культура в Нові часи. Територіальний розподіл світу в другій половині ХІХ – на початку XX ст.
54. Становлення і розвиток демографічних досліджень як галузі наукового пізнання.
55. Новітні методи і методики демографічних досліджень..
56. Історія демографії в XVI – XVIII ст.
57. Демографія в працях російських вчених кінця XVIII – XIX ст.
58. Вплив чумної епідемії 1348 р. на демографічну ситуацію у Франції.
59. Сучасні дискусії про предмет демографії й історичної демографії.
60. Методи демографії.
61. Розвиток демографічних досліджень в Україні.
62. Демографія і глобальні проблеми сучасності.
63. Демографічні виміри Першої світової війни.
64. Демографічні зміни в ході Другої світової війни.
65. Поточний облік населення та його значення.
66. Життєвий потенціал та його структура.
67. Демографічний прогноз та його суть.
68. Концепція демографічного переходу, її суть та характеристика.
69. Історичні типи відтворення населення, його суть та відмінності.
70. Демографічні революції та їх зміст.
71. Тип та режим відтворення населення.
72. Народжуваність у демографічному вимірі.
73. Потреба в дітях та планування сім’ї.
74. Коефіцієнт гіпотетичного мінімуму природної народжуваності.
75. Динаміка народжуваності в Україні.
76. Смертність у демографічному вимірі.
77. Тривалість життя та його чинники.
78. Динаміка смертності в Україні.
79. Шлюб, шлюбність та шлюбний стан.
80. Шлюбний ринок, шлюбне коло та шлюбний вибір.
81. Шлюбна та статева поведінка на різних етапах історичного розвитку (за вибором студента).
82. Сім’я та її життєвий цикл.
83. Сімейний склад населення.
84. Динаміка шлюбності в Україні у XX ст.
85. Міграції та їх класифікація.
86. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація.
87. Міграції як просторова самоорганізація населення.
88. Приживаність новоселів, адаптація та облаштування переселенців.
89. Вплив міграції на відтворення населення.
90. Вимірювання міграцій населення.

**8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ**

Метод навчання являє собою спосіб подання (представлення) інформації студентові в ході його пізнавальної діяльності.

В процесі навчання використовуються наступні методи:

1. ***Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний.***

* Студенти одержують знання на лекції, з навчальної або методичної літератури,
* Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення.
* Даний метод знаходить широке застосування у вузі для передачі великого масиву інформації.
* Інформаційно-рецептивний метод сам по собі не формує в студента умінь і навичок використання отриманих знань і не гарантує їх свідомого й міцного запам'ятовування.

***2. Репродуктивний метод***

* Застосування вивченого на основі зразка або правила.
* Діяльність студентів носить алгоритмічний характер, тобто виконується за інструкціями, приписами, правилами в аналогічних, подібних з показаним зразком ситуаціях.
* Організовується діяльність студентів за кількаразовим відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні вправи, семінарські заняття. практичні роботи, програмований контроль, різні форми самоконтролю.
* Застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють формуванню знань, навичок і вмінь студентів, формують основні розумові операції (аналіз, синтез, узагальнення та ін.).
* Не гарантує розвитку творчих здатностей студентів.

***3. Метод проблемного викладу.***

* До викладу матеріалу ставиться проблема, формулюється пізнавальне завдання на основі різних джерел і засобів.
* Демонструється спосіб вирішення поставленого завдання.
* Спосіб досягнення мети - розкриття системи доказів, порівняння точок зору, різних підходів.
* Студенти стають свідками й співучасниками наукового пошуку.
* Студенти не тільки сприймають, усвідомлюють і запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за напрямом думки педагога.

***4. Частково-пошуковий, або евристичний, метод.***

* Полягає в організації активного пошуку вирішення, сформульованих в процесі навчання (або сформульованих самостійно), пізнавальних завдань.
* Пошук рішення відбувається під керівництвом викладача, або на основі евристичних програм і вказівок.
* Процес мислення набуває продуктивного характеру.
* Процес мислення поетапно направляється й контролюється викладачем або самими студентами на основі роботи над програмами (у тому числі й комп'ютерними) і навчальними посібниками.
* Метод дозволяє активізувати мислення, викликати зацікавленість до пізнання на семінарах і колоквіумах.

***5. Дослідницький метод.***

* Проводиться аналіз матеріалу, постановки проблем і завдань та короткого усного або письмового інструктажу студентів.
* Студенти самостійно вивчають літературу, джерела й виконують інші дії пошукового характеру.
* Завдання, які виконуються з використанням дослідницького методу, містять в собі всі елементи самостійного дослідницького процесу (постановку завдання, обґрунтування, припущення, пошук відповідних джерел необхідної інформації, процес вирішення завдання).
* У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності.
* Навчальна робота безпосередньо переростає в наукове дослідження.

Застосовуються також методи, що ґрунтуються на основі виділення джерел передачі змісту:

* *Словесні*: джерелом знання є усне або друковане слово (розповідь, бесіда, інструктаж і ін.)
* *Практичні методи*: Студенти одержують знання й уміння, виконуючи практичні дії.
* *Наочні методи*: джерелом знань є спостережувані предмети, явища, наочні приклади (ілюстрування, показ).

***Дискусійні методи* використовуються на семінарських заняттях.** Елементи дискусії (суперечки, зіткнення позицій, навмисного загострення й навіть перебільшення протиріч в обговорюваному матеріалі). Дискусійні методи виступають як засіб не тільки навчання, але й виховання.

**9.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ**

Концепція організації навчального процесу в Ужгородському національному університеті розроблена на основі «Тимчасового положення МОН України про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців».

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю.

**Поточний контроль**

Поточний контроль – це оцінювання знань студента під час семінарських занять, самостійної роботи та активності студента на занятті.

Поточній контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді та модуль. Одержаний результат переводиться у бали.

Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме за відповідний поточний контроль 0 балів.

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- Виступ з основного питання.

- Усна наукова доповідь.

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ.

- Участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття.

- Аналіз джерельної і монографічної літератури.

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо).

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.

**Модульний (проміжний) контроль**

Модульний контроль (МК) проводиться два рази за семестр, відповідно до графіка навчального процесу.

Контрольні заходи модульного контролю з навчальної дисципліни проводяться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять.

Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових контрольних робіт. Вид контрольного заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за МК розробляється викладачам і затверджується кафедрою.

До контрольного заходу відповідного модульного контролю студент допускається незалежно від результатів поточного контролю. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити індивідуальні завдання, реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.

Студент, який з поважної причини не зміг з’явитися на модульний контроль за дозволом декана може складати пропущений модульний контроль з предмету.

**Підсумковий (семестровий) контроль**

Система не передбачає обов'язкового семестрового екзамену для всіх студентів. Протягом навчального семестру студенти складають два модульні контролі під час тижнів, вільних від аудиторних занять, їх знання оцінюються у 100-бальній шкалі.

Студенти, які за результатами модульних контролів здобули з навчальної дисципліни не менше від встановленої мінімальної кількості балів, атестуються із виставленням їм державної семестрової оцінки («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») відповідно до шкали переведення. Студенти, які атестовані з оцінкою «незадовільно» зобов'язані складати семестрові екзамени. Семестрові екзамени можуть також складати студенти, які бажають покращити оцінку, отриману за результатами модульних контролів. Оцінювання знань на екзаменах здійснюється у 100-бальній шкалі.

**10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ**

Згідно «Тимчасового положення УжНУ про оцінювання успішності студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи» від 15 лютого 2007 р. оцінювання здійснюється за наступною шкалою.

Змістові модулі з дисципліни «Основи географії та демографії» оцінюються наступним чином:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульні контрольні  роботи | Семінарські заняття | Самостійна робота | Індивідуальна робота | Всього |
| 50 | 30 | 10 | 10 | 100 |

Інформація про підсумкову успішність студентів з навчальної дисципліни подається викладачем в деканат.

**Шкала оцінювання: національна та ECTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сума балів за всі види навчальної діяльності | ОцінкаECTS | Оцінка за національною шкалою | |
| для екзамену, курсового проекту (роботи), практики | для заліку |
| 90 – 100 | **А** | відмінно | зараховано |
| 82-89 | **В** | добре |
| 74-81 | **С** |
| 64-73 | **D** | задовільно |
| 60-63 | **Е** |
| 35-59 | **FX** | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 | **F** | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

**11. Перелік питань, що виносяться на іспит**

1. Предмет, об’єкт і завдання курсу «Основи географії та демографії». Принципи і методи курсу.
2. Джерела та історіографія курсу «Основи географії та демографії».
3. Основні етапи розвитку географії як науки.
4. Особливості європейської географії, її вплив на розселення та життєдіяльність людей. Природно-кліматичні умови.
5. Географія давньогрецької цивілізації.
6. Географія варварського світу.
7. Давньоримська ойкумена: розвиток та експансія.
8. Географія народонаселення Стародавнього Риму.
9. Торгово-економічна географія Стародавнього Риму.
10. Географія варварських королівств.
11. Географія норманських завоювань.
12. Політична географія Давньої Русі.
13. Політична географія Західної Європи в XI – XV ст.
14. Політична географія Центральної і Східної Європи (XI – XV ст.).
15. Географія арабських завоювань у Європі (VII – XV ст.).
16. Історична географія населення середньовічної Європи.
17. Географія середньовічного сільського господарства.
18. Географія розвитку середньовічної промисловості.
19. Географія виникнення середньовічних міст.
20. Географія європейських торговельних зв’язків (XI – XV ст.).
21. Великі географічні відкриття та їх економічні наслідки.
22. Основні тенденції європейської політичної географії нового часу.
23. Географія європейського колоніалізму у новий час.
24. Географія розвитку європейського сільського господарства у новий час.
25. Географія розвитку європейської промисловості у новий час.
26. Географія торговельних зв’язків Європи в нову добу.
27. Географія європейського населення нового часу.
28. Створення нових національних держав у ХІХ – на початку ХХ ст.
29. Територіально-політичні наслідки Першої світової війни.
30. Друга світова війна та територіальні зміни в Європі.
31. Політична географія Європи у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
32. Зміни на політичній карті Європи на рубежі 80 – 90-х рр. ХХ ст.
33. Географія промисловості новітнього часу.
34. Розвиток сільського господарства у новітній час (географічний аспект).
35. Географія торговельних зв’язків Європи після 1945 р.
36. Географія міграцій населення у міжвоєнний період.
37. Географія міграцій населення після 1945 р.
38. Людина та природа за новітньої доби.
39. Загальна теорія народонаселення. Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій.
40. Основні поняття народонаселення: історична демографія, чисельність, щільність населення та ін.
41. Історія розвитку демографії як науки.
42. Історія демографічної думки в Україні.
43. Періодизація демографічного розвитку країн світу. Народонаселення: динаміка зростання кількості людей у світі у різні історичні епохи.
44. Чисельність світового населення в умовах первіснообщинного ладу, рабовласницького і феодального суспільств.
45. «Демографічні вибухи» в палеоліті і неоліті. Архетип відтворення населення і перехід до традиційного типу відтворення. Їх характеристика.
46. Загальні дані про народонаселення в античну добу. Велике переселення народів і процеси етногенезу в Європі.
47. Основні форми міграції населення в період феодалізму. Загальна динаміка демографічного розвитку.
48. Особливості демографічного розвитку країн світу в Новий час. Перехід від традиційного типу відтворення до європейського, характеристика останнього.
49. Основні напрями міграції населення Європи в Новий час.
50. Особливості демографічного розвитку країн Європи в добу раннього нового часу
51. Вступ низки держав Центральної Європи до ЄС і його наслідки на демографічні процеси в регіоні ЦЄ.
52. Тенденції і прогнози щодо демографічних процесів в регіоні Центральної Європи на сучасному етапі.
53. Динаміка чисельності та складу населення України. Зміни якісних характеристик населення України.
54. Основні напрями національної демографічної політики України. Демографічні перспективи України.
55. Міграційні процеси в Україні.
56. Статева поведінка.
57. Шлюбність і шлюбний стан. Шлюбна поведінка. Припинення шлюбу: овдовіння та розлучення.
58. Густота та розміщення населення.
59. Демографічні революції і демографічний вибух: причини та наслідки.
60. Відтворення населення та репродуктивна установка.
61. Демографічний перехід.
62. Народжуваність та фактори, що впливають на її рівень. Контроль над народжуваністю. Аборти.
63. Сім’я та її життєвий цикл. Типи сімейних організацій та сімей: моногамія та полігамія.
64. Тривалість життя людини в світі.
65. Історичні типи відтворення населення: архетип, традиційний, сучасний (раціональний).
66. Співвідношення чоловіків і жінок у світі.

# 12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

**Базова**

1. Авербух М.С. Войны и народонаселение в докапиталистических обществах. – М., 1970. – 214 с.
2. Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. – М., 1989.
3. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – Л.: Наука,1990. –280 с.
4. Долуханов П.М. География каменного века. – М.: Наука, 1979. – 152 с.
5. Дробижев В. З., Кавалъченко И. Д., Муравьев А.В. Историческая география СССР: Учебное пособие. – М., 1977. – 319 с.
6. Жекулин В.С. Историческая география: предмет и методы. – Л.: Наука, 1983. – 224 с.
7. Колосов В.А. Политическая география. – Л.: Наука, 1988. – 192 с.
8. Магидович И.П., Магидович Б.И. Очерки по истории географических открытий: В 5 т. – М., 1982 – 1986.
9. Максаковский В. П. Историческая география мира. – М., 1999.
10. Медушевская С.М. Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина. – М., 1959. – 21 с.
11. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в V – XVII вв.). – М., 1973.
12. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние века. – М., 1976. – 248 с.
13. Яцунский В.К. Историческая география: история ее возникновения и развития в XIV – XVIII вв. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 328 с.

**Методичне забезпечення**

*Навчальні програми, навчально-методичні комплекси, підручники*

*навчальні посібники, практикуми*

1). Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. – К., 1988. – 280 с.

2). Дробижев В.З., Ковальченко И.Д., Муравьев А.В. Историческая география СССР. – М., 1973. – 319 с.

3). Жекулин В.С. Историческая география ландшафтов: Курс лекций. – Новгород, 1972. – 228 с.

4). Историческая география и проблемы географического прогнозирования: Методические указания. – Черновцы, 1976. – 69 с.

5). Медушевская С.М. Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина. – М., 1959. – 21 с.

6). Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в V – XVII вв.). – М., 1973.

7). Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние века. – М., 1976. – 248 с.

\* \* \*

8). Авербух М.С. Войны и народонаселение в докапиталистических обществах. – М., 1970. – 214 с.

9). Гуревич А.Я. Походы викингов. – М., 1966. – 183 с.

10). Историческая география России XVIII в. – М., 1981. – Ч.1. – 208 с.; Ч.2. – 171 с.

11). Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X – XIV вв. – М., 1984. – 349 с.

12). Магидович И.П., Магидович Б.И. Очерки по истории географических открытий: В 5 т. – М., 1982 – 1986.

13). Митчелл М. Эль-Кано – первый кругосветный мореплаватель. – М., 1968. – 192 с.

14). Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства: Историко-географическое исследование. – М., 1951. – 262 с.

15). Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия: Историко-географический анализ. – М., 1979. – 247 с.

16). Свет Я.М. В страну Офир. – М., 1967. – 230 с.

17). Фриман З. Историческая география Европы: В 2 т. – М., 1892. – Т.I.

18). Харт Г. Венецианец Марко Поло. – М., 1956. – 318 с.

19). Яцунский В.К. Историческая география: история ее возникновения и развития в XIV – XVIII вв. – М., 1955. – 331 с.

**Допоміжна**

1. ***Джерела і проблемна література***

1. Алексеев В.П. Географические очаги формирования человеческих рас. – М.: Мысль, 1985. – 236 с.

1. Алексеев В.П. Этногенез. – М.: Высш. шк., 1986. – 176 с.
2. Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Х. Население Советского Союза. 1922-1991. – М.: Наука, 1993. – 142 с.
3. Андрианов Б.В. Земледелие наших предков. – М.: Наука, 1978. – 168 с.
4. Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. – М.: Мысль, 1982. – 334 с.
5. Баландин Р.К., Бондарь Л.Г. Природа и цивилизация. – М.: Мысль, 1988. – 391 с.
6. Бараш С.И. История неурожаев и непогоды в Европе (по XVI в. н.э.). – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 237 с.
7. Бахрушин С.В. Научные труды. Т.3. Ч.1. Вопросы русской колонизации Сибири в XVI-XVII вв. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 375 с.
8. Белов М.И. Проблемы изучения историко-географической среды // Известия ВГО. – 1976. – № 6. – С.512-515.
9. Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация. — М., 1986.
10. Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Т.1-2. – М.: Стройиздат, 1979.
11. Бучинский И.Е. О климате прошлого Русской равнины. – Л., 1957.
12. Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI – нач. ХХ в.). – М.: ???
13. Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. – К., 1988. – 280 с.
14. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Кн. 1-2. – Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1984. – 1330 с.
15. Гольденберг Л.А. Развитие отечественной исторической картографии // Вопросы истории. – 1974. – № 7. – С.33-48.
16. Григорьев А.А. Экологические уроки исторического прошлого и современности. – Л.: Наука, 1991. – 251 с.
17. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1989. – 495 с.
18. Гуревич А.Я. Походы викингов. – М., 1966. – 183 с.
19. Дегтярев А.Я. Русская деревня в XV – XVII веках: Очерки истории сельского расселения. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – 176 с.
20. Дороги России: исторический аспект. – М.: Круг, 1996. – 406 с.
21. Древнерусские княжества Х – ХІІІ вв.: Сб. статей. – М., 1975.
22. Древние цивилизации. – М., 1989.
23. Дубов И.В. Великий Волжский путь. – Л.: Изд-во ЛГЗ, 1989. – 256 с.
24. Дуров А.В. Географическая среда в истории России. Конец XV – середина ХІХ в. – М., 1983.
25. Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII – XIV вв. – М.: Наука, 1985. – 246 с.
26. Жекулин В.С. Историческая география ландшафтов: Курс лекций. – Новгород, 1972. – 228 с.
27. Историко-географические очерки. – М.: Радикс, 1995. – 280 с.
28. Историческая география и проблемы географического прогнозирования: Методические указания. – Черновцы, 1976. – 69 с.
29. Историческая география России XVIII в. – М., 1981. – Ч.1. – 208 с.; Ч.2. – 171 с.
30. Историческая демография: проблемы, суждения, задачи. – М., 1989.
31. Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII – первой половине ХІХ в. – М., 1971.
32. Кириков С.В. Человек и природа восточно-европейской лесостепи в Х – начале ХІХ в. – М.: Наука, 1979. – 183 с.
33. Кириков С.В. Человек и природа степной зоны. Конец Х – середина ХІХ в. (Европейская часть СССР). – М.: Наука, 1983. – 126 с.
34. Кудряшов К.В. Половецкая степь: Очерки исторической географии. – М.: Географтиз, 1948. – 162 с.
35. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X – XIV вв. – М., 1984. – 349 с.
36. Лавров В.А. Развитие планировочной структуры исторически сложившихся городов. – М.: Стройиздат, 1977. – 176 с.
37. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. – Л.: Изд-во ЛГЗ, 1985. – 286 с.
38. Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до ХХ века. – М.: Изд-во МГЗ, 1995. – 682 с.
39. Любавский М.К. Образование основной государственной территории великорусской народности: Заселение и объединение Центра. – Л.: Изд-во АН СССР, 1929. – 175 с.
40. Массой В. М. Первые цивилизации. – М., 1989.
41. Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах. – М., 1996.
42. Митчелл М. Эль-Кано – первый кругосветный мореплаватель. – М., 1968. – 192 с.
43. Мукитенев Н. К. От Страбона до наших дней: Эволюция географических представлений и идей. – М., 1985.
44. Мурзаев Э.М. Очерки топонимики. – М., 1974.
45. Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства: Историко-географическое исследование. – М., 1951. – 262 с.
46. Паранин В.И. Историческая география летописной Руси. – Петрозаводск: Карелия, 1990. – 152 с.
47. Плетнева С.А. Кочевники Средневековья. – М.: Наука, 1982. – 188 с.
48. Попов А. И. Названия народов СССР. – Л., 1973.
49. Разумов Г.А., Хасин М.Ф. Тонущие города. – М.: Стройиздат, 1991. – 255с.
50. Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия: Историко-географический анализ. – М., 1979. – 247 с.
51. Салищев К.А. Картоведение. – М., 1982.
52. Свет Я.М. В страну Офир. – М., 1967. – 230 с.
53. Седов В.В. Славяне в древности. – М., 1994. – 344 с.
54. Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. – М., 1995. – 416 с.
55. Синская Е.Н. Историческая география культурной флоры. – Л.: Колос, 1969. – 480 с.
56. СССР: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1973. – 320 с.
57. Сырнев И.П. Путь Игоревой рати. – Л.: Варяг, 1996. – 84 с.
58. Территориальная структура народного хозяйства СССР в период НТР: сдвиги и тенденции. – М.: Наука, 1989. – 192 с.
59. Тихонов Б.В. Переселения в России во второй половине XIX в. – М.: наука, 1978. – 214 с.
60. Топонимика на службе географии. – М., 1979.
61. Фриман З. Историческая география Европы: В 2 т. – М., 1892. – Т.I.
62. Харт Г. Венецианец Марко Поло. – М., 1956. – 318 с.
63. Шаскольский И.П. Историческая география // Вспомогательные исторические дисциплины. Сб.1. – Л., 1968.
64. Шватченко О.А. Светские феодальные вотчины в России во второй половине XVII в.: историко-географический очерк. – М., 1996. – 286 с.

**Основи демографії**

**Базова**

1. Авербух М.С. Войны и народонаселение в докапиталистических обществах. – М., 1970. – 214 с.
2. Алексеев В.П. Этногенез. – М.: Высш. шк., 1986. – 176 с.
3. Боярский А.Я. Практикум по демографии. – М., 1985.
4. Боярский А.Я., Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. – М., 1980.
5. Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. – М., 1989.
6. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. – М., 1989.
7. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – Л.: Наука,1990. –280 с.
8. Дробижева Л.М. Историк и демография. – М., 1985.
9. Историческая демография: проблемы, суждения, задачи. – М., 1989.
10. История Европы. В восьми томах. С древнейших времен до наших дней. Т. 1-5. М., 1988-2000.
11. Клупт М. Демография регионов Земли. Питер; Санкт Петербург; 2007.
12. Лавер О.Г. Війни та народонаселення країн світу в ХХ столітті: Статистичне дослідження. – Ужгород, 2002.
13. Основы теории народонаселения. – М., 1986.
14. Риер Я.Г. Историческая демография. – Могилев, 1999.
15. Самаркин В.А. Историческая география Западной Европы в средние века. – М., 1976.
16. Система знаний о народонаселении / Под редакцией Д. И. Валентея. – М., 1976.
17. Урланис Б.Ц. Рост населения в Европе (опыт исчисления). – М., ОГИЗ-Госполитиздат, 1941, 436 с.
18. Шелестов Д.К. Демография: История и современность. – М., 1983.
19. Шелестов Д.К. Историческая демография. – М., 1987.

**Допоміжна**

**1. Довідники, словники, енциклопедії**

1. Брук С.И. Население мира: Этнодемографический справочник. – М., 1986.
2. Гроссман Ю.М., Кутик В.Н. Справочник научного работника: архивы, документы, исследователь. – Львов, 1979.
3. Демографический энциклопедический словарь / Главный редактор Д. И. Валентей. – М.: Советская энциклопедия, 1985.
4. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. Навчальний посібник. – К., 2002.
5. Народонаселение: Энциклопедический словарь. – М., 1994.
6. Советская историческая энциклопедия (СИЭ). – М., 1961-1976.
7. Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. – 7-е изд., перераб и доп. – М.: Республика, 2001. – 719 с.
8. Энциклопедический словарь юного историка. – М.:Педагогика-Пресс, 1993.
9. **Джерела і проблемна література**
10. Авербух М.С. Законы народонаселения докапиталистических формаций. – М., 1967.
11. Алексеев В.П. Палеодемография: содержание и результаты // Историческая демография. М., 1989.
12. Ананьева Г.Е. Народонаселение развивающихся стран. – М., 1992.
13. Анатомия конфликтов: Центральная и Юго-Восточная Европа: Документы и материалы последней трети XX века. СПб.: Алетейя, 2012. I: начало 1970-х – первая половина 1980-х годов. 736 с.
14. Анатомия конфликтов: Центральная и Юго-Восточная Европа: Документы и материалы последней трети XX века. СПб.: Алетейя, 2013. [Т.] II: Вторая половина 1980-х – начало 1990-х годов. 864 с.
15. Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Х. Население Советского Союза. 1922 – 1991. – М.: Наука, 1993. – 142 с.
16. Арутюнян Л.А. Социалистический закон народонаселения. – М.,1975.
17. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке: Пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 416 с.
18. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992 // http://vk.com/doc-23433303\_135320742.
19. Баженова Е.С. Историко-демографические проблемы изучения стран Азии // Историческая демография. – М., 1989.
20. Бартлетт Р. Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. (950-1350). Пер. с англ. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007 // http://www.twirpx.com/file/260056/
21. Баталина Т.С. Демография в литературе и искусстве. – М., 1986.
22. Бессмертный Ю.Л. Актуальные задачи исторической демографии европейского средневековья и начала нового времени // Историческая демография докапиталистических обществ Западной Европы. – М., 1988.
23. Бессмертный Ю.Л. Актуальные проблемы исторической демогра­фии раннего западноевропейского средневековья // Проблемы историче­ской демографии СССР и Западной Европы. – Кишинев, 1991.
24. Бессмертный Ю.Л. Историко-демографические процессы в Запад­ной Европе XVI – XVIII вв. в современной науке // Историческая демогра­фия. – М., 1989.
25. Бессмертный Ю.Л. Проблемы исторической демографии // Всеоб­щая история: дискуссия, новые подходы. – М., 1989.
26. Бессмертный Ю.Л. Проблемы исторической демографии в совре­менной западноевропейской медиевистике // Демография западно­европейского средневековья в современной медиевистике. – М., 1984.
27. Бондаренко К. Ренесанс центральної Європи 25 червня 2012 // www.pravda.com.ua/columns/2012/06/25/6967459.
28. Борисенко В.В. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы. В 2 частях. Часть 2. Славяне и их соседи в раннее новое время. Могилев, 2009. - 232 с. // http://www.twirpx.com/file/721515/
29. Борисов В.А., Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в России: демографический анализ. – М., 1995.
30. Боярский А.Я., Шушерин П.П. Демографическая статистика. – М., 1995.
31. Брук С.И. "Демографические взрывы" в истории // Численность и классовый состав населения России и СССР (XVI-XX вв.). – Таллин, 1979.
32. Брук С.И. Население мира: Этнодемографический справочник. – М., 1986.
33. Брук С.И., Кабузан В.М. Динамика численности населения России в XVIII – начале XX вв. // Численность и классовый состав населения России и СССР (XVI – XX вв.). – Таллин, 1979.
34. Валентей Д., Брук С.И., Козлов В. Некоторые вопросы развития населения первобытного общества // Население и экономика. Серия: Население. – М., 1973.
35. Вербицкая О.М.Население российской деревни в 1939 – 1959 гг. – М., 2002.
36. Виноградов А. Г. Население стран мира с древнейших времен по настоящее время. Демография. Статистические таблицы. Часть 1 // https://www.amazon.com/x414-x435-x43C-x43E-x433-ebook/.../B00IPKWXWA.
37. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. – М., 1982.
38. Вишневский А.Г. Демографическая революция. – М., 1976.
39. Вишневский А.Г. Избранные демографические труды: в 2 т. Том 1. Демографическая теория и демографическая история. М.: Наука, 2005. – 368 с.; Том 2. Экономическая демография. Анализ демографических процессов. М.: Наука, 2005. – 381 с.
40. Вишневский А.Г. Образ прошлого в демографической литературе // Историческая демография. – М., 1989.
41. Влияние социально-экономических факторов на демографические процессы. – Киев, 1972.
42. Водарский Я.Е. Историческая демография как научная дисциплина // Проблемы исторической демографии СССР. – Кишинев, 1985.
43. Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII века // Проблемы исторической демографии СССР. – Таллин, 1977.
44. Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI – начало XX в.). – М., 1973.
45. Водарский Я.Е. Численность населения России в XVI в. // Пробле­мы исторической демографии СССР и Западной Европы. – Кишинев, 1991 г.
46. Водарский Я.Е., Кабузан В.М. Демографические проблемы истории СССР досоветского периода// Историческая демография. – М., 1989.
47. Войтович Л. В. «Баварський географ»: спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. / Л.В. Войтович // Укр. іст. журн. — 2009. — № 5. — С. 12-34.
48. Волков В.К. (отв. ред.), Гинцберг Л.И., и др. Дранг нах Остен и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы 1871-1918 гг. М.: Наука, 1977. - 321с. // http://www.twirpx.com/file/520230.
49. Волков В.К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 2000.
50. Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. – К., 1988. – 280 с.
51. Гельфанд В. С., Тольц М. О естественном движении населения Польской Народной Республики в послевоенный период // Проблемы народонаселения и трудовых ресурсов / Под ред. А.А. Ракова и Я.И. Рубина. Минск: НИИЭМП при Госплане БССР – 1972. – Вып. 3. – С. 219-226.
52. Герасимов Г. Тень Мальтуса – с нами // Новое время. – 2001. – № 32. – С.28-30.
53. Гидденс Э. Социология: Пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. 632 с.
54. Гизо Ф. История цивилизации в Европе. М., 2007 // Гизо Ф. История цивилизации в Европе. М., 2007.
55. Гис Ф., Гис Дж. Брак и семья в средние века. – М., 2002.
56. Гозулов А.И. Переписи населения земного шара. – М., 1970.
57. Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в России. – М., 2001.
58. Гутнова Е.В. Историческая демография в изучении истории средне­вековья // Историческая демография докапиталистических обществ Запад­ной Европы. – М., 1988.
59. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго- Восточной Европы. 1939-1945. М., 1995.
60. Демографическая модернизация России, 1900–2000 / Под ред. А.Г. Вишневского. – М.: Новое издательство, 2006. – 608 с. – (Новая история).
61. Демографическая политика в современном мире. – М., 1989.
62. Демографические процессы и их закономерности. – М., 1986.
63. Демографический кризис: к 2060 году Германия перестанет быть самой населенной страной ЕС 29 апреля 2015 // http://actualpolitics.ru/article/7171.
64. Дробижев В.З. У истоков советской демографии. – М., 1987.
65. Дробижев В.З., Поляков Ю.А. Народонаселение СССР и история советского общества // Вопросы истории – 1974. – № 4.
66. Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней. Варшава, 1995.
67. Европа теряет "последнего человека". 24-01-2014 // http://www.pravda.ru/world/europe/24-01-2014/1189190-europa-0.
68. Егор Антонов Е. Ледниковый период поставил «европейцев» на грань исчезновения 6 апреля 2015 // https://www.nkj.ru/news/26171/.
69. Ежов А.И. Текущая статистика, переписи и другие обследования. – М., 1969.
70. Желицки Б. Й., Желицки Ч. Б. Венгерские эмиграционные волны и эмигранты: середина XIX – конец 50-х годов XX века. М.: «Индрик», 2012. 600 с. // http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2012\_Zhelicki.pdf.
71. Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е годы: Взгляд в неизвестное. – М., 2001.
72. Жиромская В.Б. Социальная и демографическая структура населе­ния // Историческая демография. – М., 1989.
73. За год в Риге сократилось население на несколько тысяч человек // www.rubaltic.ru/news/081216-riga-sokratilos-naselenie/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua http://www.rubaltic.ru/news/081216-riga-sokratilos-naselenie.
74. Зайончковская Ж. Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии в России // Мир России. 1997. – № 4.
75. Замглавы Еврокомиссии: Центральная Европа должна привыкнуть к демографическим изменениям 24 сентября 2015 // http://actualpolitics.ru/article/9362.
76. Зеликова Ю. А. Стареющая Европа: демография, политика, социология. – СПб.: Норма, 2014. – 224 с. // http://www.norma-spb.com/book/evropa.pdf.
77. Йенсен М. Центральная и Восточная Европы — образцы для подражания для нас. 16.08.2016 // http://inosmi.ru/social/20160817/237571115.html.
78. Илинич Ю. В. Польша, М. 1966.
79. Исрапилов С. Европа переживает кризис в постели. 17. 11. 2013 // http://www.pravda.ru/world/europe/17-11-2013/1182422-baby\_bum-0.
80. История Болгарии. В 2 т. Т. 2. М., 1955. 27.
81. История Польши: В 3 т. Т. 3. М., 1958.
82. История Сербии и Черногории. Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия. М., 2002. 34.
83. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века : [Учеб. пособие для вузов] / Валева Е. Л., Желицки Б. Й., Калашникова Н. Ю. и др.; Под ред. А. В. Фадеева. - М. : ИПО "Профиздат" : Ин-т упр. и права, 1997. - 348 с.
84. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века: Учебн. пособие для вузов. М., 1997.
85. История Чехословакии: В 3 т. Т. 2. М., 1961.
86. История Югославии: В 2 т. Т. 2. М., 1963.
87. История южных и западных славян. (Курс лекций). М., 1979.
88. История южных и западных славян: В 2 т. Т. 2. Новейшее время: Учебник. М., 2001.
89. Історія південних і західних слов'ян. Підручник. Киів, 1987.
90. К 70-летию образования самостоятельных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1989. Вып. 1.
91. К Новой Центральной Европе. Преодоление кризиса Центральной Европы через строительство нового макрорегиона. Проектно–аналитический доклад. Руководитель разработки – Ю.Ю.Царик: — Минск, 2013 // http://csfps.by/files/files/k\_novoy\_centralnoy\_evrope.pdf.
92. Капица С. П. Парадоксы роста: законы развития человечества. М.: Альпина нон-фикшн, 2010. 192 с.
93. Кёнигсбергер Г. Средневековая Европа, 400-1500 годы. . Пер. с англ. - М.: Издательство «Весь Мир», 2001. — 384 с. // www.e-reading.club/book.php?book=69351.
94. Клупт П.К. Летопись жизни. – М., 1988.
95. Козлов В. Некоторые вопросы развития населения первобытного общества // Население и экономика. Серия: Население. – М., 1973.
96. Козлов В.И. Демография и система исторических наук // Место де­мографии в системе наук. – М., 1975.
97. Козлов В.И. Динамика населения СССР: (Общий демографический обзор) // История СССР. – 1991. – № 5. – С.3-17.
98. Козлов В.И. Динамика численности народов. – М., 1964.
99. Козлов В.И. К вопросу о роли демографических факторов в истории // Численность и классовый состав населения России и СССР (XVI – XX вв.). – Таллин, 1979.
100. Козлов В.И. О некоторых причинах высокой плодовитости населения развивающихся стран // Вопросы народонаселения и демографической ста­тистики. – М., 1966.
101. Конституции государств Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1997.
102. Королев Г.И. Историческая демография в социалистических странах зарубежной Европы // Историческая демография. – М., 1989.
103. Коростелев Г. М., Краев В. С. Буржуазные концепции народонаселения: критический анализ. М.: Финансы и Статистика, 1981. 160 с.
104. Коростылев Г. Рост народонаселения и общественный прогресс. – Свердловск, 1968.
105. Коростылев Г.М., Краев B.C. Буржуазные концепции народонаселе­ния: Критический анализ. – М., 1981.
106. Косов Ю. В.. Михеева Н. М. Демографические проблемы городов стран Балтийского региона: основные тенденции // Балтийский регион. 2010. № 4 (6). С. 6–17 // http://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskie-problemy-gorodov-stran-baltiyskogo-regiona-osnovnye-tendentsii.
107. Коул Э.Дж. Снижение рождаемости в Европе со времен французской революции до Второй мировой войны // Брачность, рождаемость, семья за три века. – М., 1979.
108. Краткая история Болгарии с древнейших времен до наших дней М., 1987.
109. Краткая история Польши с древнейших времен и до наших дней. М., 1993.
110. Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. М., 1988.
111. Крёнерт Ш. , Штефан Зиверт Ш. Старением едины: демографические тенденции на Востоке Европы // Остойропа. – М., Издательство "Весь Мир", 2011 [журнал «Osteuropa», 60. Jahrgang/Heft 5/Mai 2010] // www.zeitschrift-osteuropa.de/site/assets/files/4173/alte\_ru\_6.pdf.
112. Кривогуз ИМ. Крушение "реального социализма" в Европе и судьба освободившихся народов. М., 2001.
113. Курс демографии / Под ред. А.Я. Боярского. – М., 1985.
114. Лавер О.Г. Порівняльний аналіз людських втрат країн Європи та Латинської Америки в локальних війнах та конфліктах ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород, 2003. – Вип.9.
115. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2008 // http://vk.com/doc-23433303\_317854289.
116. Либеральные реформы не спасли Европу от демографического кризиса [Центральная Европа стоит перед лицом демографической катастрофы]. 24 янв 2014 // http://www.pravda.ru/news/world/24-01-2014/1189164-demoeur-0/
117. Ливи Баччи М. Демографическая история Европы / Пер. с ит. А. Миролюбовой. СПб.: Александрия, 2010. 304 с.
118. Лойка ЛВ. Политическое развитие Польши в 70-80 гг. XX в. Мн., 2002.
119. Лукьянов П.Г. Новейшая история стран Центральной и Восточной Европы (1944-2000): Учебн. пособие. Могилев, 2000.
120. Малиновська О.А. Міграції населення країн Центральної Європи та Балтії після розширення ЄС / О.А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. — 2007. — № 2. — С. 56-68.
121. Мальтус Т.Р. Дослідження закону народонаселення, або Погляд на те, як він впливав і як впливає на людське щастя з оглядом наших перспектив на майбутнє усунення або пом’якшення спричинюваного ним зла. – К., 1998.
122. Маркузон Ф.Ю. Население мира от начала нашей эры до середины XX в. // Вопросы экономики, планирования и статистики. – М., 1967.
123. Матвеев Г.Ф., Ненашева З.С. (ред.) История южных и западных славян: В 2 т. Том 1. Средние века и Новое время. М.: Изд-во МГУ, 2001. – 692 с. // http://www.twirpx.com/file/504213/; Том 2. Новейшее время. Учебник. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 276 с. // http://www.twirpx.com/file/568285.
124. Мересте У.И. Предмет и структура демографической науки и место исторической демографии // Проблемы исторической демографии СССР. – Таллин, 1977.
125. Методологические проблемы изучения народонаселения в социалистическом обществе. – Киев, 1973.
126. Миграционные потоки в Германию увеличили численность населения страны до рекордных 81,2 миллионов 11 октября 2015 http://actualpolitics.ru/article/9599.
127. Миллер А. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // Новое литературное обозрение. – 2001. – № 52 // http://magazines.russ.ru/nlo/2001/52/mill.html.
128. Михеева А. Р. Демографический фактор развития общества: оценки и идеи // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Се- рия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14, вып. 2. С. 155–161 // http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:543fa811e75ef393317f42ffMicheeva\_Vestnik\_2014\_2.pdf.
129. Модели демографических связей. – М., 1972.
130. Монье А. Население Европы: 1950—2050 // Население и общество. 2000. № 46 // www.demoscope.ru/acrobat/ps46.pdf
131. Население России 2008: Шестнадцатый ежегодный демографический доклад / Отв. ред. А. Г. Вишневский; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 352 с.
132. Никифоров К. В. Сербия на Балканах. ХХ век. М.: Издательство «Индрик», 2012. 176 с.
133. Нилов Г. Сорок лет катастрофы // Новое время. – 2001. – № 32. – С.36-37.
134. Носович А. Хоспис Европы: Прибалтика вступила в возраст дожития 29.08.2016 // www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/290816-khospis-evropy.12.08.2016.
135. Омарова О. Д. Воспроизводство населения и трудовых ресурсов в Польской Народной Республике // Население и трудовые ресурсы в социалистических странах, М. 1979.
136. Опыт историко-демографического исследования. – М., 1970. – 214 с.
137. Особенности демографического развития СССР. – М., 1982.
138. Осокина Е.А. Жертвы голода 1933 года: сколько их?: (Анализ демографической статистики ЦГАНХ СССР) // История СССР. – 1991. – № 5. – С.18-26.
139. Павлик З. Проблемы демографической революции // Брачность, рождаемость, семья за три века. – М., 1979.
140. Палій О.М. Демографічна ситуація в країнах Центральної та Східної Європи / О. Палій // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал . – 07/2007 . – N2 . – С.3-13 .
141. Пирожков С.И. Демографические процессы и возрастная структура населения. – М., 1976.
142. Полян П. Не по своей воле: История и география принудительных миграций в СССР. – М.: Изд-во "ОГИ-Мемориал", 2001. – 328 с.
143. Пресса Р. Народонаселение и его изучение. – М., 1966.
144. Проблемы демографической статистики. – М., 1966.
145. Протестные движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Конец 1960-х–1980-е гг.: Хрестоматия = Protest movements in the countries of Central and South-Eastern Europe: End of 1960's–1980's: The reader. [М.]: Издательство Московского университета, 2013. 400 с.
146. Птуха М.В. Учение о народонаселении Т.Р. Мальтуса // Демографические тетради. – К., 1972. – Вып. IV – V.
147. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – начало XIX в.). – М., 1997.
148. Районные особенности воспроизводства населения СССР. – М., 1972.
149. Рашевич М. Демографический аспект понятия Объединённой Европы // Вестник РУДН, серия Социология, 2007, №1 (11) С. 25-33 // https://cyberleninka.ru/article/n/obedinennaya-evropa-demograficheskiy-aspekt.pdf.
150. Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет спустя. М.: РОССПЭН, 2011. – 775 с. // http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2011\_Revoluciji\_i\_reformy.pdf.
151. Риер Я.Г. Аграрный мир Восточной и Центральной Европы в средние века (по археологическим данным).- Могилев. 2000.- 320 с.
152. Риер Я.Г. История средневековых цивилизаций. Ч 1-5. – Могилев, 2001-2005.
153. Риер Я.Г. Народы Центральной и Юго-Восточной Европы. Часть 1. Славяне и их соседи в средние века. – Могилев – 2005 // http://www.twirpx.com/file/577481/
154. Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. – М., 1981.
155. Ростгаард Т. Политика поддержки семьи в Центральной и Восточной Европе за пятнадцать лет переходного периода / Т. Ростгаард. ― ЮНЕСКО: Сектор образования, серия исследований о политике в области и воспитании младшего возраста, 2004. ― 46 с. // http://www.twirpx.com/file/2012205/
156. Ротшильд Д. Повернення до різноманітності: політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни / Д. Ротшильд, Н. М. Уїнгфілд. - К. : Мегатайп, 2004. - 382 c. - (Європ. історія).
157. Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Д. Ротшильд. - К. : Мегатайп, 2001. - 496 c.
158. Рохлин Д.Т. Болезни древних людей. – М., 1965.
159. Савицький Ю. Польща над демографічною прірвою. Чи допоможуть українці? 18 вересня 2016 // http://www.radiosvoboda.org/a/24523417.html.
160. Сиройч З. Развитие политики занятости в условиях системной трансформации зкономики Польши / З. Сиройч // Демографія та соціальна економіка. — 2007. — № 2. — С. 169-178.
161. Славяне и их соседи. Выпуск 5: Еврейское население Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Средние века - Новое время. М.: Наука, 1994. — 231 с. // http://www.twirpx.com/file/1544970.
162. Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Сб. статей. - М.: Институт славяноведения РАН, 2010. - 620 с. // http://www.twirpx.com/file/1504256/
163. Слесарев Н.А. Методология исследования проблем народонаселения СССР. – М., 1965.
164. Словения – экономика, демография, ВВП | Статистика стран мира// iformatsiya.ru/europe/92-sloveniya-yekonomika-demografiya-vvp.html.
165. Соболева С.В. Демографические процессы в региональном социально-экономическом развитии. – Новосибирск, 1988.
166. Соколенко А. «Уровень смертности нацменьшинств в Латвии на 21% выше, чем у латышей» 24.08.2016 // http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/240816-natsmenshinstva/
167. Соколов Б.В. Проблемы исторической демографии Латинской Аме­рики // Историческая демография. – М., 1989.
168. Соколов Д. Третья демографическая // Новое время. – 2001. – № 32. – С.31-34.
169. Социально-демографические группы и их развитие. – М., 1981.
170. Список релігійних груп населення в Центральній Європі // http://www.religion-facts.com/uk/u14.
171. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения. Часть II. Европейский мир X—XV вв. Серия «Всемирная история и культура глазами современников и историков». — М.: Интерпракс, 1995. 384 с.
172. Судоплатов А.П. Демографические концепции. – М., 1974.
173. Тверитинова А.С. ( ред.) Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. – Т. І. - М.: Наука, 1964. – 307 с. // http://www.twirpx.com/file/897790; Т. II. М.: Наука, 1969. – 343 с. // http://www.twirpx.com/file/945447; т. ІІІ. – М.: Наука, 1974. – 322 с. // http://www.twirpx.com/file/972098/.
174. Текше К. Особенности рождаемости в Центральной и Южной Европе до Первой мировой войны // Брачность, рождаемость, семья за три века. – М., 1979.
175. Тишков В.А. Историческая демография в США // Историческая демография. – М., 1989.
176. Урланис Б. Ц. Демографическая политика в рабовладельческом и феодальном обществах // Вопросы демографии. – М., 1970.
177. Урланис Б. Ц. Эволюция продолжительности жизни. – М., 1978.
178. Уход на пенсию "поколения бэбибумеров" к 2030 году ознаменует конец социального рая в ФРГ 2 июня 2015 // http://actualpolitics.ru/article/7655.
179. Фойгт О. А. Міжнародний семінар “Смертність у країнах колишнього СРСР. П’ятнадцять років після розпаду: що змінилося?” / О.А. Фойгт, Ю.М. Клименко // Демографія та соціальна економіка — 2006. — № 1. — С. 197.
180. Хаджнал Дж. Европейский тип рождаемости в ретроспективе // Брачность, рождаемость, семья за три века. – М., 1979.
181. Хауг С. Миграция из стран Центральной и Восточной Европы в Германию// Тенденции международной миграции: Доклады XXV конференции Международного союза научных исследований в области народонаселения 18–23 июля 2005 г. в Туре (Франция) // Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир. – Выпуск 16. – М., 2006.
182. Центральна Європа: населення // http://geografica.net.ua/publ/galuzi\_geografiji/ekonomichna\_geografija\_zarubizhnikh\_krajin/centralna\_evropa\_naselennja/64-1-0-884.
183. Центральная Европа как исторический регион / Отв.ред. А. И. Миллер. – М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1996. — 266 с. // http://www.twirpx.com/file/1799226/grant/
184. Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец XX – начало XXI вв. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический справочник. М.; СПб.: Нестор-История, 2015. 480 с.
185. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века Монографическое исследование в трех томах. М.: Наука, 2000-2002.
186. Швидка Г. Ю. Шлюбна ситуація в європейських країнах / Г.Ю. Швидка // Демографія та соціальна економіка. — 2008. — № 1. — С. 141-150.
187. Шелестов Д.К. Основные этапы развития исторической демографии // Историческая демография. – М., 1989.
188. Шимов Я. Центральная Европа: небольшие народы в поисках "большой родины" // Неприкосновенный запас. – 2007. - № 6(56) // http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/sh5.html.
189. Шимов Я. Средняя Европа: путь домой // Неприкосновенный запас. – 2001. - № 4 (18) // http://magazines.russ.ru/nz/2001/4/shimov.html.
190. Шолтычек М. Семья и домохозяйство в Центральной Европе (на примере прихода Буяков в XVIII-XIX вв.) / М. Шолтычек // Демографические исследования. Выпуск 14. Серия: Историческая демография. – М., Макс-Пресс, 2008. – С. 240-276.
191. Botev N. Population ageing in Central and Eastern Europe and its demographic and social context [Николай Ботев. Старение населения в Центральной и Восточной Европе и его демографический и социальный контекст». – 2012] // European Journal of Ageing (9 February 2012) // http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10433-012-0217-9.
192. East-Central Europe in the Middle Ages. - University of Washington Press.1994.
193. Hantrais L. Families and Family Policies in Europe / L. Hantrais, M-T. Letablier // Familles, travail et politiques familiales en Europe. ― New York: Longman, 1996. ― P. 190-208.
194. Historical Atlas of East-Central Europe. / P.Magocsi. Univ of Washington Press, 1995.
195. Krejčí, Oskar: «Geopolitics of the Central European Region. The view from Prague and Bratislava» Bratislava: Veda, 2005. 494 p. // http://book.publica.cz/
196. Rosset E. Demografia Polski, It. 1 - 2], Warsz., 1975.
197. Rosset E. Oblicze demograficzne Polski Ludowej, Warsz., 1965.
198. The population of Poland, Warsz, 1975.

**13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ**

**11.1. Інтернет-ресурси**

**Основні:**

1. Вікіпедія – електронна енциклопедія (українською мовою) – http://uk.wikipedia.org/

2. Демографические ресурсы в Интернете - http://demoscope.ru/weekly/app/links.php

3. Наукова література з історичної тематики – http:// www.auditorium.ru/

4. Освіта-UA (освітній портал) – http://osvita-ua.net/

5. Сайт Государственной публичной исторической библиотеки – http:// www.shpl.ru/

6. Сайт Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН – http://www.spsl.nsc.ru/index\_graph-ics.html.

7. Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського – http:// www.nbuv.gov.ua.

8. Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru.

9. Сайт Российской национальной библиотеки – http:// www.nlr.ru.

10. Электронная библиотека исторического факультета МГУ – http:// www/hist.msu.ru/ER.

**Додаткові:**

1. http://ancient.gerodot.ru/
2. http://demographia.ru/
3. http://www.demographic-research.org/
4. http://ellada.spb.ru/
5. http://www.etno.iatp.org.ua
6. http://www.etno.us.org.ua
7. http://www.gumilevica.kulichki.net
8. http://www.infanata.org
9. http://www.mesogaia.il.if.ua/intro.htm
10. http://kleio.dcn-asu.ru/internet/demog/
11. ЮНФПА - Фонд Организации Объединённых Наций в области народонаселения - UNFPA - United Nations Fund for Population Activities (www.un.org)
12. Офіційний сайт ЦРУ США (статистичні дані, історія і карти по усіх країнах і територіях світу) (http://www.cia.gov)
13. Сайт Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України (<http://idss.org.ua>)
14. Демографический энциклопедический словарь (Демографический энциклопедический словарь)
15. geo2000. nm.ru
16. WWW. GEO.1 September.RU
17. WWW. GEO.RU
18. WWW. GEOFOCUS.RU
19. WWW. NATIONAL–GEOGRAPHIC.RU
20. WWW. WGEO.RU
21. [WWW.VOKRUGSVETA.RU](http://WWW.VOKRUGSVETA.RU)

**11.2. Періодичні видання:**

**Журнали:**

1. GEO FOCUS.
2. GEO.
3. NATIONAL GEOGRAPHIC.
4. Вокруг Света (Россия).
5. Вопросы географии (Россия).
6. Коммерсантъ (Україна).
7. ВДИ – Вестник древней истории, Москва
8. ВИ – Вопросы истории, Москва
9. ВИГ – Вестник исторической географии, Москва, Смоленск
10. ВМУ – Вестник Московского государственного университета, Москва
11. Демоскоп Weekly, електронна версія - //http://demoscope.ru/weekly/2014/0583/index.php (видання Института демографии Государственного университета - Высшей школы экономики (РФ))
12. Дух і літера (Київ)
13. Критика
14. ННИ – Новая и новейшая история, Москва
15. Народонаселение (РФ) , електронна версія - http://www.narodonaselenie.ru/
16. ПА – Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. пр. – Херсон
17. Социологические исследования (СоцИс), електронна версія - http://www.isras.ru/socis.html
18. СВ – Средние века, Москва
19. СЗ – Схід-Захід
20. УГО – Український гуманітарний огляд
21. УІЖ – Український історичний журнал
22. УМ – Україна модерна
23. Демографія та соціальна економіка (Засновник: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, сайт: http://dse.org.ua/index\_ua.html)
24. Демография и социально-экономические проблемы народонаселения (Библиографический бюллетень Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова) (http://dmo.econ.msu.ru/Biblio/books.htm#Демографическая классика)

**Газети:**

18. Аргументы и факты вУкраине.

16. 2000 (Україна).

17. География (приложение газеты «Первое сентября») (Россия).

18. География в школе (Россия).

19. Известия РАН серия «География» (Россия).

20. Известия Росийского географического общест