Fakultet političkih nauka / Politikologija – Međunarodni odnosi / Savremena politička istorija/ 4 ECTS /2023-2024. akademska godina/

|  |  |
| --- | --- |
| Uslovljenost drugim predmetima | Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta |
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj izučavanja predmeta je da osposobi studente za razumijevanje političkih procesa i događaja savremene opšte političke istorije XIX i XX vijeka. |
| Ime i prezime nastavnika  | Prof. dr Saša Knežević |
| Metod nastave i savladanja gradiva | Predavanja, konsultacije, diskusije, test |
| I nedjelja, pred. | Uvodno predavanje ( o fenomenima istorije XIX i XX vijeka ) |
| II nedjelja, pred. | Američka revolucija i rat za nezavisnost (1775-1783) |
| III nedjelja, pred. | Francuska buržoaska revolucija (1789-1804) |
| IV nedjelja, pred. | Francuska buržoaska revolucija (1804-1815); Odjeci i značaj Revolucije u Evropi.Revolucije 1848. |
| V nedjelja, pred. | Evropa i svijet pred Prvi svjetski rat – karakteristike imperijalizma potkraj XIX. vijeka. Formiranje protivničkih političko-vojnih saveza uoči Prvog svjetskog rata.  |
| VI nedjelja, pred. |  Političke krize (marokanska, aneksiona, balkanski ratovi). Rusko-japanski rat i ruska revolucija 1905. Prvi svjetski rat (1914-1918) |
| VII nedjelja, pred. | Oktobarska revolucija 1917. Versajski mir. |
| VIII nedjelja, pred. | KOLOKVIJUM 12. april |
| IX nedjelja, pred. | Evropa između dva rata (1919-1933- Versajski poredak; Liga Naroda; Velika ekonomska kriza, fašizam i nacizam kao ideološki i društveno-politički sistemi) |
| X nedjelja, pred. | Evropa između dva svjetska rata (1933-1939) - Slom Versajskog sistema i međunarodne krize: Sar, Rajnska oblast, Anšlus, Španski građanski rat, Minhenski sporazum, Pakt Ribentrop-Molotov; politika Japana i SAD na Dalekom istoku) |
| XI nedjelja, pred. | Drugi svjetski rat (1939-1945) Evropa i svijet poslije rata ( denacifikacije, obnova , UN ) |
| XII nedjelja, pred. | Antikolonijalna revolucija. Trka u naoružanju. Hladni rat (karakteristike i krize). |
| XIII nedjelja, pred. | POPRAVNI KOLOKVIJUM 17. maj |
| XIV nedjelja, pred. | Kriza komunističkih sistema i pad Berlinskog zida. Post-komunizam u Istočnoj Evropi. Nestanak SSSR-a i ratni raspad Jugoslavije. |
| XV nedjelja, pred. | Posthladnoratovski poredak u svijetu. |

|  |  |
| --- | --- |
| Obaveze studenta u toku nastave |  |
| Konsultacije |  Konsultacije su predviđene na časovima predavanja |
| Opterećenje studenta u casovima | Nedjeljno 2 sata Struktura: 2 sata predavanja U semestru Nastava i završni ispit: (2 sata) x 16 = 32 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 2x15 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 48 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: sati (Nastava)+16 sati.(Priprema)+36 sati (Dopunski rad) Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i učestvuju u njoj aktivno i da rade kolokvijum. |
| Literatura | ***Osnovna literatura:*** Č. Popov, *Građanska Evropa 1770-1871*, I-II, Novi Sad 1989; Č. Popov, *Građanska Evropa (1770-1914).* Društvena i politička istorija Evrope (1871-1914), Beograd 2010;Č. Popov, *Od Versaja do Danciga*, Beograd 1976, Erik Hobsbaum, *Doba extrema, Istorija kratkog Dvadesetog Veka 1914- 1991*, Dereta, Beograd, 2002; . Volter Laker , *Istorija Evrope 1945- 1992*, Clio , Beograd , 1999; Džon M. Roberts, *Evropa 1880- 1945* , Clio , Beograd 2002. Gedis, Džon L, *Hladni rat – mi danas znamo,* Clio, Beograd, 2003. A. Mitrović, *Vreme netrpeljivih. Politička istorija velikih država Evrope 1919-1939*, Podgorica 1998; Dž. P. Guč, J. M. Jovanović, *Diplomatska istorija moderne Evrope 1878-1919*, Beograd 1933; P. Potemkin,*Istorija diplomatije. Diplomatija u razdoblju priprema Drugog svjetskog rata (1919-1939)*, Beograd 1951; -**ŠIRA LITERATURA\***:1.Filip Dženkins, Istorija Sjedinjenih država, Filip Višnjić, Beograd , 2002, 53-87; 2.Pol Džonson, Istorija američkog naroda , knjiga-komerc, Beograd, 2003, 117- 258);3.Fransoa Fire, O francuskoj revoluciji . Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Sremski Karlovci , 19903.Hari Herder , Evropa u devetnaestom veku , Clio , Beograd , 2003.6.Fransoa Fire, Prošlost jedne iluzije, Komunizam u dvadesetom vijeku,Beograd 19967. Pol Kenedi , Uspon i pad velikih sila, CID, Podgorica , 19998. Mihail Geler, Aleksandar Negrič, Utopija na vlasti , Istorija Sovjetskog saveza, Podgorica, CID, 20009.Ernst Nolte , Fašizam u svojoj epohi, Epoha svetskih ratova i fašizam, Beograd 199010.A.Hamilton, Intelektualci i fašizam, Beograd 197811.Fric Fišer,Savez elita , Beograd 198512.A.Bulok,Hitler.Slika tiranije, Beograd , 195413.Marvin Peri , Intelektualna istorija Evrope , Clio , Beograd , 200014. Žorž –Anri Sutu, Neizvestan savez , Istorija Evropske zajednice, Clio, Beograd, 200116. Filip Longvort , Stvaranje istočne Evrope , Beograd, Clio , 200217. Istorija Rusije, priredili Dimitrije Obolenski i Robert Oti, Clio , Beograd, 2003, 289- 33718. H. B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1986.19. Đ. Bofa, Povijest SSSR-a, I-II, Rijeka 1985.20. Č. Popov, Politički frontovi Drugog svjetskog rata, Novi Sad 1995.21. A. Dž. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848-1918, Sarajevo 196822.Sutu, Žorž – Anri, Evropa 1815. do danas, CID, Podgorica, 2015.23. H. Kisindžer, *Diplomatija*, Beograd, 2000.**\*NAPOMENA: *Studenti koji žele ocjenu A biraju jednu knjigu sa spiska šire literature koju spremaju za završni, usmeni ispit. Student može izabrati i knjigu van spiska, s' tim što je dužan da se za tu knjigu konsultuje sa predmetnim profesorom.*** |
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | 1.Jedan kolokvijum (do 50 poena)2. Završni ispit do 50 poena3. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi minimum 50 poena. 4. Ocjene: do 49 – F; 50-59 – E, 60-69 – D; 70-79 – C; 80-89 – B, 90-100 – A. |
| Posebne naznake za predmet | Nema |
| Napomena | Nema |
| Ishodi učenja | Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - objasni političke procese i događaje savremene opšte istorije XIX i XX vijeka, - vrednuje značaj Francuske buržoaske revolucije i Napoleonovih ratova na društveno-politički razvoj evropskih država prve polovine XIX vijeka, - analizira odlike imperijalizma (kolonijalna osvajanja velikih sila, međunarodne krize i ratovi od polovine XIX vijeka do 1919), - vrednuje značaj socijalizma, fašizma i nacizma kao društveno-političkih i ideoloških sistema XX vijeka, - objasni i vrednuje značaj Drugog svjetskog rata i Hladnog rata u kontekstu međunarodnih odnosa u Evropi i svijetu. |