|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych** |
| **Nazwa kierunku (specjalności)** | **Historia – studia stacjonarne I stopnia (II rok)** |
| **Nazwa przedmiotu** | **Miasta i mieszczaństwo w średniowiecznej Polsce – wykład** |
| **Przedmioty wprowadzające (*prerekwizyty*) oraz wymagania wstępne** | Brak |
| **Liczba godzin zajęć dydaktycznych** | 15 |
| **Liczba punktów ECTS** | 1 |
| **Założenia i cele przedmiotu** | Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę genezy miast w Polsce średniowiecznej w kontekście procesów urbanizacyjnych średniowiecznej Europy. Zaowocować powinien umiejętnością określania funkcji różnorodnych obiektów i układów osadniczych w przestrzeni municypalnej, rozumieniem znaczenia sieci obiektów sakralnych dla rozwoju i transformacji ośrodków miejskich. Uczestnicy wykładu zostają zapoznani z rolą mieszczaństwa w życiu społecznym średniowiecznej Polski, wkładem mieszczaństwa w rozwój ekonomiczny i kulturalny społeczeństwa oraz monarchii w średniowieczu. Poznają również najnowsze wyniki badań nad socjotopografią miast polskich w średniowieczu. Zapoznanie z kształtującymi się w średniowieczu ośrodkami miejskimi jako złożonymi strukturami socjoekonomicznymi, socjokultrowymi i urbanistycznymi skutkować powinno umiejętnością wskazania paralel i kontrastów w życiu miast dawnych i współczesnych. |
| **Metody i pomoce dydaktyczne** | Wykład tradycyjny, wykład z prezentacją (pokazem), praca z materiałami kartograficznymi. |
| **Forma i warunki zaliczenia** | Zaliczenie bez oceny. |
| **Treści programowe** | Tematyka wykładu dotyczy przestrzennego rozwoju miast. Ukazuje genezę powstawania ośrodków miejskich w perspektywie socjologicznej, ekonomicznej, kulturotwórczej. Analizowane jest również zagadnienie tworzenia się układów osadniczych w przestrzeni geopolitycznej średniowiecznej Polski i Europy oraz struktura komunikacyjna generowana w obrębie przestrzeni miejskiej (ulice, place itp.). Przybliżone i objaśnione zostaje zjawisko lokacji. Osobnym problemem jest rola sieci kościelnej w rozwoju spacjalnym i topograficznym średniowiecznego polis (procesualny, dynamiczny charakter ewolucji związków sieci kościelnej i czynników urbanistycznych) prezentowana na konkretnych przykładach wybranych ośrodków miejskich. Akcentowane są symboliczne wartości ewokowane przez obiekty i ich układy w przestrzeni miejskiej. Problematyka wykładu obejmuje również zagadnienia mieszczaństwa jako grupy społecznej o zróżnicowanej wewnętrznej strukturze. Prezentowana jest rola mieszczaństwa w rozwoju ośrodków miejskich w Polsce, udział poszczególnych grup wchodzących w skład klasy mieszczańskiej w tworzenie polskiej państwowości, gospodarki, kultury etc. |
| **Literatura** | **Literatura podstawowa:**  Architektura Wrocławia, t. I: Urbanistyka, t. II: Świątynia, pod red. J. Rozpędowskiego, Wrocław 1995-1997.  Bobiński S., Urbanistyka polskich miast przedlokacyjnych, Warszawa 1975.  Civitates Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Katalog wystawy, Gniezno 1998.  Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, pod red. H. Manikowskiej, H. Zaremskiej, Warszawa 2002.  Goliński M., Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia, Wrocław 1997.  Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 6-8 V 1999 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. M. Derwicha, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000.  Krasnowolski B., Z badań nad architekturą i urbanistyką krakowskiego Kazimierza w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym, - Rocznik Krakowski 55(1989), s. 103-112.  Krasnowolski B., Miasta Ziemi Krakowskiej, chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych, Kraków 2004.  Miasto zachodniosłowiańskie w XI-XII wieku. Społeczeństwo-kultura, pod red. L. Leciejewicza, Wrocław 1991.  Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, pod red. A. Gieysztora i T. Rosłanowskiego, Warszawa-Poznań-Toruń 1976.  Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, pod red. P. Gołdyna, Kraków 2008.  Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów, pod red. C. Kardasza, J. Możdżeń, M. Spychaj, Toruń 2012.  Michałowski R., Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, wyd. 2, Warszawa 1993.  Pianowski Z., "Sedes regni principales". Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków 1994.  Piekalski J., Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast, Wrocław 1999.  Rajman J., Kraków: zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do roku 1333, Kraków 2004.  Samsonowicz H., Pojęcie przestrzeni w mieście średniowiecznym, [w:] Problemy Nauk pomocniczych historii, t. III, Katowice 1974, s. 7-15.  Śliwiński B., Początki Gdańska. Dzieje ziem nad zachodnim brzegiem Zatoki Gdańskiej w I połowie X wieku, Gdańsk 2009.  Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej, pod red. S. Krabatha, J. Piekalskiego, K. Wachowskiego, Wrocław 2011.  Urbańczyk P., Plac miejski – skutek czy warunek powstania miasta?, - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 40(1992), s. 283-288.  Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początków XV wieku, Warszawa 1973.  Wiesiołowski J. Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Poznań 1997.  Zarębska T., Badania historyczno-urbanistyczne metodą analiz przestrzennych, - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 43(1995), s. 15-24.  **Literatura uzupełniająca**:  Drabina J., Historia miast śląskich w średniowieczu, Kraków 2000.  Berdecka A., Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazimierza Wielkiego 1333-1370, 1992.  Czerner R., Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śląska, Wrocław 2002.  Goliński M., Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku, Wrocław 1991.  Malczewski J., Miasta między Wisłoką a Sanem do początku XVI w., Rzeszów 2006.  Ostrowski W. Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Warszawa 1980.  Parczewski M., Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, Rzeszów 1996.  Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2012.  Sedes regni principales. Materiały z konferencji Sandomierz 20-21 października 1997, pod red. B. Trelińskiej, Sandomierz 1999.  Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000. |
| **Osoba prowadząca zajęcia (autor sylabusa)** | **dr Andrzej Niewiński** |