**Образац 4 Г**

**Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА**

**С А Ж Е Т А К**

**РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА**

**ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ**

**I - О КОНКУРСУ**

Назив факултета: Филозофски факултет

Ужа научна, oдносно уметничка област: Историја Југославије

Број кандидата који се бирају: један

Број пријављених кандидата: један

Имена пријављених кандидата:

1. Мира Радојевић

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

................................................

**II - О КАНДИДАТИМА**

**1) - Основни биографски подаци**

- Име, средње име и презиме: Мира Ж. Радојевић

- Датум и место рођења: 26. август 1959, Нови Карловци

- Установа где је запослен: Филозофски факултет у Београду

- Звање/радно место: ванредни професор

- Научна, односно уметничка област Историја Југославије

**2) - Стручна биографија, дипломе и звања**

*Основне студије:*

- Назив установе: Филозофски факултет

- Место и година завршетка: Београд, 1985.

*Мастер:*

- Назив установе:

- Место и година завршетка:

- Ужа научна, односно уметничка област:

*Магистеријум:*

- Назив установе: Филозофски факултет

- Место и година завршетка: Београд, 1992.

- Ужа научна, односно уметничка област: Историја Југославије

*Докторат:*

- Назив установе: Филозофски факултет

- Место и година одбране: Београд, 2004.

- Наслов дисертације: Божидар В. Марковић (1874-1946). Политичка биографија

- Ужа научна, односно уметничка област: Историја Југославије

*Досадашњи избори у наставна и научна звања:*

- У звање доцента изабрана 2004, а реизабрана, 2009.

- У звање ванредног професора избрана 2014.

**3) Испуњени услови за избор у звање редовног професора**

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)* | **oценa / број година радног искуства** |
| 1 | Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе | 22 године |
| 2 | Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода | да |
| 3 | Искуство у педагошком раду са студентима | да |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)* | **Број менторства / учешћа у комисији и др.** |
| 4 | Резултати у развоју научнонаставног подмлатка | да |
| 5 | Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским специјалистичким, односно мастер студијама | да |
| 6 | Менторство или чланство у две комисије за израду докторске дисертације | да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)* | **Број радова, сапштења, цитата и др** | **Навести часописе, скупове, књиге и друго** |
| 7 | Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне области за коју се бира. |  |  |
| 8 | Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (М31, М33, М61, М63) |  |  |
| 9 | Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 у периоду од последњег избора у звање из научне области за коју се бира. |  |  |
| 10 | Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту |  |  |
| 11 | Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање |  | *Српски народ и југословенска краљевина (1918‒1941)*, I, *Од југословенске идеје до југословенске државе*, СКЗ,Београд 2018.  Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, др Милан Терзић (научни саветник), др Петар Крестић (научни саветник)  ISBN 978‒86‒379‒1388‒7). |
| 12 | Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 или М33 |  |  |
| 13 | Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије М61 или М63. |  |  |
| 14 | Објављена један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. *(за поновни избор ванр. проф)* |  |  |
| 15 | Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 или М33. *(за поновни избор ванр. проф)* |  |  |
| 16 | Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије М61 или М63. *(за поновни избор ванр. проф)* |  |  |
| 17 | Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 од првог избора у звање ванредног професора из научне области за коју се бира |  | 1.„Савез ’Ослобођење’ о спољној политици југословенске државе (1948–1961)“, *Annales*, *Anali za istrske in mediteranske študije*, *Annali di Studi istriani e mediterranei, Annals for Istrian and Mediterranean Studies*,Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 4, str. 681–690.  2.„Сербские левые и Советская Россия. ’Туманы’ Драгиши Васича“, у: *Из истории Сербии и русско-сербских связей 1812 – 1912 – 2012*, Москва 2014, стр. 191–209. |
| 18 | Објављен један рад из категорије М24 од првог избора у звање ванредног професора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М21, М22 или М23 може, један за један, да замени услов из категорије М24 или М51 |  | 1. „Чешке теме у *Српском књижевном гласнику (1920‒1938)”,*у: *Od Moravy k Moravě*. *Од Мораве до Мораве*, III, *Z historie česko-srbských vztahů*, Editoři: Václav Štěpánek a Ladislav Hladký, Brno 2017, 237‒259.  2. „Развој југословенске (српске) историографије о Великом Октобру“, *Српска политичка мисао*, бр. 3/2017, стр. 13‒33. |
| 19 | Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М24 може, један за један, да замени услов из категорије М51 |  | 1. „Пред избором: српска политичка емиграција на крају Другог светског рата“, *Војноисториjски гласник*, бр. 2/2016, стр. 156‒181.  2. „Јован Цвијић и Југословенска демократска лига (1918‒1919)“, *Зборник Матице српске за историју*, бр. 95, Нови Сад 2017, стр. 47‒70.  3.„Драгиша Васић и Совјетска Русија“, *Зборник Матице српске за историју*, 92, Нови Сад 2015, стр. 77−91.  4.„Демократска странка и споразум Цветковић–Мачек“, *Глас CDXXVIII Српске академије наука и уметности*, *Одељење историјских наука*, књ. 18, Београд 2018, стр. 513‒532.  5.„Serbian Orthodox Church cooperation and frictions with Ecumenical Patriarchate of Constantinople and Bulgarian Exarchate during interwar period“, *Studia academica šumenesia,* 2, 2015, 126‒143 (коаутор: Срђан Мићић)  6. „Die Oktoberrevolution in der jugoslawischen (serbischen) Historiografie“, *Arbeit bewegung geschichte, Zeitschrift für historische studien*, 2017/I, 81‒100. |
| 20 | Цитираност од 10 xeтepo цитата. |  | **1. Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату 1914–1918: кратка историја, СКЗ 2014**. цитирано у:  -Aleksandar Rastović, Anglo-Saxon historiography about the responsibility for the Great War, *Теме: Часопис за друштвене науке*, Vol. XXXIX, No. 2, 2015, p. 581–591.  -Дејан Д. Антић, Поглед на српско-бугарске односе с краја XIX и почетка XX века, *Годишњак Педагошког факултета у Врању*, бр. 7, 2016, стр. 55–67.  -Dejan D. Antić, Milena C. Kocić, An overview of relations between Serbia and Bulgaria in 1914–1915, *Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования*. Т. 2, № 3, 2016. С. 4–12, DOI: 10.18413/2408-932X-2016-2-3-4-12  -Саша С. Марковић, Михаел Т. Антоловић, Уметничко стваралаштво као (не) остварени домет националног израза Срба уочи Првог светског рата, *Зборник радова Филозофског факултета у Приштини*, XLIV, 3/2014, стр. 171–190. doi:10.5937/zrffp44-6449  -Војћех С. Шћепански, Србија 1914, Пољска 1939... једно поређење, *Зборник радова Филозофског факултета у Приштини*, XLV, 1/2015, стр. 97–122. doi:10.5937/zrffp45-6452  -Vladislav B. Sotirović, Prva posthladnoratovska „numanitarna intervencija“ – Vukovar 1991, *Vojno delo*, 2017, vol. 69, br. 3, str. 435–451. doi:10.5937/vojdelo1703435S  -Milena Kocić, Stefan Stamenković, U.S. financial aid to Serbia during World War I, *Теме: Часопис за друштвене науке*, Vol. XXXIX, No. 4, 2015, p. 1435–1446.  -Ágnes Ózer, *Szerbiában a helyzet változatlan.* VILÁGTÖRTÉNET, 5(37) (2) 2015. pp. 241–256. ISSN 0083-6265  **2. Мира Радојевић, *Приче из XX века*, Београд: Платонеум, 2003.** цитирано у;  -Aleksandar Marković, Uloga pokreta nesvrstanih u 21. veku, *Strani pravni život*, 2013, br. 2, str. 335–346. НАПОМЕНА: ЧАСОПИС СЕ ВОДИ ДА ЈЕ ЗА 2013., ИЗАШАО ЈЕ 2014.  **3. Mira Radojević, Istorija 4 - udžbenik za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, četvrti razred gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i četvrti razred srednje stručne škole za obrazovne profile pravni tehničar i birotehničar**, **Beograd: Klett 2014**, citirano u:  -Predrag M. Vajagić, Kultura sećanja – Sremski front, *Vojno delo*, 2017, vol. 69, br. 3, str. 415–434. doi:10.5937/vojdelo1703415V  **4. Mira Radojević, On the problem of Democracy and Parliamentarism in Yugoslavia between the Two World Wars, *Istorijski zapisi*, *Organ Istorijskog instituta i Društva istoričara Crne Gore*, LXXXV, No. 3–4 (2012), str. 99–110**. citiran u:  -Hrvoje Čapo, In company with offenders from the neighborhood: polity of Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes 1918–1941, *Review of Croatian history*, Vol.IX No.1 Veljača 2014, str. 115–140.  **5. Мира Радојевић, *Удружена опозиција 1935–1939. ИСИ: Београд 1994***, цитирано у:  -Коста Николић, *Савезници, четници и партизани у Другом светском рату*, Београд: Catena mundi 2018  **6. Mira Radojević, Milovan Đilas i srpska politička emigracija 1954-1995. *Tokovi istorije*, 2007, no. 4. str. 118–135**. citirano u:  - Sylwia Nowak-Bajcar, Memory and oblivion versus the Yugoslavian heritage: the case of Serbian and Croatian emigrant literature: a preliminary diagnosis, *Comparisons and discourses : essays on comparative literature and theory*, editor: Emilia Kledzik, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne 2017, p. 95–109.  **7. Mira Radojević, Stereotipi o jugoslovenstvu, Myths and stereotypes of the nationalism in ex Yugoslavia, Institute for historical justice and reconciliation, Salzburg 2008**,**p. 43–52**, citirano u:  -Дарко Гавриловић, *Мит о непријатељу: антисемитизам Димитрија Љотића*, Београд: Службени гласник, 2018.  **8. Мира Радојевић, „Милан Недић у српској историографији“, *Контроверзе у српској историографији*, уредник: М. Војводић, Београд: САНУ 2018**, стр. 83–100, цитирано у:  - Aleksandar Stojanović, Kvisling ili srpski heroj? Ličnost i delo Milana Nedića u srpskim medijima i diskursu u vreme trajanja sudskog procesa za njegovu rehabilitaciju, *Sto godina srpsko-hrvatskih odnosa (1918–2018), dominantni narativi i kulture sećanja* (urednik Darko Gavrilović), Novi Sad 2018, str. 21–36.  **9. Mira Radojević, Srđan Mićić, Serbian Orthodox Church cooperation and frictiones with Ecumenical Patriarchate of Constantinople and Bulgarian Exarchate during interwar period, *Studia Academica Šumenensia, Christianity in Southeastern Europe (Civilizational and Political Perspective)*, eds. B. Georgiev, R. Vatashki and I. Topalilov, Vol. 2, 2015, 126–144**, citirano u:  -Радмила Радић, *Војислав Јанић (1890–1944): свештеник и политичар*, ИНИС: Београд 2018.  **10. Мира Радојевић, Драгиша Васић и Совјетска Русија, ЗМСИ, бр. 92, (2015), 77–91**, цитирано у:  -Милош Тимотијевић, *Драгиша Васић (1885–1945) и српска национална идеја*, Београд: Службени гласник 2016.  **Radojevic M., 1994, UDRUZENA OPOZICIJA 1**  Record 1 of 1  Title: MILAN STOJADINOVIC, THE CROAT QUESTION AND THE INTERNATIONAL POSITION OF YUGOSLAVIA, 1935-1939  Author(s): Bakic, D (Bakic, Dragan)  Source: ACTA HISTRIAE Volume: 26 Issue: 1 Pages: 207-228 DOI: 10.19233/AH.2018.09 Published: 2018  -----------------------------------------------------------------------------------------  **Radojevic M., 1994, GODINE ISTORIJA 20 V, V1, P7**  Record 1 of 1  Title: MILAN STOJADINOVIC, THE CROAT QUESTION AND THE INTERNATIONAL POSITION OF YUGOSLAVIA, 1935-1939  Author(s): Bakic, D (Bakic, Dragan)  Source: ACTA HISTRIAE Volume: 26 Issue: 1 Pages: 207-228 DOI: 10.19233/AH.2018.09 Published: 2018  -----------------------------------------------------------------------------------------  **Radojevic M., 2011, IZVESTAJI MINISTARST, pXIV**  Record 1 of 1  Title: The Balkan Entente in Turkish-Yugoslav relations (1934-41): the Yugoslav perspective Author(s): Barlas, D (Barlas, Dilek); Vlasic, A (Vlasic, Andelko)  Source: MIDDLE EASTERN STUDIES Volume: 52 Issue: 6 Pages: 1011-1024 DOI:  10.1080/00263206.2016.1198328 Published: 2016  -----------------------------------------------------------------------------------------  **Radojevic M., 2011, IZVESTAJI MINISTARST, p[V, XIII]**  Record 1 of 1  Title: The Balkan Entente in Turkish-Yugoslav relations (1934-41): the Yugoslav perspective Author(s): Barlas, D (Barlas, Dilek); Vlasic, A (Vlasic, Andelko)  Source: MIDDLE EASTERN STUDIES Volume: 52 Issue: 6 Pages: 1011-1024 DOI:  10.1080/00263206.2016.1198328 Published: 2016  -----------------------------------------------------------------------------------------  **1**  **/**  **2**  Record 1 of 1  Title: Milan Grol  Author(s): Antolovic, M (Antolovic, Michael)  Source: CASOPIS ZA SUVREMENU POVIJEST Volume: 47 Issue: 1 Pages: 206-208 Published:  Проф. др Мира Ж. Радојевић  **RADOJEVIC M, 2014, MILAN GROL**  JUL 2015  -----------------------------------------------------------------------------------------  **Radojevic M., 2014, IZVESTAJI MINISTARST, pIX**  Record 1 of 1  Title: The Balkan Entente in Turkish-Yugoslav relations (1934-41): the Yugoslav perspective Author(s): Barlas, D (Barlas, Dilek); Vlasic, A (Vlasic, Andelko)  Source: MIDDLE EASTERN STUDIES Volume: 52 Issue: 6 Pages: 1011-1024 DOI:  10.1080/00263206.2016.1198328 Published: 2016  -----------------------------------------------------------------------------------------  **ЦИТАТИ НА УРЕДНИКА:**  **Zivojinovic D. R., 2015, SERBS 1 WORLD WAR 19**  Record 1 of 1  Title: TEN MONTHS THAT SHOOK VENEZIA GIULIA. THE MEMORANDUM OF LONDON 1915:  STORIOGRAFIC ISSUES AND TERMINOLOGICAL DETAILS  Author(s): Bajc, G (Bajc, Gorazd)  Source: ACTA HISTRIAE Volume: 25 Issue: 4 Pages: 825-850 DOI: 10.19233/AH.2017.37 Published: 2017  ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 21 | Два рада са међународног научног скупа објављена у целини категорије М31 или М33 |  | 1. „Јован М. Јовановић и питање одговорности Србије за изазивање Првог светског рата“, у: *Срби и Први светски рат 1914−1918*, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 13−15. јуна 2014, Српска академија наука и уметности, Научни скупови, књига CL, Одељење историјских наука, књига 37, ур. Драгољуб Р. Живојиновић, Београд 2015, стр. 203−220. 2. „Jovan M. Jovanović on the Outbreak of the First World War“, *The Serbs and the First World War 1914−1918*, Proceedings of the International Conference held at the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, June 13−15, 2014, Edited by Dragoljub R. Živojinović, Belgrade 2015,187−204. 3. „Страна мемоаристика о Србији у Великом рату (1914−1918)“, у: *Православни свет и Први светски рат*, Зборник радова међународног научног скупа, ур. Владислав Пузовић, Београд 2015, стр. 303−316. 4. „Искушења савремене српске историографије“, у: *Studia Balkanica Bohemo-Slovaca*, VII, *Příspěvky přednesene na VII. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 28. – 29. listopadu 2016*, editoři: Václav Štěpánek – Jiří Mitáček, Brno 2017, 65–78. |
| 22 | Два рада са научног скупа националног значаја објављена у целини категорије М61 или М63 |  | 1. „Преписка српских интелектуалаца као извор за историју Првог светског рата. Из ратних писама Јована М. Жујовића 1915−1918“, у: *Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године*, ур. Миломир Степић и Љубодраг Ристић, зборник радова с научног скупа *Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године*, одржаног у Лајковцу 12. децембра 2014, Лајковац – Београд 2015, стр. 211−246.  2. „Мемоари кнеза Трубецког као извор за историју Србије у Првом светском рату”, *Србија и Русија 1814–1914–2014*. Зборник с научног скупа, одржаног 13‒14. октобра 2014. године, ур. М. Војводић, САНУ, књ. CLV, Научни скупови, Одељење историјских наука, књ. 38, Београд 2016, стр. 185‒208. |
| 23 | Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање |  |  |
| 24 | Број радова као услов за менторство у вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о стандардима...) | 55 | 1. *Удружена опозиција 1935–1939,* Београд 1994, стр. 257 2. *Научник и политика. Политичка биографија Божидара В. Марковића (1874–1946)*, Београд 2007, стр. 436 3. *Милан Грол*, Београд 2014, стр. 321 4. *Србија у Великом рату (1914–1918). Кратка историја*, Београд 2014 (коаутор Љубодраг Димић), стр. 296   **Уводне студије (предговори), чланци и расправе:**   1. „Удружена опозиција и комунисти“, *Историја 20. века*, 1–2/1990, стр. 39–57. 2. „Босна и Херцеговина у расправама о државном уређењу Краљевине (СХС)Југославије 1918–1941. године“, *Историја 20. века*, 1/1994, стр. 7–41. 3. „Демократска странка и југословенска идеја“, *Историја 20. века*, 2/1995, стр. 7–24. 4. „Српско-хрватски спор око Војводине 1918–1941“, *Историја 20. века*, 2/1996, стр. 39–73. 5. „Политичка опозиција у Краљевини (СХС) Југославији“, *Историја 20. века*, 2/1997, стр. 19–35. 6. „Неколико слика из сарадње Исидоре Секулић и Српског књижевноггласника“, *Годишњак за друштвену историју*, 2/1999, стр. 91–109. 7. „Љубомир Стојановић у Првом светском рату“, *Историја 20. века*, 2/2000, стр. 9–29. 8. „Сведочанства о Народној одбрани“, *Војно-историјски гласник*, 1–2/2004, стр. 109–135. 9. „Српско-чешка сарадња у Првом светском рату“, у: *Studia Balcanica Bohemo-Slovaca*, VI, svazek 1, *Prispevky prednesene na VI. Mezinarodnim balkanistickem sympoziu v Brne ve dnech 25. – 27. dubna 2005*, Brno 2006, стр. 281–298. 10. „’Не заборавити и мерити’. Милан Грол (1876–1952) и његов круг“, у: *Приватни живот код Срба у двадесетом веку*, зборник радова, Београд 2007, стр. 411–443. 11. „Династија Карађорђевић у дневницима и сећањима самосталаца“, у: *Нововековне српске династије у мемоаристици*, зборник радова, 23, Београд 2007, стр. 181–200. 12. „Милован Ђилас и српска политичка емиграција (1954–1995)“, *Токови историје*, 4/2007, стр. 118–135. 13. „Stereotipi o jugoslovenstvu“, u: *Myths and stereotypes of the nationalism and communism in ex Yugoslavia*, Novi Sad 2008, str. 43–52. 14. „Цивили и официри. Искуство Самосталне радикалне странке (1903)“, Војноисторијски гласник, 1/2008, стр. 25‒37. 15. „Живети и радити у емиграцији. Савез ’Ослобођење’ (1949–1990)“, у: *Југославија у хладном рату. Прилози истраживањима*, Београд 2010, стр. 97‒110. 16. „Емигрантска влада Краљевине Југославије о југословенско-совјетскимодносима (Погледи Милана Гавриловића)“, у: *Ослобођење Београда 1944*, зборник радова, Београд 2010, стр. 31‒51. 17. „Неколико слика из сарадње Милана Ракића и Милана Ћурчина“, у: *Хрватско-српска сарадња у политици и култури у 20. веку*, Трећи међународни научни скуп о хрватско-српским односима у Голубићу 2010, Нови Сад 2010, стр. 9‒27. 18. „Народ, држава, режим... (Прилог проучавању проблема)“, у: *Nations, States and Diasporas of the former Yugoslavia*, *Nacije, država i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije*, Сремска Каменица 2010, 109‒120. 19. „Милорад Драшковић у Првом светском рату“, *Наша прошлост*, зборник радова, 11, Краљево 2010, стр. 9‒30. 20. „Југословенска политичка емиграција и дисидентство у Југославији (Подршка Савеза ’Ослобођење’ демократској опозицији“), у: *Дисидентство у сувременој повијести*, Загреб 2010, стр. 271‒291. 21. „Библиотека ’Политика и друштво’ (1937–1941)“, у: *Наука и политика,* књ. 5, том 1, Зборник радова са научног скупа (Пале, 22‒23. мај 2010), Пале 2011, 589‒605. 22. „О идеји српско-бугарског јединства током Првог светског рата (Прилог пручавању)“, *Први светски рат и Балкан – 90 година касније*, Тематски зборник радова, Београд 2011, стр. 19‒32. 23. „Југословенска послератна емиграција и Јосип Броз Тито. *Наша реч* о сукобу са ИБ-ом 1948–1949“, *Тито – виђења и тумачења*, зборник радова, Београд 2011, стр. 101‒116. 24. „Српско-чешка сарадња током Другог светског рата (Прилог проучавању)“, *Од Мораве до Мораве II. Из историје чешко-српских односа (Od Moravy k Moravě II. Z historie česko-srbských vztahů)*, зборник радова, Нови Сад 2011, стр. 141‒159. 25. „Савремена српска историографија о југословенско-совјетским односима у Другом светском рату“, *Српско-руски односи од почетка XVIII до краја XX века*, Српска академија наука и уметности, Научни скупови, Књига CXXXVI, Одељење историјских наука, Београд 2011, стр. 205‒218. 26. „Югославянская государственная и национальная идея в период Первой мировой войны“, у: *Народы Габсбургской монархии в 1914–1920г.: от национальных движений к созданию национальных государств*, том I, Москва 2012, стр. 397‒404. 27. „On the problem of demokracy and parliamentarianism in Yugoslavia between the two world wars“, *Историјски записи*, бр. 3‒4, Подгорица 2012, стр. 99–110. 28. „Емигрантска влада Краљевине Југославије о страдању Срба у Независној Држави Хрватској (1941–1943) – Погледи и залагања Милана Грола“, *Глас*, CDXX, САНУ, Одељење историјских наука, књига 16, Београд 2012, стр. 465–494. 29. „Милан Гавриловић о идеји Балканске заједнице 1941–1945“, *Наша прошлост*, зборник радова, 13, Краљево 2012, стр. 175–187. 30. „Сима Марковић против ’Обзнане’ (1920–1921)“, у: *Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића*, Београд 2013, стр. 91–115. 31. „Сербские левые и Советская Россия. ’Туманы’ Драгиши Васича“, у: *Из истории Сербии и русско-сербских связей 1812 – 1912 – 2012*, Москва 2014, стр. 191–209. 32. Предговор у: *Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1938. годину*, књ. IX, пр. Јелена Ђуришић, Београд 2014, стр. V–XXII 33. „Савез ’Ослобођење’ о спољној политици југословенске државе (1948–1961)“, *Annales*, *Anali za istrske in mediteranske študije*, *Annali di Studi istriani e mediterranei, Annals for Istrian and Mediterranean Studies*,Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 4, str. 681–690. 34. „Љубомир Љуба Стојановић“, у: *Срби 1903−1914. Историја идеја*, пр. Милош Ковић, Београд 2015, стр. 627−646. 35. „Преписка српских интелектуалаца као извор за историју Првог светског рата. Из ратних писама Јована М. Жујовића 1915−1918“, у: *Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године*, ур. Миломир Степић и Љубодраг Ристић, Лајковац – Београд 2015, стр. 211−246. 36. „Јован М. Јовановић и питање одговорности Србије за изазивање Првог светског рата“, у: *Срби и Први светски рат 1914−1918*, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 13−15. јуна 2014, Српска академија наука и уметности, Научни скупови, књига CL, Одељење историјских наука, књига 37, ур. Драгољуб Р. Живојиновић, Београд 2015, стр. 203−220. 37. „Страна мемоаристика о Србији у Великом рату (1914−1918)“, у: *Православни свет и Први светски рат*, Зборник радова међународног научног скупа, ур. Владислав Пузовић, Београд 2015, стр. 303−316. 38. Предговор у: *Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1940−1941. годину*, књ. XI, пр. Драган Теодосић, Београд 2015, стр. V−XXIII 39. „Јован Цвијић у друштвено-политичком животу српске и југословенске државе“, у: *Јован Цвијић. Живот, дело, време. Поводом 150 година од рођења*, САНУ, Географски институ САНУ, Београд 2015, стр. 79−95. 40. „Драгиша Васић и Совјетска Русија”, *Зборник Матице српске за историју*, 92, Нови Сад 2015, стр. 77−91. 41. „Љуба Стојановић у полемици с *Новом Европом”*, у: *Ужички зборник*, бр. 40/2016, Ужице 2016, стр. 23−56. 42. „Пред избором: српска политичка емиграција на крају Другог светског рата”   *Војно-историjски гласник*, бр. 2/2016, стр. 156‒181.   1. „Die Oktoberrevolution in der jugoslawischen (serbischen) Historiografie”, *Arbeit bewegung geschichte, Zeitschrift für historische studien*, 2017/I, 81‒100. 2. „Емигрантска влада Краљевине Југославије и мађарски злочини у Бачкој (1941‒1944)”, у: *Споменица академику Чедомиру Попову*, Нови Сад 2017, стр. 553‒586. 3. „Развој југословенске (српске) историографије о Великом Октобру’’, *Српска политичка мисао*, бр. 3/2017, стр. 13‒33. 4. „Јован Цвијић и Југословенска демократска лига (1918‒1919)”, *Зборник Матице српске за историју*, бр. 95, Нови Сад 2017, стр. 47‒70. 5. „Из преписке Саве Косановића“, *Зборник о Србима у Хрватској*, 11, САНУ, Београд 2017, стр. 87‒100. 6. „Искушења савремене српске историографије“, у: *Studia Balkanica Bohemo-Slovaca*, VII, *Příspěvky přednesene na VII. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 28. – 29. listopadu 2016*, editoři: Václav Štěpánek – Jiří Mitáček, Brno 2017, 65–78. 7. „Чешке теме у *Српском књижевном гласнику (1920‒1938)”,* у: *Od Moravy k Moravě*. *Од Мораве до Мораве*, III, *Z historie česko-srbských vztahů*, Editoři: Václav Štěpánek a Ladislav Hladký, Brno 2017, 237‒259. 8. „Демократска странка и споразум Цветковић–Мачек”, *Глас CDXXVIII Српске академије наука и уметности*, *Одељење историјских наука*, књ. 18, Београд 2018, стр. 513‒532. 9. „Милан Недић у српској историографији”, *Контроверзе у српској историографији*, ур. Михаило Војводић, САНУ, Циклус предавања, књ. IV, Београд 2018, стр. 83‒99. |

**ИЗБОРНИ УСЛОВИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| *(изабрати 2 од 3 услова)* | *Заокружити ближе одреднице*  *(најмање пo једна из 2 изабрана услова)* |
| Стручно-професионални допринос  - члан редакције часописа Зборник МС за историју и Историјске баштине  - члан организационог одбора за припрему научног скупа КРАЈ РАТА, СРБИ И СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (САНУ, 29-30. новембар 2018.  - члан организационог одбора за припрему научног скупа СРБИЈА 1918: ОСЛОБОЂЕЊЕ ДОМОВИНЕ, ПОВРАТАК РАТНИКА, ЖИВОТ У НОВОЈ ДРЖАВИ (Шачак, 7-8. децембар 2018)  - члан комисије за одбрану41 докторске дисертације и 22 магистарска рада | 1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у земљи или иностранству.  2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима националног или међународног нивоа.  3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или докторским студијама.  4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима. |
| 2. Допринос академској и широј заједници  - дописни члан САНУ  - председник УО Архива Југославије  - члан УО Матице српске, СКЗ  - члан Обора ѕа 20. век САНУ  - члан Уређивачког одбора Српске енциклопедије  - члан Уређивачког одбора Српског биографског речника  - члан Финансијске комисије Филозофског факултета  - управник Центра за историју Југославије и савремену националну историју  - добитник награде „Иларион Руварац“  - добитник Плакете Коларчеве народне задужбине | 1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у  стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.  2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или  комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.  3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и комисије министарстава.  4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно образовање, курсеви у организацији  професионалних удружења и институција, програми едукације  наставника) или у активностима популаризације науке.  5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке. |
| 3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или уметности у земљи и  Иностранству  - гостујући професор Масариковог универзитета у Брну (2007)  - ментор више доктораната Масариковог универзитета у Брну  - гостујући професор на Историјском факултету у Курску (2015)  - вишегодишњи предавач на Дипломатској академији Министарства спољних послова РС  - сарадник на два домаћа научна пројекта | 1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројекатима и студијама  2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим  високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача.  3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или организацији националног или међународног нивоа.  4. Учешће у програмима размене наставника и студената.  5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма  6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. |

**\*Напомена:** *На крају табеле кратко описати заокружену одредницу*

Научни радови колегинице Радојевић писани су на основу историјских извора и релевантне литературе, уз пажљиву анализу, аргументовано научно тумачење и препознатљиво истанчан израз. Кључне теме њених истраживања чине улога личности у историји, политичке и интелектуалне елите, историја југословенске идеје и државе, демократија и парламентаризам, спољна и унутрашња политика, светски ратови, проблеми историографије. Сазнања до којих је дошла обогатила су српску историјску науку и оставила више подстицајних путоказа, а учешће на бројним међународним научним скуповима (49) и објављивање радова на језицима утицајних историографија допринело укључивању истраживачких резултата српске историографије у међународну размену знања. Њена повремена присутност у медијима пак показала је да историографска знања могу бити вишеструко коришћена уколико су научно заснована и проверљива.

Под менторством колегинице Радојевић одбрањена су 172 дипломска рада, 64 мастер рада, једна магистарска теза и 12 докторских дисертација, што доказује велико поверење студента у њен рад, а уједно с тим и допринос који даје образовању младих историчара.

Као предавач гостовала је на Филозофском факултету Масариковог универзитета у Брну и Историјском факултету у Курску. Сарађује са колегама из Москве, Санкт Петербурга, Курска, Солуна, Брна, Прага, Познања, Софије, Љубљане и Загреба. Почев од 2009, држи предавања на Дипломатској академији МИП Републике Србије.

Колегиница Радојевић је члан Одбора за ХХ век САНУ, Уређивачког одбора *Српског биографског речника*, *Уређивачког одбора Српске енциклопедије*, Управног одбора СКЗ, Управног одбора Матице српске, Управног одбора Архива Југославије (председник), Стручног савета Музеја Југославије, редакције *Зборника Матице српске за историју* и редакције *Историјске баштине*. Руководилац је *Центра за историју Југославије и савремену националну историју* на Филозофском факултету у Београду. Добитник је награде „Иларион Руварац”, коју додељује Матица српска, Плакете Задужбина Илије Миловановића Коларца и Посебног признања за допринос науци на 62. међународном сајму књига у Београду (заједно с академиком Василијем Крестићем). У новембру 2018. изабрана је за дописног члана САНУ.

**III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ**

Колегиница др Мира Радојевић је својим научним резултатима и педагошком делатношћу вишеструко испунила све прописане услове за избор у звање **редовног професора**. Имајући све наведено у виду, слободни смо да Наставно-научном већу Филозофског факултета у Београду најтоплије препоручимо да прихвати наш позитивни реферат о научном и наставном раду др Мире Радојевић и изабере је у звање **редовног професора** за ужу научну област **Историја Југославије**, са пуним радним временом, на неодређено време.

Колегиница др Мира Радојевић је својим научним резултатима и педагошком делатношћу вишеструко испунила све прописане услове за избор у звање **редовног професора**. Имајући све наведено у виду, слободни смо да Наставно-научном већу Филозофског факултета у Београду најтоплије препоручимо да прихвати наш позитивни реферат о научном и наставном раду др Мире Радојевић и изабере је у звање **редовног професора** за ужу научну област **Историја Југославије**, са пуним радним временом, на неодређено време.

Место и датум: Београд, 30. јануар 2018. ПОТПИСИ

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Др Милан Ристовић, редован професор

Филозофски факултет у Београду

Др Драган Богетић, научни саветник

Институт за савремену историју

Др Љубодраг Димић, редован професор

Универзитет у Београду