**Автобиография**

**на акад. Георги Георгиев Марков**

- роден на 17 ноември 1946 г. в гр. Пловдив.

 Средно образование през 1953 – 1964 г. в 31-во СПУ „Димитър Полянов“, гр. София.

 Висше образование по история през 1966 – 1970 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 Специализация в Института за европейска история през 1981 – 1982 г., гр. Майнц на Рейн, Федерална република Германия.

 Владеене на немски и руски езици.

 Научни и академични звания:

 асистент – 1977, доцент – 1986, професор – 1994, дописен член на БАН - 2004, действителен член на БАН – 2008.

 Научни степени:

 доктор по история – 1977, доктор на историческите науки – 1992.

 Обнародвани 18 монографии, от които 7 постигат второ преработено и допълнено издание:

 България в Балканския съюз срещу Османската империя 1912 – 1913 г. С., Издателство „Захарий Стоянов“, 2012;

 Българското крушение 1913. С., Издателство „Захарий Стоянов“, 2017;

 Българският меч над Балканския възел 1914 – 1919. Първа книга. Заплитането. С., Издателство „Захарий Стоянов, 2016.

 Българският меч над Балканския възел 1914 – 1919. Втора книга. Разсичането. С., Издателство „Захарий Стоянов, 2016.

 Друга история на Най-голямата война. Първа книга. Разгарянето на пожара. С., Издателство „Захарий Стоянов“, 2014.

 Друга история на Най-голямата война. Втора книга. Светът в пламъци. С., Издателство „Захарий Стоянов“, 2015.

 Любомъдрие на Историята. С., Издателство „Захарий Стоянов“, 2008.

 Душесловие на Историята. С., Издателство „Захарий Стоянов“, 2019.

 Автор на „Българската история вкратце“, С., Издателство „Свят“, 1992, която е одобрена от Министерството на образованието и науката за учебно пособие в средните училища, както и съавтор на учебника „История и цивилизация“ за 10 клас, С., Издателство „Просвета“, 2001.

 Автор на 210 научни студии и статии, от които 53 на чужди езици.

 Изнесени 315 научни доклади и съобщения, от които 92 в чужбина.

 Потвърдени 790 цитирания, от които 295 в чужбина.

 Участие в:

 Специализирания съвет по нова и съвременна история, както и в този по военни науки (1992 – 2011); в Научните съвети на Института за исторически изследвания, на Македонския научен институт и на Тракийския научен институт (1989 и продължава).

 Главен редактор на сп. „Исторически преглед“ (1994 – 2012), както и член на редакционните колегии на „Военноисторически сборник“ (1983 – 1999), „Списание на БАН“ (2003 и продължава), „Наука“ (2014 и продължава).

 Участие в:

 Художествен съвет при Българската народна банка (1997 – 2012); Експертен съвет по маркоиздаване (1998 – 2011); Експертен съвет при Дирекцията на музеите в Министерството на културата (1995 – 2010); Експертен съвет при Агенцията за българите в чужбина (2000 – 2017).

 Ръководител на:

 Националния проект „Многотомна история на България“, Т. 8-9 (1993 – 2012);

 Проекта на ФНИ „Историческа памет и национална идентичност“ (2009 – 2011).

 Преподавател във:

 Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Катедра публична администрация, История на държавните институции и администрацията в България (1879 – 1989) - от 2002 до 2008 г.;

 Новия български университет, Департамент по хуманитарни науки, Балканизацията като геополитическо явление в конфликтознанието - от 1994 до 2008 г.

 Научен ръководител на 5 успешно защитили докторанта.

 Директор на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (1993 – 2011).

 Председател на Българското историческо дружество (2006 и продължава).

 Председател на Инициативния комитет за национално помирение (2016 и продължава).

 Носител на почетния знак на Българската академия на науките (2016); почетен доктор на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (2013) и на Националния университет „Васил Левски“ (2018); носител на наградата за хуманитарни науки „Паисий Хилендарски“ (1991) и на наградата за научни постижения на Съюза на учените (1996); почетен гражданин на Балчик (2006) и Тутракан (2015).