НАУКО́ВІ ТОВАРИ́СТВА – одна з форм інституціоналізації історичної науки. Виникнення наукових товариств пов’язане з утвердженням наприкінці 18 ст. академічноо статусу історичних досліджень. За новими канонами продукування історичних знань потребувало розгалуженої мережі архівів, бібліотек, університетів та фахових об’єднань істориків. Останні відігравали полі функціональну роль: спільне розроблення групами науковців дослідницьких проблем, окреслених національним , регіон. або предметно-дисциплінаними межами; архівна евристика, систематика. впорядкування архівів, бібліотек та музеїв, публікація архівних джерел ,заснування друкарень і видавництв; проведення польових археологічних, етнографічних. досліджень, статистистичних, економічних, географічних. і демографічних обстежень.; фахова підготовка професійних істориків шляхом залучення до участі у семінарах, засіданнях (доповіді, реферати, диспути) та проектах І; популяризація історичних знань; культурні й просвітницькій функції (музейництво, охорона пам’яток, залучення громадськості до вивчення місцевих старожитностей та історії регіону.

 На укр. землях, що перебували у складі Російської і Австро-Угорської імперій, виникли у 1830–40-х pp. Певісно їх створювали як об’єднання не тільки професійних дослідників, а й істориків-аматорів та дослідників соціогуманітарних дисциплін); інституції археогрархів. спрямування, що створювалися під егідою місцевої влади. Згодом з’явилася третя форма –наукових товариств. із широкою проблематикою досліджень, у яких провідні позиції посіли науковці з ВШ: Історичне товариство Нестора-літописця, Церковна історія. та археологічніе товариство при Київській духовній академії (1872), Історико-філологічне товариство при Харківському університеті, Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті, Історико-філологічне товариство при Ніжинському історико-філологічному інституті. У 1-й пол. 1870-х pp. важливу роль в організації українських науковців, які вивчали географію, етнографію, економіку, статистику та історію України, відіграло Південно-.-Західне. відділення Російськоо географічноо товариства. Місцеву регіональну спрямованість мали Подільське єпархіальне історико-археологічне товариство в Кам’янці-Подільському (нині Хмельницька обл.), Товариство прихильників української науки, літератури і штуки у Львові. Наприкінці 19 – на поч. 20 ст. на українських землях виникли наукові товариства, що розробляли широку дослідницьку проблематику як соціогуманітарних, так і природничих, фізикоматиматичних та інших наукових дисциплін і галузей. До них належать Наукове товариство імені Шевченка у Львові та Українське наукове товариство в Києві. Українські вчені також брали активну участь у діяльності російських археолоічних товариствв, воєнно-історичні товариства.. На листопад. (1929) сесії ВУАН за пропозицією наркома освіти М. Скрипника ухвалено рішення про припинення діяльності наукових товариств у системі ВУАН. Частину з них ліквідовано, а частину в процесі реорганізації ВУАН приєднано до існуючих або новоутворених НДІ. Наприкінці 1920-х – на поч. 1930-х pp. припинили діяльність наукові товариства при установах ВШ. Після приєднання до СРСР Західної України було ліквідовано НТШ (відновило роботу на еміграції 1947). Низку нових товариств створили українські науковці на еміграції: Українське історично-філологічне товариство (1923), Українське воєнно-історичне товариство (1920), Українське генеалогічне і геральдичне товариство (1963), Українське історичне товариство (1965) та ін. Із розпадом СРСР упродовж 1990-х pp. поновили або поширили діяльність в Україні наукові товариства які функціонували в діаспорі. .