**Проаналізуйте основні підходи до визначення поняття «іредентизм»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Визначенння** | **Автор** | **Посилання на джерело** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Рекомендована література:**

1. Горло Н. В. Концептуальні засади і практика іредентизму: внутрішньополітичний і міжнародно-політичний контексти: монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. 448 с. URL: <http://surl.li/pbhrh>
2. Ambrosio T. Irredentism: ethnic conflict and international politics. Westport: Praeger Publ., 2001. 226 p. URL: <http://surl.li/ozjyx>
3. Landau J.М. Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation. Bloomington: Indiana University Press, 1995. 275 р. URL: <http://surl.li/ozjzw>
4. C Hale, D Siroky «Irredentism and Institutions», British Journal of Political Science, Vol. 5, Issue 2, 2023, pp.498-515
5. D Paci. The Åland Islands Question: Irredentism and Autonomism in the «Archipelago of Peace». Revista Brasileira de História. 2020. Vol. 40, no. 85
6. J Driscoll, ZC «Steinert-Threlkeld Social media and Russian territorial irredentism: some facts and a conjecture». Post-Soviet Affairs, vol. 36, № 2, 2020, p. 101 – 121.
7. J Mayall. Nationalism and International Society [Text] / J. Mayall. — Cambridge, UK : Cambridge Univ. Press, 1990. — 194 p. 11. N Miholjcic «The Role of Irredentism in Russia's Foreign Policy», Caucasus International, Vol. 9, No. ½, 2019, p. 88.