ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

**Форма № Н - 3.04**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

# Кафедра історії Центральної та Східної Європи

“**ЗАТВЕРДЖУЮ**”

Декан історичного факультету

проф. Качараба С.П. “31” серпня 2020 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**Нова історія Центральної та Східної Європи**

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки **03 Гуманітарні науки**

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність **032 Історія та археологія**

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація

(назва спеціалізації)

факультет **історичний факультет**

(назва факультету)

Львів – 2020 рік

Робоча програма **Нова історія Центральної та Східної Європи**

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки **03 Гуманітарні науки**, спеціальністю **032 Історія та археологія**.

“31” серпня, 2020 року – 19 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

**Сирота Р. Б.**, канд. іст. наук, доц.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) **історії Центральної та Східної Європи**

Протокол від “31” серпня 2020 року № 1

Завідувач кафедри Зашкільняк Л. О.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“31” серпня 2020 року

Схвалено Вченою радою історичного факультету Протокол від “31” серпня 2020 року № 1

“31” серпня 2020 року Голова

( Качараба С. П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Сирота Р. Б., 2020 рік

## Опис навчальної дисципліни

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни | | |
| *денна форма навчання* | | *заочна форма навчання* |
| Кількість кредитів – **3** | Галузь знань  **03 гуманітарні науки**  (шифр, назва) | Нормативна | | |
| Модулів – **2** | Напрям підготовки,  **032 історія та археологія**  (шифр, назва) | *Рік підготовки:* | | |
| Змістових модулів – **4** | Спеціальність (професійне спрямування) **032 історія та археологія** | **3-й** | **4-й** | |
| Курсова робота – **немає** | *Семестр* | | |
| Загальна кількість годин – **90** | **6-й** | **7/8-й** | |
| *Лекції* | | |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – **4** самостійної роботи студента – **2** | Освітньо-кваліфікаційний рівень  **Бакалавр історії** | **32 год.** | **16 год.** | |
| *Практичні, семінарські* | | |
| **32 год.** | **4 год.** | |
| *Лабораторні* | | |
| – | – | |
| *Самостійна робота* | | |
| **26 год.** | **70 год.** | |
| *Вид контролю* | | |
| **іспит** | | **іспит** |

1. ***Мета та завдання навчальної дисципліни***

В ході курсу **передбачається** розглянути соціально-економічні, політичні, культурні та інтелектуальні процеси в регіоні від Балтійського моря на півночі до Середземного моря на півдні, від Альп на заході до Уралу на сході. Дослідити основні етапи, труднощі та здобутки в модернізації Центральної та Східної Європи з кінця 18 ст. до початку 20 ст., виявити зовнішні впливи та зрозуміти специфіку історії регіону в европейській цивілізації шляхом критичного сприйняття студентами історичних свідчень, логічного мислення та доречного розпитування викладачів на лекціях і семінарах. Забезпечити метод, який дозволить продовжити вивчення історії людства та заохотить студентів до цього заняття. Як зазначив відомий філософ науки Карл Поппер, „усе викладання на університетському рівні (а при можливості і нище) повинно бути навчанням і заохоченням до критичного мислення”. Просте сприйняття історичних фактів і концепцій, цитування окремих учених або погодження з викладачем не є ані достатнім, ані необхідним для формування власного світогляду. Таке некритичне сприйняття, цитування чи погодження з авторитетами здійснює руйнівний вплив, що заважає розвиткові незалежного мислення – основної мети курсу, і в жодному разі не толеруватиметься викладачами при оцінюванні роботи студентів.

# В результаті вивчення даного курсу студент повинен

**Знати** основні факти і дати з історії народів Центральної та Східної Європи з кінця 18 ст. до завершення Першої світової війни; **розуміти** загальні тенденції у розвитку Європи й особливості їхнього переломлення у національній та суспільній свідомості, а також у реальних умовах життя окремих народів регіону; **усвідомлювати** Центральну та Східну Європу як цілісний історичний регіон, що знаходився на перехресті цивілізаційних впливів між Заходом і Сходом, формуючи впродовж нового періоду особливий набір суспільно- політичних, релігійно-етнічних, соціально-економічних та культурних взаємозв’язків.

*Зміст понять:* історичний регіон, Просвітництво, йосифінство, романтизм, національне

„відродження”, „будителі”, месіанізм, конгрес, лібералізм, консерватизм, націоналізм, дуалізм, неоабсолютизм, конституціоналізм, австрославізм, ілліризм, реалізм, філеелінізм, фанаріоти, уставобранителі, „велика еміграція”, „Східна криза”, іредентизм, уніоністський рух, четництво, балканізація.

**Вміти** аналізувати передумови і зміст національних рухів, формування модерних націй та ідеології націоналізму в регіоні як важливого чинника модернізації центрально- східноєвропейського суспільства в 19 ст. – на початку 20 ст.; визначати спільне й відмінне в національних і соціальних рухах; порівнювати політику нових національних держав і старих імперій, виявляти її прогресивні і регресивні сторони; характеризувати роль внутрішнього і зовнішнього чинника в розвитку незалежних держав у Центральній та Східній Європі нового часу.

## Програма навчальної дисципліни

**ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Початок процесів модернізації в Центральній та Східній Європі (кінець 18 – перша половина 19 ст.).**

**Тема 1. Вступ до дисципліни.**

Історія і простір. Членування простору в Європі. „Винайдення” Східної Європи. Серединна, Центральна, Східна і Центально-Східна Європа. Хронологічні межі і зміст поняття „нова історія Центральної та Східної Європи”. Основні тенденції розвитку Центральної та Східної Європи в 19 – на поч. 20 ст. Огляд джерел та літератури.

# Тема 2. Національно-культурні рухи в Центральній Європі пер. Пол. 19 ст.

Поширення ідей Просітництва та романтизму в регіоні. Наполеонівські війни і польський національно-визвольний рух. Державна і національна політика Габсбургів. Мовно- літературний рух. Соціальна база культурного націоналізму. Чеське національне відродження. Будителі. Ідея слов’янської спільності. Словацький культурно-національний рух. Національні вимоги Угорщини. Антигабсбурзька опозиція. Культурно-національний рух у хорватських землях. Загострення угорсько-хорватських суперечностей. Словенські землі в пер. пол. 19 ст.

# Тема 3. Національно-визвольні рухи на Балканах в пер. Пол. 19 ст.

Суспільно-політична криза Османської імперії наприкінці 18 – поч. 19 ст. Політика Великих європейських держав. Становище європейських володінь Порти. Перше сербське повстання. Друге сербське повстання і здобуття автономії. Грецька революція 1821–27 рр. й утворення Грецького королівства. Болгарське національне відродження наприкінці 18 – пер. Пол. 19 ст. Дунайські князівства наприкінці 18 – пер. пол. 19 ст.: державно-правовий статус і початки уніоністського руху. Чорногорська теократична держава. Соціально-етнічна структура населення Боснії і Герцеговини. Сепаратистський рух. Становище албанських земель.

# Тема 4. Альтернативи історичного розвитку Російської імперії в пер. пол. 19 ст.

Війни і розширення Російської імперії на заході. Приєднання Фінляндії (1809 р.), Бессарабії (1812 р.) і Польщі (1815 р.). Соціальний і національний склад населення. Початок промислового перевороту. Розвиток всеросійського ринку і його вплив на новоприєднані території. Олександр І і лібералізація внутрішньої політики. Реформи в галузі державного управління і освіти. Заколот декабристів 1925 р. Консервативний курс Миколи І. Польське питання і теорія „офіційної народності”. Особливості зародження російського націоналізму. Слов’янофіли і західники. Соціальні зміни в Балтійських губерніях. Передумови появи литовського, білоруського і українського національно-культурних рухів. „Смуга осілості” і становище єврейського населення.

# ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Революції і реформи в Центральній та Східній Європі. Тема 5. Революція 1848 – 49 рр. в Австрійській монархії.

Ліберальна складова революційної ідеології. Повстання у Відні. Національні вимоги народів Австрійської імперії навесні 1848 р. „Березневі закони” і формування угорського національного уряду. Політика імператорського двору. Австро-угорський і угорсько- хорватський конфлікти. Воєводина в революційних подіях 1848 р. Румуни Трансильванії в революційних подіях 1848 р. Революція в чеських землях. Австрославізм. Словаччина в революції 1848 р. Російська інтервенція і придушення революції.

# Тема 6. Неоабсолютизм і реформи в Австрійській монархії.

Розпуск Кромержинських зборів і встановлення неоабсолютизму. Політичний зміст неоабсолютизму. Система Ф. Шварценберга і А. Баха. Зовнішня політика Австрійської імперії в 1849–59 рр. Боротьба федералістської і централістської тенденцій. Жовтневий диплом і Лютневий патент. Угорська опозиція. Австро-угорська угода і створення дуалістичної Австро-Угорщини.

# Тема 7. Польський національно-визвольний рух 1830–60-х рр.

Російська політика в Королівстві Польському у 1815–30 рр. Повстання 1830–31 рр. Обмеження державно-правового статусу Королівства Польського. Велика еміграція та її програми. Революція 1848 р. у Галичині: польсько-українські розбіжності. Познанське повстання 1848 р. Активізація суспільного життя в Королівстві Польському на зламі 1850– 60-х рр. Повстання 1863–64 рр.

# Тема 8. „Великі реформи” в Російській імперії.

Поразка Російської імперії у Східній війні (1853–1856 рр.) та її наслідки. Загострення суспільних протиріч. Селянська реформа 1861 р. Особливості проведення селянської реформи в західних губерніях Російської імперії. Земська (1864 р.), міська (1870 р.), судова (1864 р.), освітня (1863 р.), військова (1874 р.) та інші реформи. Успіхи і протиріччя перетворень. Земський лібералізм. Зародження революційних тенденцій в російському суспільстві. Народники 1870-х рр.

# ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Державотворення, соціальні зміни і національне суперництво в Центральній та Східній Європі останньої третини 19 – початку 20 ст.

**Тема 9. Формування громадянського суспільства і перехід до масової політики в Центральній Європі.**

Політика Російської імперії в Польщі. Русифікація. Політика Німецької імперії на польських землях. Онімечення. Економічний розвиток Австро-Угорщини. Австрійський конституціоналізм. Особливості парламентської практики в Австро-Угорщині. Поширення ідеологій соціалізму і націоналізму. Соціальні і національні суперечності в Галичині. Формування польських політичних партій. Чеські землі в др. пол. 19 – на початку 20 ст. Чесько-німецькі суперечності. Чеські політичні партії та їх програми на поч. 20 ст. Словенські землі в складі імперії. Розстановка суспільних сил в Угорщині після угоди 1867 р. Та її відображення у внутрішній політиці. Національне питання в Угорщині та способи його розв’язання. Економічний розвиток. Назрівання угорсько-австрійського непорозуміння. Словацькі землі в другій пол. 19 – на поч. 20 ст. Політичні орієнтації хорватів. Формування політичних партій і Хорвато-сербська коаліція.

# Тема 10. Становлення і розвиток незалежних держав на Балканах.

Внутрішньополітичне та міжнародне становище Османської імперії в др. пол. 19 ст. Об’єднання Дунайських князівств: внутрішньо- і зовнішньополітичний аспекти. Визвольні рухи балканських народів. Російсько-турецька війна 1877–78 рр., Берлінський конгрес і проголошення незалежності Сербії та Чорногорії. Сербія наприкінці 19 – на поч. 20 ст. Становлення Болгарської держави: зовнішньо- і внутрішньополітичні завдання. Грецьке королівство в ост. Чверті 19 – на поч 20 ст. Економічні і соціальні реформи в Румунії після об’єднання. Австрійська політика в Боснії і Герцеговині.

# Тема 11. Влада і суспільство в пізньоімперській Росії.

Реакційний характер правління Олександра ІІІ. „Новое время” і панславізм. К. Побєдоносцев і офіційний російський націоналізм. Соціальні і національні відносини в

Балтійських губерніях. Розвиток литовського, білоруського і українського національних рухів. Антиєврейські погроми і поява сіонізму. Економічні реформи та індустріалізація. Загострення суспільних протиріч. Поширення марксистських ідей. Поразка у війні з Японією та її наслідки. Революція 1905–1907 рр. Виникнення загальноросійських і національних політичних партій, їх програми та діяльність. Реформи П. Столипіна.

# ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Військові конфлікти і криза імперської організації Центральної та Східної Європи.

**Тема 12. Центрально-східноєвропейські „корені” Першої світової війни.**

Центрально-Східна Європа в блоковій системі держав. Російсько-австрійські і російсько-німецькі суперечності. Вплив молодотурецької революції на становище балканських народів. Проголошення незалежності Болгарії і Боснійська криза 1908 р. Крах австро-російського порозуміння. Македонський національний рух. Балканські війни 1912– 13 рр. та їх вплив на зовнішньополітичні орієнтації балканських держав. Боротьба албанського народу за незалежність і проголошення Албанської держави. Загострення австро-сербських відносин. Сараєвський інцидент.

# Тема 13. Суспільство і політика в Центральній та Східній Європі часу Першої світової війни.

Початок війни та плани її учасників. Перебіг військових дій у Центрально-Східній Європі. Дипломатія блокових держав на Балканах. Суспільні настрої і політика на початковому етапі війни. Активізація національних рухів. Польське питання в політиці Росії, Німеччини і Австро-Угорщини. Польський визвольний рух вдома і в еміграції. Угорська політика в роки війни. Чеська політика вдома і в еміграції. Політичні орієнтації південнослов’янських народів. Югослов’янський комітет. Військові поразки і криза 1916 р. в Росії. Лютнева революція 1917 р. Двовладдя. Жовтневий переворот 1917 р. і захоплення влади в Петрограді більшовиками. Формування національних органів влади в Прибалтиці, Білорусі і Україні.

## Структура навчальної дисципліни

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назви змістових модулів і тем** | **Кількість годин** | | | | | |
| **Денна форма** | | | | | |
| **Усього** | **у тому числі** | | | | |
| **л** | **п** | **лаб** | **інд** | **ср** |
| **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Початок процесів модернізації в Центральній та Східній Європі (кінець 18 – перша половина 19 ст.).** | | | | | | |
| Тема 1. Вступ до дисципліни | 4 | 2 | - | - | - | 2 |
| Тема 2. Національно-культурні рухи в Центральній Європі пер. пол. 19 ст | 8 | 2 | 4 | - | - | 2 |
| Тема 3. Національно-визвольні рухи на Балканах в пер. пол. 19 ст | 10 | 4 | 4 | - | - | 2 |
| Тема 4. Альтернативи історичного розвитку Російської імперії в пер. пол. 19 ст. | 4 | 2 | - | - | - | 2 |
| **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Революції і реформи в Центральній та Східній Європі** | | | | | | |
| Тема 5. Революція 1848 – 49 рр. в Австрійській монархії | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Тема 6. Неоабсолютизм і реформи в Австрійській монархії | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Тема 7. Польський національно-визвольний рух 1830– 60-х рр. | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Тема 8. „Великі реформи” в Російській імперії | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Державотворення, соціальні зміни і національне суперництво в Центральній та Східній Європі останньої третини 19 – початку 20 ст.** | | | | | | |
| Тема 9. Формування громадянського суспільства і перехід до масової політики в Центральній Європі | 10 | 4 | 4 | - | - | 2 |
| Тема 10. Становлення і розвиток незалежних держав на Балканах | 10 | 4 | 4 | - | - | 2 |
| Тема 11. Влада і суспільство в пізньоімперській Росії. | 8 | 2 | 4 | - | - | 2 |
| **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Військові конфлікти і криза імперської організації Центральної та Східної Європи.** | | | | | | |
| Тема 12. Центрально-східноєвропейські „корені” Першої світової війни. | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Тема 13. Суспільство і політика в Центральній та Східній Європі часу Першої світової війни. | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| **Усього годин** | **90** | **32** | **32** | **-** | **-** | **26** |

1. ***Лекційні заняття***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № теми | **Назва лекції** | **Кількість годин** |
| 1. | Лекція 1. Предмет та актуальні проблеми курсу | **2** |
| 2. | Лекція 2. Культурний націоналізм у Центральній та Східній Європі пер. пол. 19 ст. | **2** |
| 3. | Лекція 3. Суспільно-політична криза Османської імперії наприкінці 18 – поч. 19 ст. | **2** |
| Лекція 4. Національно-визвольні рухи народів Балканського п-ва і утворення незалежних держав (кінець 18 ст. – 1878 р.) | **2** |
| 4. | Лекція 5. Російське самодержавство та його межі в пер. пол. 19 ст. | **2** |
| 5. | Лекція 6. Лібералізм і націоналізм в революції 1848–49 рр. | **2** |
| 6. | Лекція 7. Конституційні реформи в Австрійській монархії | **2** |
| 7. | Лекція 8. Листопадове повстання 1830–31 р. і події „Весни народів” на польських землях | **2** |
| 8. | Лекція 9. Реформи 1860–70-х рр. в Російській імперії: передумови, зміст і реалізація. | **2** |
| 9. | Лекція 10. Суспільно-політичний розвиток народів Центральної Європи в умовах конституціоналізму | **2** |
| Лекція 11. Чеські землі в другій пол. 19 – на поч. 20 ст. | **2** |
| 10. | Лекція 12. Балканські держави на шляху модернізації | **2** |
| Лекція 13. Міжнародні відносини на Балканах у др. пол. 19 ст. | **2** |
| 11. | Лекція 14. Російське самодержавство перед викликами соціальних і національних рухів на поч. 20 ст. | **2** |
| 12. | Лекція 15. Балканські кризи поч. 20 ст. | **2** |
| 13. | Лекція 16. Народи Центральної та Східної Європи в Першій світовій війн**і** | **2** |
| **Усього годин** | | **32** |

1. ***Семінарські заняття***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № теми | **Назва заняття** | **Кількість годин** |
| 2. | Заняття 1. Польське питання у міжнародних відносинах часу Наполеонівських війн | **2** |
| Заняття 2. Хорватське національне відродження | **2** |
| 3. | Заняття 3. Перше сербське повстання (1804–1813). | **2** |
| Заняття 4. Грецька національна революція (1821–1829) | **2** |
| 5. | Заняття 5. Революція 1848–49 рр. в Чеських землях | **2** |
| 6. | Заняття 6. Австро-угорська угода 1867 р.: зміст та наслідки. | **2** |
| 7. | Заняття 7. Польське повстання 1863–64 рр. | **2** |
| 8. | Заняття 8. Селянська реформа 1861 р. в Російській імперії. | **2** |
| 9. | Заняття 9. Національна політика в Угорському королівстві епохи дуалізму. | **2** |
| 9. | Заняття 10. Формування польських політичних партій. | **2** |
| 10. | Заняття 11. Утворення Румунської держави | **2** |
| Заняття 12. Національно-визвольна боротьба болгарського народу (60–70-ті рр. 19 ст.) | **2** |
| 11. | Заняття 13. Революція 1905–07 рр. в Російській імперії. | **2** |
| Заняття 14. Білоруський національний рух наприкінці 19 – на поч. | **2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20 ст. |  |
| 12. | Заняття 15. Балканські війни 1912–1913 рр. | **2** |
| 13. | Заняття 16. Лютнева революція 1917 р. в Росії. | **2** |
| **Усього годин** | | **32** |

***7. Самостійна робота***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № теми | **Назва завдання** | **Кількість годин** |
| 1 | Історія і простір. Членування простору в Європі. „Винайдення” Східної Європи. | **2** |
| 2 | Державна і національна політика Габсбургів. Національні вимоги Угорщини. Антигабсбурзька опозиція. Словацький культурно- національний рух. | **2** |
| 3 | Болгарське національне відродження наприкінці 18 – пер. пол. 19 ст. Дунайські князівства наприкінці 18 – на початку 19 ст. Чорногорська теократична держава. Соціально-етнічна структура населення Боснії і Герцеговини. Сепаратистський рух. | **2** |
| 4. | Особливості зародження російського націоналізму. Слов’янофіли і західники. Соціальні зміни в Балтійських губерніях. Передумови появи литовського, білоруського і українського національно-культурних рухів.  „Смуга осілості” і становище єврейського населення. | **2** |
| 5 | Революція 1848–49 рр. в Угорщині. Політика Відня в період революційних подій 1848 р. Воєводина в революційних подіях 1848 р. Румуни Трансильванії в революційних подіях 1848 р. Словаччина в революції 1848 р. | **2** |
| 6 | Розпуск Кромержинських зборів і встановлення неоабсолютизму. Політичний зміст неоабсолютизму. Система Ф. Шварценберга і А. Баха. Зовнішня політика Австрійської імперії в 1849–59 рр. | **2** |
| 7. | Російська політика в Королівстві Польському у 1815–30 рр. Революція 1848 р. у Галичині: польсько-українські розбіжності. Познанське повстання 1848 р. | **2** |
| 8. | Земський лібералізм. Зародження революційних тенденцій в російському суспільстві. Народники 1870-х рр. | **2** |
| 9. | Політика Російської імперії в Польщі. Русифікація. Політика Німецької імперії на польських землях. Онімечення. Економічний розвиток Австро-Угорщини. Польсько-українські суперечності і конфлікти в Галичині. Чесько-німецькі суперечності. Словацькі землі в другій пол. 19 – на поч. 20 ст. Політичні орієнтації хорватів. Формування політичних партій і Хорвато-сербська коаліція. | **2** |
| 10. | Сербія наприкінці 19 – на поч. 20 ст. Грецьке королівство в ост. чверті 19 – на поч 20 ст. Економічні і соціальні реформи в Румунії після об’єднання. Становлення Болгарської держави: зовнішньо- і внутрішньополітичні завдання. Австрійська політика в Боснії і Герцеговині. | **2** |
| 11. | Економічні реформи та індустріалізація. Реформи П. Столипіна. | **2** |
| 12. | Вплив молодотурецької революції на становище балканських народів. Проголошення незалежності Болгарії і Боснійська криза 1908 р. Боротьба албанського народу за незалежність і проголошення Албанської держави. | **2** |
| 13 | Польське питання в політиці Росії, Німеччини і Австро-Угорщини. Польський визвольний рух вдома і в еміграції. Угорська політика в роки війни. Чеська політика вдома і в еміграції. Політичні орієнтації | **2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | південнослов’янських народів. Югослов’янський комітет. Військові дії і дипломатія на Балканах. Жовтневий переворот 1917 р. і захоплення влади в Петрограді більшовиками. Формування національних органів влади в Прибалтиці, Білорусі і Україні. |  |
| **Всього годин** | | **26** |

***8. Питання, які винесено на іспит з дисципліни***

1. Поширення ідей Просвітництва і Великої Французької революції у Центральній та Східній Європі.
2. Економічна модернізація Центральної та Східної Європи в 19 ст.
3. Конституційні реформи 1860-х рр. в Австрійській імперії.
4. Суспільні настрої і політична діяльність у Центральній та Східній Європі часу Першої світової війни.
5. Центральна та Східна Європа в міжнародних відносинах часу Першої світової війни.
6. Суспільно-політична криза Османської імперії напр. 18 ст. – пер. пол. 19 ст.
7. Албанський національний рух останньої третини 19 ст. – поч. 20 ст. і проголошення Албанської держави.
8. Культурно-просвітницький рух болгар і боротьба за незалежну церкву.
9. Болгарський революційний рух 1860–70-х рр.
10. Відновлення Болгарської держави та її внутрішньополітичний розвиток наприкінці 19 ст. – на поч. 20 ст.
11. Зовнішня політика Болгарії наприкінці 19 ст. – на поч. 20 ст.
12. Етно-релігійна структура і суспільні рухи в Боснії і Герцеговині під владою Османської імперії в 19 ст.
13. Австрійська політика і суспільні настрої в Боснії і Герцеговині в 1878–1914 рр.
14. Грецька війна за незалежність 1821–1830 рр.
15. Внутрішньополітична боротьба в Греції в 1830–70-х рр.
16. Формування зовнішньополітичної концепції Греції і перші спроби її реалізації в 1850– 70-х рр.
17. Виникнення основних політичних партій і діяльність їхніх урядів у Греції наприкінці 19 ст. – на поч. 20 ст.
18. Зовнішня політика Греції наприкінці 19 ст – на поч. 20 ст.
19. Державно-правовий статус Дунайських князівств в пер. пол. 19 ст.
20. Уніоністський рух в Дунайських князівствах і утворення Румунської держави.
21. Зовнішня політика Румунії в останній третині 19 ст. – на поч. 20 ст.
22. Соціально-економічна модернізація і внутрішньополітичний розвиток Румунії в др. пол. 19 ст. – на поч. 20 ст.
23. Сербські повстання і здобуття Сербією автономії в пер. третині 19 ст.
24. Державний устрій і політичне життя автономного Сербського князівства.
25. Вироблення зовнішньополітичної програми Сербії та спроби її реалізації в 1860–70- х рр.
26. Переворот 1903 р. та його вплив на економіку і політичне життя Сербії.
27. Зовнішня політика Сербії на поч. 20 ст.
28. Македонський національно-визвольний рух кінця 19 ст. – поч. 20 ст.
29. Державний устрій і внутрішньополітичний розвиток Чорногорії в ост. третині 19 ст – на поч. 20 ст.
30. Політичне життя в Словенських землях епохи австрійського конституціоналізму (1867–1914 рр.).
31. Культурно-просвітницький рух і ідеологія ілліризму в Хорватських землях.
32. Генеза хорвато-угорського протистояння. Хорвати в революції 1848–49 рр.
33. Хорватська політика в умовах австрійських конституційних реформ. Угорсько- хорватська угода 1868 р.
34. Ідейні течії в хорватському національному русі 1860–70-х рр.
35. Політична боротьба в Хорватських землях наприкінці 19 ст. – на поч. 20 ст.
36. Культурно-просвітницький рух словаків наприкінці 18 ст – пер. пол. 19 ст.: основні завдання і течії.
37. Словацька політика в умовах австрійських конституційних реформ.
38. Диференціація політичних сил у Словаччині на поч. 20 ст.
39. Державно-правовий статус і національні вимоги Угорського королівства наприкінці 18 ст. – пер. третині 19 ст.
40. „Епоха реформ” в Угорщині (1830–1847).
41. Революція 1848–49 рр. в Угорщині.
42. Австро-угорська угода 1867 р. та її вплив на розклад політичних сил в Угорщині.
43. Загострення австро-угорських суперечностей і політична боротьба в Угорщині на поч. 20 ст.
44. Національно-культурний рух у Чеських землях наприкінці 18 ст. – пер. третині 19 ст.
45. Революція 1848–49 рр. в Чеських землях і формування концепції австрославізму.
46. Чеська політика в умовах австрійських конституційних реформ і крах курсу на федералізацію Австро-Угорщини.
47. Національно-політична боротьба в Чеських землях у 1880–90-х рр.
48. Виникнення нових політичних партій у Чеських землях і їхня парламентська діяльність наприкінці 19 ст. – на поч 20 ст.
49. Національно-визвольна боротьба польського народу наприкінці 18 ст. – на поч. 19 ст. Варшавське князівство.
50. Польські повстання 1830–60-х рр.
51. „Велика” польська еміграція 1830–40-х рр.: основні напрямки і організації.
52. Політика Німецької, Російської і Австро-Угорської імперій на польських землях у др. пол. 19 ст. – на поч. 20 ст.
53. Формування основних політичних таборів на польських землях у др. пол. 19 ст. – на поч. 20 ст.
54. Білоруський національно-культурний рух в ост. третині 19 – на поч. 20 ст.
55. Політизація литовського національного руху наприкінці 19 – на поч. 20 ст.
56. Російське самодержавство в пер. пол. 19 ст.: від ліберальних проектів до консервативної консолідації.
57. Основні течії в російській суспільно-політичній думці 19 ст.
58. „Великі реформи” в Російській імперії 1860–70-х рр.
59. Революція 1905–7 рр. в Російській імперії.
60. Ліберали і радикали у політичному житті Російської імперії напередодні Першої світової війни.

## 9. Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни «Нова історія Центральної та Східної Європи» використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового контролю.

***Поточний*** контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами:

* + контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських заняттях;
  + контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами аудиторних занять;
  + контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді індивідуальних завдань.

***Проміжний*** контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами підсумкового тестування зі змістових модулів.

***Підсумковий*** контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у формі письмового іспиту.

При виведенні загальної оцінки студента беруться до уваги результати поточного, проміжного та підсумкового контролю.

## 10. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 50 балів, на екзамені – 50 балів. До іспиту не допускаються студенти, які протягом семестру отримали 25 і менше балів. Таким студентам виставляється оцінка «незадовільно» й надається можливість повторно скласти іспит.

|  |  |
| --- | --- |
| **Компонент оцінювання** | **Максимальна кількість балів** |
| ***Робота протягом семестру*** | ***50*** |
| Семінарські заняття | 35 |
| Тестування | 15 |
| ***Іспит*** | ***50*** |
| Письмова відповідь  на питання екзаменаційного білету | 40 (20 балів х 2) |
| Тестування | 10 |
| ***Разом*** | ***100*** |

Сумарна оцінка (сума поточних і екзаменаційних балів) виставляється за 100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оцінка в балах** | **Код оцінки** | **Оцінка за шкалою ECTS** | **Оцінка за національною шкалою** |
| **90–100** | **5** | **А** | **Відмінно** |
| **81–89** | **4** | **B** | **Добре** |
| **71–80** | **C** |
| **61–70** | **3** | **D** | **Задовільно** |
| **51-60** | **E** |
| **21–50** | **2** | **FX** | **Незадовільно** |
| **0–20** | **2** | **F** | **Незадовільно** |
| **Сума балів після здачі по талону**  **№1, 2 (21-50)** | **2** | **FХ** | **Незадовільно** |
| **Сума балів після здачі по талону«К» (0-50)** | **2** | **F** | **Незадовільно** |

# Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких критеріях:

**Оцінка *«відмінно»*:**

* студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом,
  + вільно і логічно-аргументовано висвітлює проблеми історії Центральної та Східної Європи нового часу (кінець XVІІІ – початок XХ ст.),
  + бачить місце питання, яке розглядається, у контексті загальної теорії історії,
  + при відповіді на питання посилається на рекомендовану програмою курсу додаткову науково-монографічну літературу;

**Оцінка «*добре*»:**

* + студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає окремі неістотні помилки,
  + висновки й узагальнення, які він зробив, не є вичерпними,
  + відсутні посилання на додаткову літературу;

**Оцінка «*задовільно*»:**

* + студент в основному володіє фактичним матеріалом курсу, але в окремих аспектах питань припускається істотних помилок,
  + не в змозі самостійно робити чіткі закінчені висновки й узагальнення та пов’язати теоретичні знання з практикою,
  + виклад матеріалу утруднений, неповною мірою використовується категоріальний апарат навчальної дисципліни;

**Оцінка «*незадовільно*»:**

* + студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його проблематиці,
  + при спробі викладу матеріалу припускається грубих помилок,
  + не може зробити жодних висновків та узагальнень.

## 11. Методичне забезпечення

Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За ред. Леоніда Зашкільняка. Львів, 2001.

Історія Центрально-Східної Європи. Тематика і методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять. Львів, 2001.

Програма курсу „Історія Центрально-Східної Європи”. Для студентів історичних та гуманітарних факультетів університетів / Заг. редакція Л. Зашкільняка. Львів, 2000.

***12. Рекомендовані джерела та література***

**Джерела**

Антология чешской и словацкой философии / Общ. ред. Е.А.Сафроновой и М.А.Хевеши. Москва, 1982.

*Арш Г.Л.* “Дело Голатиса” (неопубликованные документы к истории “Филики Этерия”) // Междунароные отношения на Балканах. Москва, 1974.

*Арш Г.Л.* “Записка о нынешнем состоянии греков” (1811 г.) И.Каподистрии // Славяно-балканские исследования. Москва, 1972.

Балканские народы и европейские правительства в XVIII – начале XX в. (Документы и исследования). Москва, 1982.

Документи за противобългарскитh действия на сръбскитh и на гръцкитh власть въ Македония презъ 1912–1913 година. София, 1929.

Избранные произведения болгарских революционных демократов / Под общ. ред. П.Зарева и Л.Воробьева. Москва, 1959.

*Козьменко И.В.* Дневник Ф.В.Чижова “Путешествие по славянским землям” как источник

//Славянский архив. Москва, 1958.

Крестьянская реформа в России 1861 года: Сб. законодательных актов. М., 1954.

*Лещиловская И.И.* Отражение истории Хорватии и Славонии первой половины XIX в. в письмах Людевиту Гаю // Славянское источниковедение. Москва, 1955.

Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы. В 3-х т. / Под ред. С.А.Никитина. Москва, 1961. Т.I.

Первое сербское восстание 1804–1813 гг. и Россия: Сб. документов. Москва, 1980. Кн.1; 1983. Кн.2.

Программа болгарского революционного комитета (вторая) // *Косев Д.* Новая история Болгарии.

Москва, 1952.

Реформы Александра ІІ. Сб. док./Сост. Чистяков О.И., Новицкая Т.Е. М., 1998. Российские либералы: кадеты и октябристы. Сб. док. Москва, 1996.

Россия и национально-освободительная борьба на Балканах. 1875–1878. Сб. документов / Отв. ред.

А.Л.Нарочницкий. Москва, 1978.

Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. Москва, 1989.

Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870–1914 / Сост. П.И.Остриков, П.П.Вандель. Москва, 1989.

*Стоянов З.* Записки о болгарских восстаниях. Москва, 1953.

Формирование национальных независимых государств на Балканах (конец XVIII – 70-е годы XIX в.).

Москва, 1986.

Хрестоматия по истории международных отношений. Москва, 1963. Вып. 1.

Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней/Сост. А.С.Орлов и др. М., 1999. Хрестоматия по новой истории. В 3-х т. / Под ред. А.А.Губера и А.В.Ефимова. Москва, 1963.

Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3-х т. / Отв. ред. В.Г.Карасев. Минск, 1989.

Т.2.

**Література**

*Аврех А.Я*. П.А.Столыпин и судьбы реформ в России. Москва, 1991.

*Анкудинова А.М.* Русская армия в войне с Османской империей в 1806–1812 гг. и национально- освободительное движение сербского народа // Из истории классовой борьбы и национально- освободительного движения. Ярославль, 1976.

*Бахтурина А. Ю.* Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой (1914 – 1917 гг.). Москва, 2004.

*Войнович Д.* История сербского народа. Одесса, 1903.

*Ганелин Р.Ш*. Российское самодержавие в 1905 г.: реформы и революция. СПб., 1991.

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики. Поляки в России и русские в Польше (ХІХ – начало ХХ в.). Москва, 1999.

*Димитров С., Манчев К.* История на балканските народи XV–XIX век. София, 1971.

*Достян И.С.* Борьба сербского народа против турецкого ига. XV – начало XIX в. Москва, 1958.

*Достян И.С.* Россия и балканский вопрос. Из истории русско-балканских политических связей первой трети XIX в. Москва, 1972.

*Достян И.С.* Основные етапы и особенности политики России на Балканах с последней трети XVIII в. до 1830 г. // Международные отношения на Балканах. Москва, 1974.

*Достян И.С.* Русская общественная мысль и балканские народы: От Радищева до декабристов.

Москва, 1980.

*Достян И.* Социально-экономические отношения в сербской деревне накануне восстания 1804 года.

Автореферат дис. канд. ист. наук. Москва, 1950.

*Миллер А.Ф.* Мустафа паша Байрактар. Оттоманская монархия в начале 19-го в. Москва; Ленинград, 1947.

*Нарочницкий А.Л.* Россия, Сербия и Чорногория в начале XIX в. // Новая и новейшая история (Москва). 1980. № 3.

*Попов Н.* Россия и Сербия. Исторический очерк русского покровительства Сербии с 1806 по 1856 г.

Москва, 1869. Ч.1.

*Грачев В.П.* История Первого сербского восстания 1804–1813 гг. в собрании В.Богишича // Центральная и Юго-Восточная Европа в новое время. Москва, 1974.

*Арш Г.Л.* Албания и Эпир в конце XVIII – начале XIX в. (Западнобалканские пашалыки Османской империи). Москва, 1963.

*Арш Г.Л.* И.Каподистрия и греческое национальное движение (1809–1822 гг.) // Центральная и Юго- Восточная Европа в новое время. Москва, 1974.

*Арш Г.Л.* Каподистрия и греческое национально-освободительное движение. 1809–1822. Москва, 1976.

*Арш Г.Л.* Тайное общество “Филики Этерия”. Из истории борьбы Греции за свержение османского ига. Москва, 1965.

*Арш Г.Л.* Этеристское движение в России. Освободительная борьба греческого народа в начале XIX в. и русско-греческие связи. Москва, 1970.

*Белох Ю.* История Греции. В 2-х т. Москва, 1905. Т.2.

*Боджолян М.Т.* Реформы 20–70-х гг. XIX в. в Османской империи. Ереван, 1984.

*Виноградов В.Н.* Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны. Москва, 1985.

*Грачев В.П.* Балканские владения Османской империи на рубеже XVIII–XIX вв. (Внутреннее положение, предпосылки национально-освободительных движений). Москва, 1980.

*Достян И.С.* Русская общественная мысль и балканские народы: От Радищева до декабристов.

Москва, 1980.

*Захарова Л.Г*. Самодержавие и реформы 1861-1874 гг.//История Отечества: люди, идеи, решения.

Очерки истории России ІХ – начала ХХ вв. М., 1991.

*Йовва И.Ф.* Южные декабристы и греческое национально-освободительное движение. Кишинев, 1963.

*Лулес Д.* Образование Греческого государства и Россия // Советское славяноведение. (Москва). 1980.

№ 3.

*Манчев К*. История на балканските народи (ХІХ–ХХ в.). София, 1999.\*

Международные отношения на Балканах. 1815–1830 / Отв. ред. В.Н.Виноградов. Москва, 1983. Политические, общественные и культурные связи народов СССР и Греции (XIX–XX вв.) / Отв. ред.

Г.Л.Арш. Москва, 1989.

*Райк А.Н.* Записка об убиении Каподистрии. [Без вых. дан.].

*Сидорченко Л.В.* Байрон и национально-освободительное движение на Балканах. Ленинград, 1977.

*Станиславская А.М.* Россия и Греция в конце XVIII – начале XIX века. Политика России в Ионической республике. 1798–1807 гг. Москва, 1976.

*Станиславская А.М.* Россия и конституция 1803 г. Республики Семи Соединенных Островов // Международные отношения на Балканах. Москва, 1974.

Формирование национальных независимых государств на Балканах (конец XVIII – 70-е годы XIX в.).

Москва, 1986.

Центральная и Юго-Восточная Европа в новое время. Сб. статей / Отв. ред. Ю.А.Писарев. Москва, 1974.

*Шпаро О.Б.* Освобождение Греции и Россия (1821–1829). Москва, 1965.

*Бершадская М.Л.* Становление хорватского национального самосознания в творчестве хорватских просветителей XVIII–XIX вв. // У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Москва, 1984.

*Данилова А.В.* Хорватская культура // Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. Москва, 1988.

История Югославии. В 2-х т. / Под ред. Ю.В.Бромлея, И.С.Достян, В.Г.Карасева, С.А.Никитина.

Москва, 1963. Т.1.

*Лещиловская И.И.* Иллиризм: К истории хорватского национального Возрождения. Москва, 1978.

*Лещиловская И.И.* Общественно-политическая борьба в Хорватии, 1848–1849. Москва, 1977.

*Лещиловская И.И.* Материалы к изучению хорватского вопроса в 1848 г. (Деятельность хорватского сабора в 1848 г.) // Славяно-балканские исследования. Москва, 1972.

*Лещиловская И.И.* Планы государственного объединения южных славян в 1848 г. // Международные отношения на Балканах. Москва, 1974.

*Гейфман А*. Революционный террор в России. 1894-1917. Москва, 1997.

Западные окраины Российской империи / Ред. М. Долбилов, А. Миллер. Москва, 2006.

*Иоффе Г.З*. Революция и судьба Романовых. Москва, 1992.

*Итенберг Б.С*. Российская интеллигенция и Запад. Век ХІХ. Москва,1999.

*Каппелер А*. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. Львів, 2005. *Карпачев М.Д*. Истоки российской революции: легенды и реальность. Москва, 1991. *Миллер А*. Империя Романових и национализм. Москва, 2006.

*Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы: политическая борьба в России в начале XIX в. М.: Наука, 1989.

Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. Москва, 1999.

*Сафонов М.М*. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII-XIX вв. – М.: Наука, 1988.

*Снайдер Т*. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь. 1569–1999. Київ, 2012.

*Литвак Б.Г*. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива.

М., 1991.

Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие. Конец XVIII в. – 1849 г. Москва, 1980.

*Пашаева Н.М.* Проблемное изучение славянского национального возрождения. Книга как исторический источник. Москва, 1989. Ч.2.

*Плимак Е.Г*. Драма российских реформ и революций. Москва, 2000.

*Полещук Т*. Історія Росії ХІХ – початку ХХ століття: навч. посібник. Львів, 2008.

*Хоскинг Дж*. Россия: народ и империя. Смоленск, 2000.

*Шанин Т*. Революция как момент истины. Россия в 1905-1907 гг. 1917-1922 гг. Пер. с англ. Москва, 1997.

*Шацилло К.Ф.* Первая революция в России 1905-1907. Москва, 1985.

Революции 1848–1849 гг. В 2-х т. / Под ред. Ф.В.Потемкина и А.И.Морока. Москва, 1952. Т.1.

*Флакер А.* Структура культуры хорватского национального возрождения // Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций. XVIII–XIX вв. Москва, 1978.

*Щицеп М.* Вклад литературы иллиризма в формирование хорватской нации // Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций. XVIII–XIX вв. Москва, 1976.

*Клима А.* 1848 год в Чехии. Начало чешского рабочего движения. Москва, 1951.

*Кріль М.М.* Питання національної самобутності Галичини на Слов’янському з’їзді 1848 р. у Празі // Славістичні студії. Т.1. Львів, 1997.

*Нидерхаузер Э.* Славянские народы Габсбургов в революции 1848 г. // Славяноведение (Москва).

1998. № 8.

*Паскалева В.* Революцията от 1848–1849 г. в Средна Европа: Спецкурс. Лекции. Велико-Търново, 1981.

*Стеблій Ф.І.* Революції 1848–1849 рр. у Європі і Україна. Київ, 1973.

*Удальцов И.И.* Из истории Пражского восстания // Вопросы истории (Москва). 1948. № 7.

*Удальцов И.И.* Очерки из истории национально-политической борьбы в Чехии в 1848 г. Москва, 1951.

*Удальцов И.И.* Историография революции 1848–1849 гг. в чешских землях. Москва, 1989.

*Варта И.С.* Позиция Франции по вопросу об объединении Дунайских княжеств на Парижской конференции 1858 г. // Проблемы внутри- и внешнеполитической истории Румынии нового и новейшего времени. Кишинев, 1988.

*Виноградов В.Н.* Россия и объединение Румынских княжеств. Москва, 1961

*Виноградов В.Н.* Узловые проблемы истории Румынии в середине XIX в. // Центральная и Юго- Восточная Европа в новое время. Москва, 1974.

*Гросул В.Я.* Революционная Россия и Балканы. 1874–1888. Москва, 1980.

*Гросул В.Я.* Реформы в Дунайских княжествах и Россия (20 – 30-е годы XIX в.). Москва, 1966.

*Гросул В.Я.* Российские революционеры в Юго-Восточной Европе (1859–1874). Кишинев, 1973.

*Гросул В.Я.* Изменение формы феодальных отношений в Молдавии и Валахии и ее особенности (первая треть ХІХ в.) // Юго-Восточная Европа в эпоху феодализма. Кишинев, 1973.

*Гросул В.Я*. Классы и сословия Дунайских княжеств в первой половине ХІХ в. // Социальная структура общества в ХІХ в. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Москва, 1982.

*Гросул В.Я., Чертан Е.Е.* Россия и формирование румынского независимого государства. Москва, 1969.

История Румынии. Москва, 1950.

История Румынии нового и новейшего времени. Москва, 1964.

История Румынии. 1848–1970. В 2-х т. / Отв. ред. В.Н.Виноградов. Москва, 1971. Т.1.

*Константинеску И.* Города и буржуазия Румынии в ХІХ в. // Социальная структура общества в ХІХ в. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Москва, 1982.

Краткая история Румынии с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. В.Н.Виноградов. Москва, 1987.

Международные отношения на Балканах. 1856–1878 гг. / Отв. ред. В.Н.Виноградов. Москва, 1986. Международные отношения на Балканах. 1830–1856. Москва, 1990.

Новая и новейшая история Румынии (Сб. статей). Москва, 1963.

Очерки политической истории Румынии (1859–1944) / Отв. ред. Н.И.Лебедев. Кишинев, 1985.

*Пермский П.П.* Румыния. Петроград [Б.г.и.].

*Попеску-Доряну Н.И.* Революция 1848 г. в Румынии и Николай Балческу. Москва, 1950.

*Савин Т.* Иностранный капитал в Румынии (с 1859 по 1945). Москва, 1950.

*Чертан Е.В.* Великие державы и формирование Румынского независимого государства. Кишинев, 1980.

*Чертан Е.В.* Русско-румынские отношения в 1859–1863 гг. Кишинев, 1968.

*Ванечек В.* История государства и права Чехословакии. Москва, 1981. История Венгрии. В 3-х т. / Отв. ред. Т.М.Исламов. Москва, 1972. Т.2.

История России ХІХ- начала ХХ в. / Под ред. Федорова В.А. Изд.2-е, испр., доп. Москва, 2006. Краткая история Венгрии / Отв. ред. Т.М.Исламов. Москва, 1991.\*

*Крестиħ В.* Хрватско-угарска нагодба 1868 године. Београд, 1969.

*Мандрик І.О.* Проблеми відновлення державності Угорщини на першому етапі дуалізму (1867–1870 рр.). Ужгород, 1997.

*Мандрик І.О.* Угорсько-хорватська угода 1868 р. // Проблеми слов’янознавства (Львів). 1994. Вип. 46. Освободительные движения народов Австрийской империи. Период утверждения капитализма.

Москва, 1981.

Очерки новой и новейшей истории Венгрии / Отв. ред. А.И.Пушкаш. Москва, 1963.\* *Фрейдзон В.И.* Борьба хорватского народа за национальную свободу. Москва, 1970. Краткая история Болгарии / Отв. ред. Г.Г.Литаврин. Москва, 1987.

*Митев Й.* История на Априлското въстание 1876. В три тома. София, 1999. Т.3.\*

*Нарочницкая Л.И.* Россия и национально-освободительное движение на Балканах. 1875–1878.

Москва, 1979.

Россия и освобождение Болгарии. Москва, 1982.

*Сидельников С.И.* Болгарский революционный центральный комитет. 1869–1872. Харьков, 1970.

*Улунян А.А.* Болгарский народ и русско-турецкая война 1877–1878 гг. Москва, 1971.

Формирование национальных независимых государств на Балканах (конец XVIII – 70-е годы XIX в.).

Москва, 1986.

*Чизмадиа А., Ковач К., Асталош Л.* История венгерского государства и права. Москва, 1986.

*Чорний В.П.* Героическая эпопея болгарского народа (Апрельское восстание 1876 г.). Львов, 1976.

*Чорній В.П.* Болгарський національно-визвольний рух 60 – початку 70-х років XIX ст. // Проблеми слов’янознавства (Львів). 1985. Вип. 32.

*Чорній В.П.* Революційна криза середини 70-х років XIX ст. у Болгарії // Проблеми слов’янознавства (Львів). 1986. Вип. 34.

*Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М.* История государства и права Польши. Москва, 1980. История Польши. В 3-х т. / Под ред. И.С.Миллера и И.А.Хренова. Москва, 1955. Т.2.

*Козловский Ч.* Очерки истории польского рабочего движения. Москва, 1980.

Общественное движение на польских землях: Основные идейные течения и политические партии в 1864–1914 гг. / Отв. ред. А.М.Орехов. Москва, 1988.

*Орехов А.М.* Становление польского социалистического движения (1874–1893). Москва, 1979.

Очерки революционных связей народов России и Польши. 1815–1917 / Отв. ред. И.С.Миллер.

Москва, 1976.

*Погодин А.Л.* Главные течения польской политической мысли (1863–1907 гг.). Санкт-Петербург, 1908.

*Пухлов Н.Н.* Из истории польской социал-демократической партии (1893–1904 гг.). Москва, 1968.

*Пухлов Н.Н.* Польское рабочее движение. 1890–1894 гг. Москва, 1977.

*Тых Ф., Шумахер Х.* Юлиан Мархлевский. Москва, 1959.

*Фалькович С.М.* Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907–1912).

Москва, 1975.

*Яжборовская И.С.* Идейное развитие польского революционного рабочего движения (конец XIX – первая четверть XX в.). Москва, 1973.

*Яжборовская И.С., Бухарин Н.И.* У истоков польского социалистического движения. Москва, 1976.

*Абациев Г.* Балканските воjни и Македониjа. Скопjе, 1958.

*Бирман М.А.* Дипломатия Германии и Балканский союз в 1912 г. // Исследования по славяно- германским отношениям. Москва, 1971.

*Галкин И.С.* Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции в 1905–1912 гг. Москва, 1960.

*Донев J.* Големите сили и Македониjа за време на првата балканска воjна. Скопjе, 1988.

*Жебокрицкий В.А.* Болгария во время Балканских войн 1912–1913. Киев, 1961.

*Жебокрицкий В.А.* Болгария накануне Балканских войн 1912–1913 гг. Киев, 1960.

*Жогов П.В.* Дипломатия Германии и Австро-Венгрии и первая балканская война 1912–1913 гг.

Москва, 1969.

*Кірсенко М.В.* Участь Греції в першій Балканській війні 1912–1913 рр. // Питання нової та новітньої історії. Київ, 1971. Вип. 13.

*Писарев Ю.А.* Освободительное движение югославских народов Австро-Венгрии 1905–1914. Москва, 1962.

*Писарев Ю.А.* Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. Москва, 1985.

*Стоjанов П.* Македониjа во времето на Балканските и Првата светска воjна (1912–1918). Скопjе, 1969.

*Helmreich E.Ch.* The Diplomacy of the Balkan Wars 1912–1913. Cambridge, London, 1938.

*Kolejka J.* Balkanska otázka. 1908–1914. Brno, 1979.

*Macartney C.A.* Hungary: A Short History. Chicago, 1962.

*Marinescu B.* Romanian-british political relations. 1848–1877. Bucarest, 1983.

*Miller W.* The Ottoman Empire. 1801–1913. Cambridge, 1913.

A Short History of Greece From Early Times to 1964. Cambridge, 1965. The History of the Romanian People / Ed. by A.Otetea. Bucаrest, 1970.

*Pobóg-Malinowski W.* Najnowsza Historia polityczna Polski. 1864–1914. Gdańsk, 1991.

*Urban Z.* Česka spolеčnost. 1848–1918. Praha, 1982.

# 13. Електронні інформаційні ресурси

[Исторические источники в Интернете](https://www.google.com.ua/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;ved=0ahUKEwiK06OG6K7UAhWIIJoKHWS7BB4QFgguMAI&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.hist.msu.ru%2FER%2Fsources.htm&amp;usg=AFQjCNHeh7tzgO8RDgAMBwJzgLHMUs8hXg&amp;sig2=UX6KR3Zj_nSD-P_zpRnunw) *//* [www.hist.msu.ru/ER/sources.htm](http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm) Исторические источники // [http://www.hrono.ru](http://www.hrono.ru/)

Інститут історії України НАН України // [http://resource.history.org.ua](http://resource.history.org.ua/) Институт славяноведения РАН // <https://inslav.ru/resursy>

JSTOR (a digital library of academic journals, books, and primary sources) // [www.jstor.org](http://www.jstor.org/)