*Тема 10.* **«Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського -УНР ».**

**План**

1. Вивчення особливостей внутрішньої та зовнішньої політики УНР
2. Вивчення політичного курсу Гетьманату
3. Складання порівняльної таблиці.

*Історична довідка*

1. **Встановлення влади гетьмана Скоропадського.**

29 квітня 1918 р. – в результаті державного перевороту влада перейшла до рук Скоропадського.

**Причини:**

* підтримка Скоропадського Німеччиною та Австро – Угорщиною;
* невирішення Центральною Радою соціально-економічних питань, зокрема аграрного питання, втрата підтримки селян і робітників.
* Центральна Рада не створила армії.

**2. Основні напрями політики уряду Скоропадського**

* **Замість УНР була проголошена Українська держава 30 квітня 1918 р.**

- Республіканська форма правління замінена на монархічну

 (гетьманат).

- Гетьманат зосередив в своїх руках всю повноту влади –

 законодавчу, виконавчу і судову.

* **Демократичний режим замінюється на авторитарний:**

- відбувалось переслідування українських партій, заборонялися

 з’їзди партій, мітинги, видання ряду газет.

* **Історики стверджують, що за часів гетьманату відбувалося економічне піднесення:**

- налагоджено грошовий обіг, вдосконалено грошву систему,

 відкрито кілька українських банків;

- засновано нові акціонерні компанії, біржі , відроджено

 підприємства;

- відновився залізничний рух;

- відновлено приватну власність фабрики і заводи та шахти;

- відновлене поміщицьке землеволодіння.«Проект загальних

 основ земельної реформи» передбачав наділення землею через

 викуп «справжнім хліборобам»,які мали робочу худобу і

 реманент. Більшість селян залишалися безземельними або

 малоземельними.

- збільшується робочий день, заробітна плата встановлюється

 підприємцями, забороняється діяльність профсоюзів і

 спілок.

- створюється регулярна армія. Уряд видав закон про загальну

 Військову повинність. Але план створення армії реалізований

 не був, бо Німеччина боялася зміцнення армії.

* **Успішною була діяльність уряду в культурній сфері:**

- створено понад 150 українських гімназій ;

- вийшли з друку кілька мільйонів примірників українських

 підручників;

- відкрито 2 державних університети в Києві і Кам’янець –

 Подільському;

- засновано мережу загальнокультурних закладів та установ:

 Державний український архів, Національна галерея мистецтв,

 Українська національна бібліотека, Український театр драми

 та опери.

- у листопаді було відкрито Українську академію наук.

* **Значними були успіхи у сфері зовнішньої політики:**

- вона мала зносини з Кримом, Кубанню, Литвою, Фінляндією, Голландією, Іспанією, Данією, Норвегією. Швецією та іншими державами.

**Історичне значення і уроки**

* Зріс рівень національної свідомості народу.
* Отримали досвід державотворення. Створивши свою незалежну

 державу і кілька років підтримуючи її існування, українці

 продемонстрували своє нестримне прагнення до волі і

 самостійності.

* У широких верствах українського населення міцніли переконання ,

 що без власної держави неможливе поліпшення життя кожного

 окремо і України вцілому.

**Уроки боротьби українського народу за незалежність:**

* необхідність єдності всіх національно-патріотичних сил для досягнення незалежності;
* досягнення незалежності неможливе без глибинних соціально-економічних реформ;
* неможливо досягнути поставлених цілей без армії;
* необхідність і важливість підготовки української еліти для творення українського держави;
* необхідно враховувати зовнішньополітичну ситуацію.

**ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ**

1. Коли відбувається гетьманський переворот ?
2. Які причини сприяли встановлення влади гетьмана П. Скоропадського ?
3. Які позитивні і негативні аспекти діяльності уряду Скоропадського ?
4. Які політичні сили виступили проти гетьманського режиму ?

**Складіть таблицю.**

|  |  |
| --- | --- |
| **УНР** | **УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА** |
| **ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА**  |
| - Республіканська форма правління-відстоювання українською владою ідеалів демократичних свобод;-Верховним органом влади УНР являються Всенародні Збори;-вища виконавча влада –Раді Міністрів;- Вищим органом судовим є Генеральний Суд УНР;-Всенародні Збори вибираються загальним, рівним, безпосереднім, тайним і пропорціональним голосуванням всіх, хто користується громадянськими і політичними правами на Україні і в них судово не обмежений,- запровадження 8-годинного робочого дня;- встановлення державного контролю над виробництвом;- скасування поміщицького землеволодіння;- земля оголошувалася власністю всього народу без викупу;- надання національним меншинам «національно-персональної автономії»;- забезпечення українському народу демократичних прав і свобод: свобода слова, преси, віровизнання, зборів, союзів, страйків, недоторканість особи й помешкання;- скасування смертної кари;- надання амністії політичним в'язням; | - Республіканська форма правління замінена на монархічну  (гетьманат).- Гетьманат зосередив в своїх руках всю повноту влади –  законодавчу, виконавчу і судову.- дієздатний адміністративний апарат;- У промисловості було ліквідовано робочий контроль на виробництві, заборонялися страйки, скасовувався 8-годиний робочий день і встановлювався 12-годиний; відновився залізничний рух завдяки відновленню залізничних колій і мостів, ремонту локомотивів;- відновлення в державі поміщицького землеволодіння;- створення національної армії, чисельність якої повинна була перевищити 300 тис. осіб. Гетьман прагнув також відродити козацтво в Україні;- обмежені демократичні права і свободи,проводилася політика переслідувань більшовиків, представників інших лівих партій, :і також анархістів. Під жорстку цензуру потрапили газети, заборонялося проведення зборів, мітингів, маніфестацій. - поряд із російськими гімназіями утворювалися українські, яких восени 1918 р. нараховувалося 150;- був прийнятий закон про обов'язкове вивчення української мови і літератури, історії та географії України;- відкрилися нові українські університети, перші з який - у Києві і Кам'янець-Подільському;- у російськомовних університетах - Київському, Харківському, Одеському почали працювати кафедри української мови, літератури, історії та права.24 листопада 1918 р. була відкрита Українська Академія наук, |
| **ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА** |
| -добитись федеративного союзу з не більшовицькою Росією;-добивалися офіційного визнання УНР Антантою;- прагнучи утримати УНР від переговорів з Німеччиною, Франція і Велика Британія у грудні 1917 р. визнали уряд УНР. Та реальну допомогу від цих держав Україна в складних умовах світової війни так і не отримала. | -боротьба за міжнародне визнання Української держави. Найважливішими напрямками зовнішньої політики були:- союз із Німеччиною, з якою були встановлені дипломатичні відносини;- встановлення дипломатичних відносин з іншими країнами; у період гетьманату Україну визнали 30 країн, a 10 із них мали свої представництва в Києві; Україна мала своїх представників у 23 країнах;- підписання мирного договору з радянською Росією (12 червня 1918 р.);- дипломатична боротьба з Австро-Угорщиною, що намагалася анексувати (захопити) східногалицькі землі та Холмщину;- було встановлено політичні та економічні відносини з Кримом, Доном, Кубанню.Але Антанта, орієнтуючись на відновлення «єдиної і неділимох» Росії, не визнала Гетьманську державу. |

**РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002, с. 338 – 350, с. 359 – 368
2. Світлична В.В. Історія України. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ – 2000, 2002, с. 150 – 157
3. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. – К.: Генеза, 2002, с. 118 – 135, с. 157 - 166

**Експрес-питання**

1. Коли відбувається гетьманський переворот ?
2. Які причини сприяли встановлення влади гетьмана П. Скоропадського ?
3. Які позитивні і негативні аспекти діяльності уряду Скоропадського ?
4. Які політичні сили виступили проти гетьманського режиму ?
5. Коли і з якою метою була утворена Директорія ? Яким був її склад ?
6. Які обставини сприяли захопленню Директорією влади в Україні ?
7. Охарактеризуйте політичний курс Директорії. Які партії його визначали ?
8. В чому суть аграрної політики Директорії ? Як вона була сприйнята населенням ?
9. Який вплив на розвиток подій в Україні справили війська Антанти ?
10. Розкрий причини відставки В. Винниченка та В. Чехівського.
11. Чому Директорії не вдалося домовитися з Антантою про визнання Української Народної Республіки.
12. Боротьба яких сил визначила воєнно-політичну ситуацію в Україні влітку 1919 р ?
13. Коли і за яких обставин відбулося об’єднання військ Директорії і Української Галицької армії ?
14. Якими були плани об’єднаних армій ?
15. В якому стані перебували українські війська після відступу з Києва.
16. Яке значення мав „ зимовий похід” армії УНР ? Як він був проведений ?

**Аналітичні питання**

1. Дайте порівняльну характеристику стану державотворення Центральної Ради і гетьманату.
2. Визначити слабкі і сильні сторони держави П. Скоропадського.
3. Охарактеризуйте причини поразки П. Скоропадського.
4. дайте загальну характеристику діяльності політичних партій України в роки національно-визвольних змагань.
5. Охарактеризуйте причини поразки самостійницьких сил України у воєнних діях 1918- 1921.
6. Зміцнювали чи ослаблювали владу П.Скоропадського реставрація старих порядків та відродження давніх форм організації суспільного життя?
7. УНР відстоювала демократичну ідею, Українська держава (гетьманат) – консервативну. Чому їм не вдалося зібрати під свої знамена більшість народу України?
8. Яка державна структура була потенційно сильнішою – періоду Центральної ради, гетьманату чи Директорії? Відповідь обґрунтуйте.

*Тема 11***.Директорія УНР. Утворення УСРР. «Воєнний комунізм».**

**План**

* 1. Боротьба проти гетьманату.Встановлення влади Директорії
	2. Боротьба більшовиків за владу проти гетьманату.
	3. Відновлення більшовицької диктатури.
	4. Політика радянської влади в Україні 1919 року.
	5. Більшовики й українські соціалістичні партії.

**Боротьба проти гетьманату**

**Встановлення влади Директорії**

* **Липень –травень 1918 р. піднімається антигетьманська хвиля страйкового руху:**
* страйк залізничників
* розгортається селянська боротьба на Київщині; Чернігівщині та на

Катеринославщині ( понад 40 тис.)

* об’єдналися опозиційні партії у Національний Союз, 13 листопада 1918 р . створена була Директорія.
* проти гетьманату вели боротьбу більшовики 28 листопада 1918 з

ініціативи КПУ був створений Тимчасовий робітничо- селянський уряд.

**14 листопада у грамоті « До всіх українських громадян»**

 **П. Скоропадський заявив про федерацію з більшовицькою**

 **Росією. Суверенність Української держави скасовується.**

**Увага !**

* 14 листопада Директорія розпочинає повстання проти гетьманату.
* 14 грудня 1918 р.Скоропадський зрікається влади.

У грудні 1918 р . за владу ведуть боротьбу більшовики при підтримці Росії. На півдні України розпочали інтервенцію війська Антанти, які підтримували білогвардійців в боротьбі за відновлення «єдиної і неподільної» Росії.

**Причини падіння**

|  |
| --- |
| *Орієнтація уряду гетьманату на великих землевласників, буржуазію та на німецький національний режим, позбавила підтримки його селянами , робітниками, інтелігенцією.*  |

 **Увага**

**Внутрішня політика Директорії**

* Директорія відновлює назву УНР.
* Проголосила, що виборче право в державі належить тільки трудящим;
* Після довгих спорів в якій формі організувати політичну владу (парламент, Рада, військова диктатура) в січні 1918 р. відбулися вибори до Трудового конгресу, який працював з 21- 29 січня 1919 р.

Виконавча влада зосереджується в Раді Міністрів.

* 22 січня 1919 р. відбулася злука УНР і ЗУНР.

**Аграрна реформа**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Директорія проголосила** | **Директорія здійснила** |
|  * Вилучення земель у поміщиків
* Заходи з відновлення промисловості
* Введення робітничого контролю на виробництві
* Здійснення заходів з надання допомоги безробітнім
 | * Термін і порядок розподілу земель не визначені.
* Землі іноземців розділу не підлягали
* Прийнято рішення про компенсацію поміщикам за землю.
* В умовах громадянської війни соціально-економічні реформи були відкладені.
* Головне завдання – перемога у війні
 |

**Зовнішня політика Директорії**

|  |
| --- |
| *- Раднарком не визнав Директорію вищим органом влади в Україні.**- При підтримці Радянській Росії у листопаді 1918 р. був створений більшовиками Тимчасовий робітничо-селянський уряд. В грудні 1918 р. Тимчасовий робітничо-селянський уряд звертається з маніфестом до українського народу і розпочинає боротьбу проти Директорії.**- Переговори Директорії і Раднаркому скінчилися невдало.**- 16 січня 1918 р. Директорія проголосила війну Радянській Росії.*  |

**Директорія і Антанта**

* Наприкінці 1918 р. війська Антанти почали окупацію півдня України.
* Антанта погодилася визнати Директорію за умов виходу із УСДРП і уряду.
* Укладена угода про спільну боротьбу Антанти, білогвардійців і УНР проти більшовиків.
* УНР цікавила Антанту лише тією мірою, якою її можна використати в боротьбі з більшовиками.
* Після переговорів з Антантою влада в Директорії зосереджується в руках Петлюри.
* Встановлюється військова диктатура, яка призводить до посилення дезорганізації і розладу.

**Боротьба Директорії з більшовиками за владу**

* + Наступ радянських військ в січні був успішним. 2- 5 січня більшовики вступили до Києва. Влада більшовиків установилася на Лівобережній Україні, півдні Україні. В січні-квітні і на частині Правобережжя України.
	+ Директорія відступила до Кам’янець-Подільського відбулося об’єднання армії Петлюри і Української галицької армії. Наступ об’єднаних військ в липні – серпні проти більшовиків не був успішним.
	+ В боротьбу більшовиків і УНР втручаються війська Денікіна, які почали наступ 3 червня 1919 і 30 серпня підійшли до Києва. Влада більшовиків була повалена.
	+ Денікін відмовився співробітничати з Петлюрою
	+ „Зимовий похід” армії УНР. Восени Директорія перейшла до партизанських форм боротьби. Взимку 1919 – 1920 рр. серпня УНР здійснює похід в тилу денікінців, а потім радянськими тилами.

**Варшавський договір**

Намагаючись врятувати УНР Директорія підписує 21 квітня 1920р договір з Польщею.

**Умови:**

* Спільна боротьба проти більшовиків;
* Відновлення незалежності УНР на чолі з Директорією.
* Польщі С.Петлюра віддавав західноукраїнські землі: Східну Галичину, Західну Волинь, Західне Полісся, Холмщину, Підляшшя.

**Причини поразки української національно-демократичної революції 1917 – 1920 рр.**

* Низький рівень національної свідомості українців. Очолила національну революцію українська інтелігенція. Але вона була малочисельною.
* Не було єдності серед самостійницьких сил. Одні з них виступали за збереження і розбудову незалежної української держави, другі – боролися за включення України як автономії до складу федеративної Росії. Об’єднане ідеєю самостійності, українське суспільство було розколото у питанні про політичний устрій української держави , про соціально-економічний лад.

Між національними силами почалася жорстока боротьба. Центральну Раду шляхом перевороту ліквідував гетьман П. Скоропадський, гетьманський режим впав під тиском Директорії.

* Жодна із самостійницьких сил не мала широкої підтримки серед робітників і селян, тому що не розв’язала соціально-економічних проблем, зокрема аграрної.
* Центральна Рада і Директорія і гетьманат намагалися здобути незалежність при допомозі інших держав.
* Несприятливі міжнародні обставини.

**Питання**

1. Коли і з якою метою була утворена Директорія ? Яким був її склад ?
2. Які обставини сприяли захопленню Директорією влади в Україні ?
3. Охарактеризуйте політичний курс Директорії. Які партії його визначали ?
4. В чому суть аграрної політики Директорії ? Як вона була сприйнята населенням ?
5. Який вплив на розвиток подій в Україні справили війська Антанти ?
6. Розкрий причини відставки В. Винниченка та В. Чехівського.
7. Чому Директорії не вдалося домовитися з Антантою про визнання Української Народної Республіки.
8. Боротьба яких сил визначила воєнно-політичну ситуацію в Україні влітку 1919 р ?
9. Коли і за яких обставин відбулося об’єднання військ Директорії і Української Галицької армії ?
10. Якими були плани об’єднаних армій ?
11. В якому стані перебували українські війська після відступу з Києва.
12. Яке значення мав „ зимовий похід” армії УНР ? Як він був проведений ?

**Питання для бесіди**

1. Коли відбувся Всеукраїнський з’їзд Рад ?
2. Які органи влади було обрано на Всеукраїнському з’їзді Рад ?
3. На якій території більшовики встановили свою владу в січні- лютому 1918 р. ?
4. Які економічні перетворення проводили більшовики в Україні в січні-лютому 1918 р. ?
5. Яке місце в політиці більшовиків займала «хлібна проблема» ?

**Боротьба більшовиків за владу проти гетьманату**.

|  |
| --- |
| Всеукраїнський з’їзд Рад 11-12 грудня 1917 в Харкові. Обрав вищі органи влади радянської України |

|  |
| --- |
| З’їзд Рад-законодавча влада (збирався раз на рік). |

|  |
| --- |
| Народний Секретаріат – виконавча влада.  |

|  |
| --- |
| Центральний виконавчий комітет Рад України – вища державна влада між з’їздами. |

**УВАГА!** *В результаті наступу німців і їх союзників в лютому 1918 р. Україна була окупована Німеччиною і Австро-Угорщиною. Більшовики втратили владу*.

* ІІ з’їзд рад України, який працював 17-19 березня 1918 р. в Катеринославі зазначив, що нав’язаний німецьким імперіалізмом мирний договір (3 березня 1918 р.) Радянській Росії, формально припиняє федеративні зв’язки України і Росії. З’їзд оголосив Україну самостійною радянською республікою.
* 19 квітня 1918 р. замість народного Секретаріату, який був розпущений, було створено на чолі із М.Скрипником Всеукраїнське бюро для керівництва повстанською боротьбою.
* Весною 1918 р. пройшлася хвиля робітничих страйків. У липні –загальноукраїнський страйк залізничників. Влітку розпочалася селянська боротьба проти гетьманату. У нейтральній зоні формувалися Богунський і Таращанський революційні полки.
* 28 листопада з ініціативи КП(б)У було створено Тимчасовий робітничо-селянський уряд України на чолі з Г.Пятаковим, а згодом - Х.Раковським . Діяльність Тимчасового робітничо-селянського уряду підтримувалося Раднаркомом Росії.

**Відновлення більшовицької диктатури**

* Доля Директорії з січня 1919 р. вирішувалося на російсько-українському фронті. 3 січня 1919 р. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України приїхав до Харкова.
* У січні 1919 р. більшовики встановили владу в Чернігові, Полтаві, Катеринославі.
* 2- 5 лютого 1919 р. більшовики вступили до Києва.
* В квітні 1919 р. Правобережна Україна опинилася під контролем більшовиків. В квітні 1919 р. встановлюється влада більшовиків на Півдні України і в Криму.
* Влітку 1919 р у боротьбі за оволодіння Україною вели боротьбу три сили: більшовики, війська Директорії і білогвардійці, зокрема війська Денікіна. Білогвардійці боролися „За єдину неподільну Росію”. Армія Денікіна захопила Київ 30 серпня 1919 р., поваливши владу більшовиків на Лівобережній Україні і Півдні.

***Розгром Денікіна.***

Восени 1919 р більшість української території опинилася під владою генерала Денікіна. Антинародна політика білого режиму викликала масовий опір населення. У листопаді 1919 р., на превеликий жаль, відбувся розкол армії УНР, у той час коли війська Директорії вели запеклі бої з білогвардійцями, командування УГА уклало союз із Денікіним.

На початку 1920 р. Червона Армія подолала опір військ Директорії і розгромила денікінців. Рештки білогвардійців зосередилася в Криму. Радянську владу в Україні було відновлено втретє і остаточно.

**Політика радянської влади в Україні в 1919-1920 р.**

* 6 січня 1919 р. назва Українська Народна Республіка була замінена на Українську Соціалістичну Радянську Республіку.
* 29 січня 1919 р. було прийняте рішення: Тимчасовий Робітничо-селянський уряд України перейменовувався в *РАДУ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ*, яку очолив Х.Раковський.
* Створювалися органи придушення опору противників радянської влади – Всеукраїнська надзвичайна комісія, народні суди і революційні трибунали, робітничо-селянська міліція.
* Формувалися місцеві органи влади – революційні і військово-революційні комітети, на селі – комітети бідноти.

|  |
| --- |
| ***Встановилася політика «воєнного комунізму», курс на яку проголосив******ІІІ з’їзд КП(б)У в березні 1919******р*:** **УВАГА !** |

* + націоналізація промисловості, фінансів, зв’язку;
	+ державна монополія на промислові товари (продовольча диктатура), заборона промислової торгівлі і перехід до прямого товарообміну;
	+ централізація управління виробництвом і розподілом товарів;
	+ загальна трудова повинність;
	+ карткова система, розподіл продуктів за класовою ознакою (робітникам-більше);
	+ запровадження продрозкладки, що означало перехід до промислового вилучення у селян необхідного державі продовольства. Для проведення заготівель створювалися продовольчі загони, які діяли каральними методами;
	+ червоний терор проти противників більшовиків;
	+ диктатура комуністичної партії, утворення надзвичайних органів влади-ревкомів і комбідів. 11 грудня 1919 р. створено Всеукраїнський революційний комітет на чолі з П.Петровським.

**Причини «воєнного** **комунізму».**

* + - * Розорення економіки, громадянська війна, несприятливі для радянської влади міжнародні відносини.
			* Плани більшовиків швидко здійснити світову революцію і перейти від товарно-грошових відносин до економіки без ринку і грошей.

**Антибільшовицький опір.**

|  |
| --- |
| *Незадоволені політикою більшовиків були соціалістичні партії, середняки, національна інтелігенція.* |

|  |
| --- |
| *Розпочалися виступи робітників і селян. У квітні 1919 р. - 98 антибільшовицьких виступів, у червні-липні – 328. Діяли повстанські загони під керівництвом Зеленого, Соколовського, Григор’єва.* |

|  |
| --- |
|  *В РКП(б) організувалася опозиційна група керівництву ЦК РКП(б)-група «демократичного централізму», яку очолив Т. Сапронов. Вона виступала проти воєнних методів керівництва партією і державою, проти політики «воєнного комунізму».* *Цю опозицію підтримувало і керівництво КП(б)У. На IV Всеукраїнській партійній конференції більшовиків в червні 1920 р. лінія центру на мілітаризацію не дістала підтримки.* |

*ЦК РКП(б) вирішив придушити опір ЦК КП(б)У: обраний IV партконференцією ЦК КП(б)У було розпущено, була проведена переєстрація Компартії України, в результаті якої більш ніж третині її членів було відмовлено в підтвердженні членства.*

**Більшовицькі й українські соціалістичні партії**

|  |
| --- |
| *В 1919 р. українські соціалістичні партії виступали за незалежність радянської України. Більшовики відмовилися з ними співробітничати.* |

В ході боротьби проти білогвардійців почав створюватися блок лівих українських соціалістів і більшовиків. На такий блок погодилися наприкінці 1919- на поч. 1920 рр. :

* + Українська комуністична партія (боротьбисти) і Українська комуністична партія (укапісти).

Українська комуністична партія орієнтувалася на селянство і українську інтелігенцію. Селянство сподівалося на справедливу аграрну реформу, національна інтелігенція – на вільний розвиток української культури. В березні 1920 р. на Всеукраїнській конференції УКП(б) вирішила саморозпуститися. Більшість з них стали членами більшовицької партії.

* + Українські боротьбисти, які утворилися в березні 1919 р. з Української партії лівих соціалістів-революціонерів, визнавали радянську владу, але без диктатури пролетаріату.

На прикінці 1920 р. з’їзд боротьбистів оголосив про самоліквідацію партії. Її члени індивідуально приймалися до КП(б)У.

* + В 1920 р. В Україні зберігалася лише одна національна комуністична організація – Українська комуністична партія ( УКП). Ніякої небезпеки для більшовиків УКП не становила, тож їй дозволили легальне існування і навіть участь у виборах до рад.

**ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ**

1. Коли перший раз більшовики прийшли до влади?
2. Під тиском яких сил більшовики втратили владу ?
3. Коли більшовики вдруге прийшли до влади ?

Які території України протягом зими-весни 1919 р. опинилися під контролем більшовиків ?

1. Охарактеризуйте особливості формування центрального радянського

 апарату вУкраїні наприкінці 1918- на поч. 1919 р.

1. Коли була прийнята політика „воєнного комунізму” ?
2. Розкрийте причини і суть політики „воєнного комунізму”.
3. Поясніть, у чому полягала більшовицька політика щодо селянства.
4. Дайте узагальнюючу характеристику ставлення до більшовицької політики в Україні з боку різних верств населення і політичних організацій .
5. З якою метою було створено Всеукрревком ?
6. Охарактеризуйте земельну політику влади у 1920 р. Які чинники впливали на її проведення ?
7. Розкрийте суть хлібної розкладки. Які методи впровадження хлібної розкладки використовували більшовики ?

**РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

1. Бойко О.Д. Історія України. – К .: Видавничий центр „Академія”, 2002, с.355 – 368, 379 – 384.
2. Світлична В.В. Історія України. – К .: Каравела; Львів : Новий світ – 2000, 2002, с. 155, 168 – 170 .
3. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. – К.: Генеза, 2002, с. 146 – 155, 166 – 176, 215 – 222.

**Експрес-питання**

1. Коли перший раз більшовики прийшли до влади?
2. Під тиском яких сил більшовики втратили владу ?
3. Коли більшовики вдруге прийшли до влади ?
4. Які території України протягом зими-весни 1919 р. опинилися під контролем більшовиків ?
5. Охарактеризуйте особливості формування центрального радянського
	1. апарату в Україні наприкінці 1918- на поч. 1919 р.
6. Коли була прийнята політика „воєнного комунізму” ?
7. Розкрийте причини і суть політики „воєнного комунізму”.
8. Поясніть, у чому полягала більшовицька політика щодо селянства.
9. Дайте узагальнюючу характеристику ставлення до більшовицької політики в Україні з боку різних верств населення і політичних організацій .
10. З якою метою було створено Всеукрревком ?
11. Охарактеризуйте земельну політику влади у 1920 р. Які чинники впливали на її проведення ?
12. Розкрийте суть хлібної розкладки. Які методи впровадження хлібної розкладки використовували більшовики ?

**Аналітичні питання**

1. Після невдалих спроб захопити силою владу в Україні і продовжити „жовтневий петроградський почин” більшовики відмовилися від орієнтації винятково на збройну боротьбу і взяли курс на легітимне завоювання влади шляхом скликання Всеукраїнського з’їзду Рад . На їх думку , цей з’їзд міг би об’єднати всі опозиційні сили до ЦР і здійснити внутрішній переворот – проголосити в УНР радянську владу ? Чому більшовикам не вдалося реалізувати своїх планів ?
2. Чи було юридично обгрунтованим проголошення України республікою Рад на І Всеукраїнському з’їзді Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.
3. Охарактеризуй ставлення українських соціалістичних партій до політики більшовиків 1919 р. ? У чому суть ідеології українського націонал-комунізму ?
4. Які проблеми після громадянської війни радянська влада вирішила, а які виникли в умовах мирного часу ?
5. Що із досвіду здійснення нової економічної політики актуальне і сьогодні ?

Що у неї можна сьогодні запозичити, а від чого слід відмовитися.

1. Чи поширювався непівський плюралізм в економіці на інші сфери –

 політичну, культурну тощо ? Які це мало наслідки ?

*Тема 12.* **УСРР в період НЕПу.**

**Культура України в період НЕПу ( 1921 – 1928 рр..)**

**Причини, сутність та наслідки нової економічної політики**

**УВАГА !**  *З кінця 1921 р. для створення більшовицької радянської держави настав час мирного розвитку*.

* + Міжнародна обстановка залишилися нестабільною.
	+ Розруха народного господарства була катастрофічною:
	+ у 1920 р. Україна отримала лише 10% довоєнної промислової продукції;
	+ загальна сума збитків завданих Україні громадянською війною, оцінювалася в 12 млрд. крб.;
	+ посівні площі з 20,9 млрд. дес. у 1913 р. зменшилися у 1920 р. до 15,4 млн. дес.;
	+ продовольча політика більшовиків позбавила селянствао економічних стимулів;
	+ низька продуктивність праці ;
	+ виступи селянства, робітників під гаслами „ Ради без більшовиків”
	+ склалася криза в більшовицькій партії , в якій загострилися суперечки щодо шляхів подальшого розвитку країни.

У березні 1921 р. X з’їзд РКП(б) прийняв **нову економічну політику**.

**Суть НЕПу**

|  |
| --- |
| * + *різні форми власності; відновлення підприємницької діяльності, повернення частини заводів колишнім власникам, в оренду було передано понад 5200 дрібних і середніх заводів, близько 75 тис. приватних торгівельних закладів;*
	+ *в руках держави залишалися великі підприємства, банки, транспорт, зовнішня торгівля, зв’язок.*
	+ *уведення замість продрозкладки натурального податку, який був відомий*
* *селянству наперед;*
* *після виконання податку селяни мали право самостійно розпоряджатися*
* *сільськогосподарською продукцією;*
* *відродження товарно-грошових відносин;*
* *зняття заборони на оренду землі і наймання сільськогосподарських*
* *робітників;*
* *введення стабільної валюти – червінця;*
* *децентралізація управління промисловістю;*
* *впровадження економічних методів господарювання, госпрозрахунку.*

*Підприємства об’єднувалися в трести, які працювали на* *госпрозрахункових засадах. Найбільшими трестами на Україні були :* *„Донвугілля”, „ Цукротрест” та ін.;** *ліквідація загальної трудової повинності і зрівнялівки в оплаті праці,*
* *впровадження системи відрядної оплати.*
 |

**Обмеженість НЕПу**

|  |
| --- |
| * *Економічний плюралізм вступав у протиріччя з однопартійністю (КП(б)У за своїм статусом залишалася на правах обласної організації РКП(б) ). Інші партії жорстоко придушувалися.*
* *Політичні порядки в Україні змінилися мало. Авторитет рад був незначним, участь населення у виборах була обмежена: виборчих прав були позбавлені підприємці, торгівці, заможні селяни, представники буржуазії.*
* *Українська СРР залишалася залежною від центру.*
 |

**Наслідки НЕПу**

|  |
| --- |
| * *Заміна продовольчої розкладки на продовольчий податок зацікавила селян в ефективному веденні власного господарства. На селі розвивалося підприємництво: млини, маслобойні, сироварні, крупорушки. На кінець НЕПу по селах України діяло близько 70 тис. різного роду невеликих підприємств з переробки сільськогосподарської продукії. В 1927 р. обсяг валової продукції сільського господарства республіки перевищував рівень 1913 р.*
* *Розвивалися різні форми кооперування.*
* *Важка прпомисловість перевищила рівень виробництва 1913 р.*
 |

**Причини згортання НЕПу**

НЕП не міг бути тривалим:

* Комуністична партія з самого початку розглядала НЕП як вимушену і тимчасову поступку капіталізму;
* він був несумісний з політикою тоталітаризму.

 **У кінці 20-х рр.сталінське керівництво відмовилося від НЕПу і перейшло до командно-адміністративної економіки.**

**Освіта**

1921 року РНК УСРР ухвалив декрет про ліквідацію неписьменності населення віком від 8 до 50 років. Цього ж року в Україні була створена надзвичайна комісія для боротьби з неписьменністю. 1923 року засновано товариство «Геть неписьменність!»

**Наука**

Значну наукову роботу здійснювали кафедри вищих навчальних закладів та 20 різноманітних науково-дослідних інститутів України. 1928 року в Харкові розпочав свою діяльність Фізико-технічний інститут, у якому розгорнулися дослідження з ядерної фізики та радіофізики. З Академією наук у період її становлення пов'язана діяльність природознавця В. Вернадського, історика Д. Багалія, математиків Д. Граве, М. Крилова, Г. Пфейфера, філолога А. Кримського, видатних медиків О. Богомольця й М. Стражеска та ін.

**Українська література**

Найвидатніші діячі доби: В. Еллан-Блакитний, М. Хвильовий, П. Ти чина, М. Бажан, П. Панч, Ю. Яновський

**Театр та образотворче мистецтво**

Найвидатніші діячі доби:Л. Курбас, А. Бучма, М. Крушельницький, Н. Ужвій, О. Сердюк, С. Іжакевич, К. Трохименко, Ф. Кричевський, М. Бойчук, О. Довженко, М. Леонтович, К. Стеценко, Г. Верьовка, Л. Ревуцький

 **Релігійне життя -** відкрита антицерковна, войовничо-атеїстична політика.

**Політика коренізації (українізації)**

|  |
| --- |
| **Коренізація —** *напрям національної політики Комуністичної партії, складовою частиною якої було впровадження мови корінного населення країни в діловодство, пресу, державні та культурні установи, школи тощо, а також висування на керівні посади представників корінного населення. В Україні ця політика набрала форми українізації, або дерусифікації.* |

***Причинами*** були:

• ураховуючи національні рухи в роки громадянської війни, радянська влада ставила за мету надати їм комуністичного забарвлення;

• більшовики намагалися всебічно збільшити свою соціальну підтримку, насамперед серед селян та інтелігенції;

• ураховуючи негативний досвід минулого, Комуністична партія намагалася стерти суперечності між радянським більшовицьким центром і національними районами, колишніми окраїнами царської Росії;

• коренізація мала показати справедливе розв'язання національного питання в колишній Російській імперії.

|  |
| --- |
| **“Волобуєвщина”** |

|  |
| --- |
| *Маловідомий економіст Михайло Волобуєв у гострополемічній формі поставив питання про недостатнє врахування економічних потреб УСРР з боку керівництва СРСР. Він проаналізував та оцінив існуючі з цього приводу в українській економічній літературі дані та фактично визнав колоніальний статус УСРР в СРСР. Стаття була надрукована в журналі за рішенням політбюро ЦК КП(б)У.*  |

М.Хвильовий виступав за незалежність української культури від Москви і за провідне місце України в творенні пролетарської культури

Як і Хвильовий, Шумський, засуджуючи російський шовінізм, ставить за головну мету виступити проти священного для більшовиків принципу централізму.

**Результати:**

• протягом 1923-1927 pp. кількість українців серед державного апарату зросла відповідно з 35 до 55% ;

• значно збільшилося українське представництво серед комуністів. Якщо 1920 року в Україні серед 37 958 членів партії був 61,1% росіян, 20,1% українців, 11,4% євреїв, 2,6% поляків, то 1927 року українці вже становили 52% від загальної кількості комуністів;

• кількість молодих українців, які стали до лав комсомолу, становила 65% ;

• у ЦК КП(б)У українці становили четверту частину.

**Найвидатніші діячі доби:**

**О. Шумський, М. Скрипник**

**Питання**

1. Охарактеризуйте причини прийняття нової економічної політики. Коли вона була прийнята ?

2. Розкрийте суть НЕПу.

3. В чому обмеженість НЕПу ?

4. Які наслідки НЕПу для розвитку економіки ?

5. Проаналізуйте причини і наслідки голоду 1921-1923 рр.

6. В чому суть українізації?

7. З якою метою українізацію здійснювала радянська влада?

*Тема 13***. Практична робота**

**« Західноукраїнські землі**

**( 1921 – 1939 рр..)»**

З початку 20-х роках 146 тис. кв. км українських земель, на яких проживало 7 млн українців, опинилися за межами радянської України, що мала певні ознаки державності. Кількісно і якісно західноукраїнські землі та їх населення становили могутній потенціал, не раз відігравали значну роль в українській історії, розвитку нашого народу. Українці не могли змиритися з протиправним поділом своєї нації. Держави ж, яким дісталися нові землі, не хотіли рахуватися з інтересами українців.

 Згідно з ризьким мирним договором (1921), рішенням ради послів великих держав Заходу (1923) Волинь, Полісся, Холмщина, Підляшшя, Галичина були включені до складу Польщі. Влада провадила щодо українського населення політику експлуатації, колонізації, асиміляції, нехтування правами і свободами. Населені українцями землі польська адміністрація тримала на становищі недорозвиненої аграрної окраїни, яка постачала у польські воєводства дешеву сировину, купуючи натомість дорогі готові вироби. Більшість чотиримільйонного українського селянства страждало від малоземелля. Водночас до Західної України було направлено понад 200 тис. польських переселенців (так званих осадників) із центральних районів, переважно з числа колишніх військових. їм виділялись кращі землі, великі фінансові субсидії, 100 тис. польських переселенців було спрямовано в західноукраїнські міста. Важкі умови, низький рівень життя змусили близько 190 тис. західних українців емігрувати у міжвоєнний період за океан.

 Постійно дискримінувалась українська мова, освіта, вся культура. В державних установах та органах самоврядування дозволялося вживати тільки польську мову, українська була під забороною. Українців польська влада намагалася штучно поділити на окремі групи (бойки, лемки, гуцули поліщуки, русичі) з метою полегшення їхньої асиміляції. Майже повсюдно було ліквідовано початкове навчання рідною українською мовою. Частка українців серед студентів вищих навчальних закладів не перевищувала 10%.

 Такі дії породжувало значне напруження у стосунках між українством та польською владою. 1919-1923 роки були роками їхнього "взаємного невизнання", 1923-1929 - "протистояння".

 Значно погіршилися українсько-польські відносини під час великої депресії 1929-1933 pp. За цих умов посилилось невдоволення серед українців краю, яке вилилося в масові виступи. У відповідь на це польський уряд удався до жорстоких силових дій. З вересня 1930 р. було проведено кампанію пацифікації ("утихомирення"): закриття українських громад, переслідування та арешти лідерів українського руху, арешти українських депутатів польського Сейму.

 Тільки восени 1930 р. зруйновано і частково спалено близько 800 сіл, сотні українців закатовано, понад 1700 заарештовано. Зловісно відомим став створений польською владою концтабір Береза Картузька, де тортурам і всіляким знущанням піддавались українські патріоти, інші противники санаційного режиму.

 У 1931 р. спеціальна комісія Ліги Націй засудила польський уряд за такі дії, але це не припинило його репресивної політики, вона тривала і в наступні роки.

 У міжвоєнний період українці краю мали 12 політичних партій. Найчисельнішим було Українське народно-демократичне об'єднання (УНДО) на чолі з Д. Левицьким, засноване 1925 р. Це була ліберальна партія, що виступала за конституційну демократію та незалежність України.

 Виразником соціалістичних тенденцій виступала найстаріша партія - Радикальна. Після її об'єднання 1926 р. з Українською партією соціалістів-революціонерів утворилась Українська соціалістична радикальна партія, лідерами якої були Л. Бачинський та І. Макух.

 У 20-ті роки серед українців краю поширюються прорадянські погляди. Ці симпатії дали початок кільком легальним та нелегальним організаціям. 1919 р. група галичан утворила Комуністичну партію Східної Галичини, яка з 1923 р. носила назву Комуністична партія Західної України (КПЗУ) і під тиском Комінтерну стала автономною частиною Польської комуністичної партії. 1938 р. за наказом Сталіна її було розпущено.

 Також діяли Українська католицька партія, Руська селянська, Руська аграрна партії та ін.

 Найбільшою, найбагатшою та найвпливовішою організацією західних українців лишалася греко-католицька церква, яка налічувала 4 млн віруючих та 3 тис" парафій. Вона мала власну політичну Українську католицьку національну партію. Своїм досягненням у міжвоєнний період завдячує митрополитові Андрію Шептицькому. Православна церква налічувала 2 млн віруючих. Не маючи протекції Риму, вона була менш захищена від польської репресивної політики.

 У західній Україні продовжувало діяти Наукове товариство ім" Т" Шевченка, в якому працювали видатні вчені С. СмальСтоцький, М. Возняк, І. Крип'якевич та інші. Активний опір колонізаторам чинили кооперативні організації, кульпросвітні товариства "Рідна школа", "Просвіта", молодіжні об'єднання "Сокіл", "Пласт". В умовах утисків для свого народу плідно працювали композитори В. Барвінський, С. Людкевич, художники О. Новаківський, М. Бутович, письменники Б. Антонич, О. Гаврилюк, С Тудор, Я. Галан та інші. В 1920-1924 pp. діяв таємний Український університет, першим ректором якого був проректор Я. Щурат. В 1930-1934 pp. видано українську загальну енциклопедію в 3-х томах.

 Ідеологією радикального визвольного руху в той час став інтегральний націоналізм, зміст якого обгрунтував Д. Донцов у книзі "Націоналізм". Він вважав, що нація - це абсолютна цінність, яка стоїть вище індивіда. Немає іншої мети, ніж здобуття української національної соборної держави. Задля цього народ має бути єдиним цілим, не ділячись на різні партії, класи чи регіональні групи. Ним, як і майбутньою державою, має керувати єдина націоналістична партія з "єдиним вождем", всі повинні дотримуватись "єдиної норми поведінки".

 1920 р. група офіцерів заснувала у Празі Українську військову організацію (УВО), що прагнула продовжувати боротьбу проти іноземної окупації України. її провідником було обрано керівника українських січових стрільців Є. Коновальця. У 1929 р. представники УВО, низки інших українських організацій - "Української націоналістичної молоді", "Легіону Українських націоналістів", "Асоціації української націоналістичної молоді" - зустрілися у Відні й заснували "Організацію українських націоналістів" (ОУН). Напередодні Другої світової війни вона налічувала 20 тис. членів. Основним змістом її діяльності був захист інтересів українства, зокрема методами терору проти польської влади. Крім сотень випадків "експропріації" державних фондів, члени ОУН організували понад 60 замахів та вбивств. Польська влада з середини 30-х років розпочала великомасштабну кампанію карних заходів проти ОУН, внаслідок якої було заарештовано весь крайовий провід ОУН на чолі з С. Баядерою та М. Лебедем та сотні рядових членів організації. За цих умов в ОУН стався розкол на два крила; помірковане та радикальне. До першого належали представники старшого покоління (Коновалець, Андрієвський, Сеник, Сціборський, Сушко), які і вважали за необхідне добитися допомоги для руху з боку Німеччини; до другого крила - представники молодшого покоління (Бандера, Лебідь, Отецько, Климов, Климишин, Шухевич), вони вважали за доцільне орієнтуватися більше на власні сили, продовжувати боротьбу зі зброєю в руках.

 Таким чином, Галичина залишилася аграрно-сировинним додатком Польщі у міжвоєнний період. Суспільно-політичне життя краю характеризувалося наростанням конфронтації між корінним українським населенням краю та польською владою, що провадила жорстку колонізаційну політику.

 Іншою країною, котра в хаосі 1918-1919 pp. захопила частину українських земель, була Румунія, яка загарбала Буковину, що була автономною провінцією в Австро-Угорській імперії. З румунською анексією все це було втрачено. 22 роки румунської окупації щодо населення краю провадилась політика румунізації, своєю жорстокістю та непримиренністю вона перевершила політику Польщі у Східній Галичині,

 Буковинська українська спільнота реагувала на румунське правління подібно до своїх співвітчизників у Польщі. У краї існувало два крила українського руху - поміркований (прагнув компромісу з режимом) та революційний (прагнув активно протидіяти режимові). Лідерами останнього були О. Забичинський, П. Григорович, Д. Квітковський.

 Закарпаття входило до складу Чехословаччини, найдемократичнішої держави Східної Європи, яка не провадила такої відкритої дискримінації та асиміляції щодо українства, як Польща та Румунія.

 Після Мюнхенської угоди 1938 р. Чехословаччина 10 жовтня 1938 р. надала крайові самоврядування. Уряд А.Волошина негайно приступив до перетворення Карпато-Україну на автономну українську державу. Тоді ж було сформовано військову організацію - Карпатську Січ. У момент створення уряду 15 березня Сейм Закарпаття проголосив самостійну республіку - Карпатську Україну - на чолі з президентом А. Волошиним. Державною мовою було визнано українську, гербом - тризуб, затверджено державний прапор - жовто-синій.

 В цей час Угорщина почала окуповувати частину краю за таємним пактом 1989р.

 18 березня опір Карпатської Січі було зламано

 Наприкшщ 30-х років в умовах розгортання масштабної світової війни та агресивної політики Німеччини на чолі з А. Гітлером Західна Україна потрапила до сфери геополітичних інтересів великих держав.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Територія**  | **Причини** **втрати незалежності** | **Особливості Польща**  | **Перспективи розвитку** |
| **економічні** | **соціальні** | **політичні** | **культурні** |
| Майже половина території Польщі становили «східні креси» зах.українські і зах.білоруські землі. Тут проживало 6 млн. українців. До Польщі відійшли Сх..Галичина, Зах.Волинь, Холмщина, Полісся | Українці не змогли відстояти свою незалежність в ході визвольної війни 1917-1920рр. Доля зах.-укр.земель вирішувалась на Паризькій конференції 1919р. У 1923р. Рада Атланти остаточно визнала Сх..Галичину ч.Польщі за умови дотримання національних прав укр. Решта зах.укр. земель увійшла в склад Польщі згідно умов Ризького миру 1921р.  | Польський уряд поділив країну на 2 території: Польща «А» - корінні польські землі, де сприяв розвитку промисловості Польща «Б» - сх.регіони, де жили українці і гальмувався розвиток промисловості. Укр. підприємства залежали від іноземного капіталу. Більшість укр.підприємств були дрібні. Поляки гальмували кооперацію укр.с/г було слаборозвинуте. Більшість земель належало польським поміщикам, у селян землі було мало. | Українці не мали права займати посади в органах влади, офіцерські посади, звільнялись з посад вчителі, обмежено право вчитись у вищих навчальних закладах. Українців не визнано окремою нацією. Українців виселяли до центральних районів Польщі з східних земель | Українські партії: УНДО лідер Левицький. Цілі: незалежність України, мирні засоби досягнення мети. КПЗУ лідер Задонський. Нелегальна мета: об’єднання з Рад.Україною.Засоби – революційні. ОУН лідер Коновалець. Цілі: незалежна укр..держава. Засоби – будь-які, терор. | Заборонена укр..мова (у державних органах влади) Закриваються укр..школи. У 1911-1912рр. укр.шкіл у сх..Галичині – 2418 шкіл. У 1938р. – 360 шкіл.Закрита укр..кафедра Львівського університету | Політика Польського уряду проводи-лась на асиміляцію укр. народу  |
| **Територія**  | **Причини** **втрати незалежності** | **Особливості Румунія**  | **Перспективи розвитку** |
| **економічні** | **соціальні** | **політичні** | **культурні** |
| Після Першої Світової війни територія Румунії зросла з 137,9 до 294,9 тис.м2 населення з 8 до 16 млн.чол. Буковина, БессарабіяУкраїнців 790 тис.чол. | Українці не змогли відстояти свою незалежність в ході визвольної війни 1917-1920рр. Румунія загарбала у 1918р. Півн.Буковину і деякі повіти Бессарабії, скориставшись політичним хаосом, внаслідок розпаду Австро-Угорщини і Російської імперії. По Сен-Жерменському договору 1919р. Буковина відійшла до Румунії, а 1920р. по Бессарабському протоколу затверджено Бессарабію за Румунією | Дрібне, кустарне виробництво. Масове безробіття, українці не мали рівних економічних прав з корінним населенням (право на пільги, субсидії), с/г у стані занепаду. Аграрна реформа давала українцям гірші землі, менше землі, ніж румунам. Частина земель віддана для колонізації її румунами. | Українці не визнавались окремою нацією. Українці не мали права займати адміністративні посади, офіцерські посади в армії. | Особливості політичного життя Румунії ділилось на періоди:І -1918-1928рр.ІІ – 1938-1940Ш- 1928-1938рр.- лібералізація. У перший період діяв воєнний стан.Партії:КПБ – 1918р. лідер – Канюк, СтасюкМета:возз’єднання з Рад.УкраїноюУНП – Золозецький. Помірковану лінію. Радикальна націоналістична організація – молодь і студенти. З 1938р. партії заборонені взагалі | З 1927р. жодної укр..школи, закрита укр.кафедра у Черні-вецькому універси-теті. Заборона укр..мови у державних органах влади.Православна церква підпорядковувалась румунському патріархату | Українці зазнали політики асиміляції, дискримінації, румунізації.Уряд Румунії проводив політику, приречену на знищення українців  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Територія**  | **Причини** **втрати незалежності** | **Особливості Чехословаччина**  | **Перспективи розвитку** |
| **економічні** | **соціальні** | **політичні** | **культурні** |
| До Чехо-словаччини відійшло укр..Закарпаття, де проживало 549 тис.укр. | Несприятлива зовнішня ситуація не дозволила Закарпаттю об’єднатися з Україною. У 1919р. проголошено злуку з Чехословаччиною. Сан-Жерменський договір санкціонував передачу Закарпаття Чехословаччині | Держава підтримувала бізнес тільки корінних національностей. Укр. не мала рівних прав з корінним населенням. По аграрній реформі 35 тис.укр. селянства отримували клаптики власної землі. Проводилась урядом Чехословаччини електрифікація краю. Чеський уряд більше вкладав у розвиток краю, ніж вилучав | Українці не мали національних прав, не мали права займати державні посади, офіцерські посади | Тривалий час не було суто політ.укр. партій. Існувало москвофільство. Найвпливовішою була укр. течія, серед них – комуністи. Виділялась християнсько-народна партія А.Волошина. 23 жовтня 1938р. За-карпаття отримало автономію. 15 березня 1939р. Проголошено Карпат-ську Україну. 18 березня 1939р. Карпатська Україна була загарбана Угорщиною. | У Закарпатті на 1938р. було 851 школа. Укр. гімназій стало 11, а було 3. Політика чехізації була м’якішою. На Закарпатті діяли тов.. «Правіти» -167. Укр..вільний університет, Педінститут ім..Драгоманова, академія у Подебрадах | Незважаючи на те, що чехословацький уряд проводив більш м’якішу політику, ніж інші держави, він також асимілював укр. населення |

**Питання для контролю**

1. Які держави володіли західноукраїнськими землями після Першої Світової війни?
2. Що таке пацифікація, інтегральний націоналізм ?
3. Що таке Польща «А» і Польща «Б» ?
4. Чому виникло ОУН ? Хто був його керівником ?
5. Коли було Татарбунарське повстання ?
6. Де і коли було проголошено Карпатську Україну ?
7. Злиття одного народу (або його частини) з іншим через засвоєння мови, звичаїв і втрати своєї мови, культури називається: а) колонізацією; б) полонізацією; в) асиміляцією.