**Міністерство освіти і науки України**

**Дніпропетровський національний університет**

**ім. Олеся Гончара**

**В. П. Бурмага**

**ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ**

**«ІСТОРІЯ СРСР (1917–1939)»**

**Дніпропетровськ**

**РВВ ДНУ**

**2013**

УДК 94(47+57)«1917/1939» Рецензенти: д-р іст. наук, проф. О. В. Михайлюк

ББК 63.3 (2)61Я73 канд. іст. наук, доц. В. І. Кабанов

Б 91

Б 91 Бурмага, В. П. Посібник до вивчення курсу «Історія СРСР (1917–1939)» [Текст] / В. П. Бурмага. – Д.: РВВ ДНУ, 2013. – 52 с.

Подано програму курсу, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо підготовки до їх проведення, визначено питання для самостійного вивчення, уміщено короткий словник історичних термінів та персоналій і хронологічний покажчик.

Для студентів ДНУ, які вивчають курс «Історія СРСР».

Навчальне видання

Володимир Петрович Бурмага

**Посібник до вивчення курсу**

**«Історія СРСР (1917–1939)»**

Редактор А. А. Гриженко

Техредактор Л. П. Замятіна

Коректор Т. А. Белиба

Підписано до друку 25.10.13. Формат 60х84 /16. Папір друкарський. Друк плоский. Ум. друк. арк.3,0. Ум. фарбовідб. 3,0. Обл.-вид. арк. 4,3. Тираж 100 пр. Зам. №

РВВ ДНУ, просп. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010.

Друкарня

.

© Бурмага В. П., 2013

**Вступ**

У 1917 році на уламках Російської імперії розпочалася розбудова країни нового типу – Радянської держави, яка кардинально вплинула на подальшу долю не лише її народів, а й усього світу. Український народ поряд з іншими, які увійшли до складу СРСР, став безпосереднім учасником цього унікального й масштабного «соціального експерименту».

Сучасний освітній простір України наповнений величезною кількістю різноманітної навчальної й наукової історичної літератури, в якій розкрито складні, а подекуди навіть суперечливі процеси політичного та соціально-економічного розвитку СРСР. Важливо, щоб у ході вивчення нормативного курсу «Історія СРСР», студенти, які мають певну самостійність щодо змістового наповнення лекцій, семінарських занять, доповідей, проявляли творчість, що сприятиме формуванню максимально об’єктивного образу радянської дійсності. У зв’язку з цим існує потреба певної координації дій викладачів і студентів у ході вивчення дисципліни.

Даний посібник, покликаний удосконалити методичне забезпечення нормативного курсу «Історія СРСР», містить короткий зміст тем, які формують змістові модулі. Однією з важливих форм навчального процесу залишаються семінарські заняття, на які винесено найважливіші, вузлові та складні питання. Без їх детального вивчення й розуміння важко орієнтуватися в питаннях історії радянської доби.

Невід’ємною частиною вивчення дисципліни є самостійна робота студентів. В умовах запровадження кредитно-модульної системи навчання значну частку навчального матеріалу відведено на самостійне вивчення. Кожна наведена тема містить питання для самостійного опрацювання.

Наприкінці кожної теми, як і посібника в цілому, подано список рекомендованої літератури, який допоможе студентам у вивченні курсу. Однак література з історії СРСР не обмежується запропонованим переліком. В ході самостійної роботи студенти будуть працювати з навчальним посібником «Історія СРСР (1917-1991 рр.)» авторів В. В. Іваненка, А. І. Голуба, А. Ю. Шевченка, де наведено більш детальний перелік рекомендованої літератури, робота з якою суттєво розширить історичні знання студентів і сприятиме формуванню їх власного бачення нашого історичного минулого.

**Змістовий модуль 1. Революція 1917 року та громадянська війна**

**Тема 1. 1917 рік – рік революційних потрясінь та боротьби альтернатив**

Положення країни і розстановка соціально-політичних сил після Лютневої революції. Тимчасовий уряд і Ради. Основні політичні партії: програми, тактика, лідери. Перші кроки Тимчасового уряду у сфері внутрішньої й зовнішньої політики.

Повернення до Росії В. Леніна. Його тези «Про завдання пролетаріату в даній революції»: Квітнева криза Тимчасового уряду та її підсумки. Створення першого коаліційного уряду.

Характеристика діяльності масових організацій: Рад, профспілок, фабрично-заводських комітетів та ін. I Всеросійський з’їзд Рад селянських депутатів. I Всеросійський з’їзд Рад робітничих та солдатських депутатів.

Червнева криза та її наслідки. Події 3–5 липня 1917 року в Петрограді. Створення другого коаліційного уряду. О. Керенський.

Ситуація в країні після липневих подій. Державна нарада. Л. Корнілов. Корніловський заколот і його наслідки. Більшовизація Рад. Демократична нарада. Третій коаліційний уряд. Тимчасова рада Російської республіки.

Наростання кризових процесів в Росії восени 1917 р. Робітничий рух. Селянські виступи. Розкладання армії. Активізація національного руху.

Підготовка більшовиками збройного повстання. Позиції В. Леніна, Л. Троцького, Р. Зінов’єва – Л. Каменєва. Засідання ЦК РСДРП(б) 10 і 16 жовтня. Створення військово-революційного комітету і військово-революційного центру.

Жовтневе збройне повстання в Петрограді. II Всеросійський з’їзд Рад робітничих і солдатських депутатів. Декрет про мир. Декрет про землю. Утворення Ради народних комісарів. Перші наркоми. ВЦВК.

Перша криза радянського уряду, її причини. Питання про формування однорідного соціалістичного уряду. Позиції соціалістичних партій. Розбіжності серед керівництва більшовиків. Союз більшовиків та лівих есерів.

Ставлення політичних партій до захоплення влади більшовиками. Створення Всеросійського комітету порятунку батьківщини й революції. Виступ О. Керенського – П. Краснова. Повстання юнкерів у Петрограді. Бої в Москві. Фронт і радянська влада. Антибільшовицька боротьба на Доні, Південному Уралі. Створення Добровольчої армії.

Боротьба на національних околицях. «Декларація прав народів Росії».

Підсумки виборів в Установчі збори. Скликання і розпуск Установчих зборів. «Декларація прав трудящих та експлуатованого народу». III Всеросійський з’їзд Рад.

Переговори Радянського уряду з Німеччиною та її союзниками про укладання мирного договору. Розбіжності серед більшовиків з питань війни, миру й революції. Брестський мир і його наслідки.

Створення радянського державного апарату. Наркомати, РСЧА, ВНК, міліція.

Перші економічні перетворення радянської влади. Робітничий контроль. Початок націоналізації. Створення Вищої ради народного господарства (ВРНГ).

Аграрна політика більшовиків. Реалізація Декрету про землю. Декрет «Про соціалізацію землі». Продовольча диктатура та продовольчі загони.

Перші соціальні перетворення. Початок боротьби з релігією й церквою.

**План семінарського заняття**

1. Двовладдя в Росії 1917 р.

2. Кризи Тимчасового уряду в період двовладдя та спроби їх подолання.

3. Прихід до влади більшовиків та їх перші кроки щодо створення основ нового державного ладу.

4. Доля Всеросійських Установчих зборів.

**Методичні рекомендації**

1. На початку 1917 р. Російська імперія опинилася на порозі революційних потрясінь. Криза, підсилена масовим народним невдоволенням, поступово охопила економічну сферу: відчувалися перебої на транспорті, особливо гостро давалися в знаки перебої з продовольством. Найбільш напруженою ситуація виявилася в Петрограді, де звичайні страйки швидко набули політичного характеру й поступово перетворилися на повстання. У центрі політичних подій перебували робітники, яких активно підтримували солдати столичного гарнізону.

27 лютого 1917 р. революція перемогла, що поставило під сумнів легітимність існуючих органів влади, розпочалися навіть арешти царських міністрів. У контексті розгляду першого питання слід пам’ятати, що на момент революції широкі народні маси не мали відповідного демократичного досвіду, політичної культури, яку дає тривала участь в політичному житті, самоврядуванні, громадських організаціях. Народні маси звикли з недовірою ставитися до влади, в результаті чого система державного управління виявилася підірваною.

В той же день на підставі досвіду революційної боротьби 1905 р. відбулося формування перших органів політичної влади робітників і солдатів. На петроградських заводах і у військових частинах гарнізону відбулися вибори в Петроградську Раду робітничих і солдатських депутатів (по 1 депутату від 1 тис. робітників і по 1 депутату від 1 роти солдатів). Для керівництва діяльністю було обрано Виконавчий комітет, головою якого став меншовик М. Чхеїдзе, а його заступником – есер О. Керенський. Коротко говорячи, Петрорада – це практично нова форма соціально-політичної організації, яка за підтримки народних мас, володіючи зброєю, виконувала одну з вирішальних функцій в політичному житті країни.

Вплив Петроради на перебіг подій легко оцінити наслідками прийняття 1 березня 1917 р. відомого Наказу № 1 про демократизацію армії. Беручи до уваги важливість виданого наказу, студентам доцільно знати погляди різних дослідників стосовно цієї події.

Водночас 27 лютого 1917 р. у ході наради лідерів думських фракцій було прийнято рішення про створення Тимчасового комітету Державної думи, який очолив М. Родзянко. До завдань цього органу належало «поновлення державного й громадського порядку» та формування нового уряду.

Після падіння самодержавства (2 березня Микола ІІ підписав Маніфест про зречення престолу), що вважається одним із найвагоміших здобутків революції, за погодження з Виконавчим комітетом Петроради Тимчасовий комітет Державної думи сформував Тимчасовий уряд з 12 членів (10 міністрів і 2 прирівняні до статусу міністра керівники центральних відомств). Головою уряду і міністром внутрішніх справ став князь Г. Львов. 9 міністрів були депутатами Державної думи.

Аналізуючи партійну належність членів уряду, потрібно пам’ятати, що 7 найважливіших міністерських постів належали кадетам. Отже, це був «зоряний час» партії кадетів. Єдиним соціалістом, який з 3 березня входив до складу уряду став О. Керенський.

Згодом на місцях розпочалося створення інституту губернських комісарів Тимчасового уряду та інших організацій, за допомогою яких формувалася владна вертикаль.

Для повної характеристики політичної ситуації в Росії необхідно враховувати, що паралельно з органами Тимчасового уряду в країні з’явилася ціла низка самочинних організацій – партій, профспілок, фабрично-заводських комітетів, жіночих і інших організацій. Центральне місце в цьому революційному вирі належало Радам – цілком самостійній організаційній формі соціальної й політичної дії мас.

Центральне місце в цьому розмаїтті Рад належало Петроградській Раді робітничих і солдатських депутатів, про високий авторитет якої свідчить той факт, що склад і програма діяльності Тимчасового уряду були визначені за її згодою. Про це, зокрема, свідчила одночасна публікація 3 березня 1917 р. декларації уряду і виконкому Ради.

Таким чином, у цілому в країні склалася ситуація, що означала офіційно визнане всіма двовладдя, яке існувало в період березень–початок липня 1917 р. В цих умовах Тимчасовий уряд був вимушений погоджувати свої дії з Петрорадою.

Перехід до розгляду сутності двовладдя слід розпочати з урахування обставин, в яких народжувалася нова російська влада. Це доволі напружена атмосфера загального хаосу, викликана війною й революцією; активізація однієї частини суспільства неминуче призводила до активізації іншої.

Двовладдя – не є розподіл влади. Це є протистояння однієї влади іншій, що неминуче призводило до конфліктів, до прагнення кожної влади повалити свого супротивника. Зрештою двовладдя спричинило параліч влади й призвело до анархії.

2. Розпочинаючи розгляд другого питання, потрібно проаналізувати перші кроки недостатньо легітимного Тимчасового уряду першого складу, які віддзеркалювали інтереси абсолютної більшості населення країни й викликали схвалення громадськості. Проте особливу увагу студенти мають приділити найважливішим питанням – про війну та мир, аграрне, робітниче, вирішення яких Тимчасовий уряд уповільнював або відкладав на майбутнє. Для повного розуміння внутрішньої ситуації в країні насамперед необхідно з’ясувати непослідовність дій уряду. Крім того, через нерозуміння міністрами необхідності ділитися владою з різноманітними громадськими організаціями, що виникли на місцях, центральна влада не змогла встановити контроль за розвитком революційної ситуації в країні.

Перша урядова криза виникла у квітні 1917 р. Незважаючи на те що безпосереднім приводом для відставки уряду стала нота П. Мілюкова від 18 квітня, справжньою причиною була загальна соціальна напруженість в країні. Тому, давши загальну характеристику політики Тимчасового уряду, необхідно проаналізувати реакцію народних мас, яка обернулася мітингами й демонстраціями з вимогами передачі влади Радам. Збройні сутички в Петрограді припинилися лише після відповідної постанови Петроради. П. Мілюков і О.Гучков у ході переговорів були вимушені залишити посади в уряді. 5 травня Тимчасовий уряд і Виконком Петроради досягли згоди щодо створення коаліційного уряду. Студенти мають з’ясувати склад нового уряду. Подібний аналіз покаже, що в новій коаліції були репрезентовані всі політичні течії, за винятком ультраправих та більшовиків.

У контексті другого питання слід пам’ятати про безпосередні наслідки квітневої урядової кризи і суттєве посилення ліворадикальних настроїв у суспільстві та зростання більшовицького впливу. Студенти мають чітко усвідомлювати, що внутрішня і зовнішня політика першого коаліційного уряду (з 6 травня по 2 липня) спричинила нову хвилю невдоволення в суспільстві.

Особливої уваги потребує питання щодо І з’їзду Рад робітничих і солдатських депутатів, який відбувся в Петрограді 3–24 червня. У ході його роботи під впливом меншовиків і есерів була прийнята резолюція про співпрацю з Тимчасовим урядом. При цьому слід враховувати важливість демонстрацій, які відбулися 18 червня в Петрограді під більшовицькими гаслами з вимогами припинити війну й передати владу Радам. Червневі події в столиці наочно продемонстрували посилення більшовицького впливу в масах і особливо низький авторитет першого коаліційного уряду.

Отже, народне невдоволення, яке вибухнуло 2 липня 1917 р., поступово вилилося у чергову урядову кризу. Дослідники виділяють два її складники: могутній антивоєнний виступ в столиці й відставка міністрів-кадетів, незгодних з міністрами-соціалістами визнати до скликання Установчих зборів автономію України. Під час розгляду цих подій доцільно показати позиції більшовиків, яких Тимчасовий уряд зрештою оголосив винуватцями кривавих подій у столиці.

Урядова криза тривала до 7 липня, коли у відставку пішов голова уряду Г. Львов, місце якого зайняв 36-річний О. Керенський (одночасно військовий і морський міністр). Завершує друге питання процес формування нового, другого коаліційного уряду (24 липня), який набув статусу «Уряду Порятунку Революції». ВЦВК Петроградської Ради визнав за новим урядом «необмежені повноваження і необмежену владу», що, по суті, означало кінець двовладдя. Зупинившись на детальному вивченні кадрових призначень в новому уряді, студенти зможуть дійти висновку про початок консолідації контрреволюційних сил, які виступали за «наведення порядку» в країні.

3. Розпочинаючи розгляд питання, студенти мають з’ясувати послідовність дій більшовицького керівництва в умовах наростання кризи. Треба чітко усвідомлювати, що 10 жовтня ЦК РСДРП(б) ухвалив рішення про збройне повстання, проти якого виступили Л. Каменєв та Г. Зінов’єв. На відміну від В.Леніна, який наполягав на негайному захопленні влади, вони висловилися за необхідність розгортання боротьби, спрямованої на збільшення впливу більшовиків в Установчих зборах. Проте в ході засідання переважила позиція більшовицького вождя. Далі потрібно розглянути організаційні заходи, у ході реалізації яких 12 жовтня при Петрограді був сформований Воєнно-революційний комітет (ВРК). На практиці саме він перетворився на центр з підготовки повстання. Фактичним його керівником став Л. Троцький.

Вивчаючи внутрішній стан суспільства, слід показати положення Тимчасового уряду, який через вкрай низький авторитет і практичну відсутність будь-якої підтримки, не зміг протидіяти наступу революційних сил. Петроградський гарнізон перейшов на бік ВРК.

Розглядаючи події в Петрограді у жовтні 1917 р., слід пам’ятати, що робітничий клас безпосередньої участі в поваленні влади Тимчасового уряду не брав. Замість нього це вчинила більшовицька партія. Далі доцільно розкрити роль ІІ Всеросійського з’їзду Рад робітничих і солдатських депутатів, який відкрився пізнього вечора 25 жовтня в приміщенні Смольного інституту, коли фактично весь Петроград контролювали більшовики. Слід звернути увагу на партійне представництво серед делегатів з’їзду, більшу половину яких становили більшовики. У цьому контексті цілком логічним є проголошення з’їздом ухвали про встановлення радянської влади. Оскільки меншовики і есери на знак протесту проти дій більшовиків полишили з’їзд, усі декрети ІІ з’їзду практично ґрунтуються на ідеях більшовиків і лівих есерів.

Вивчаючи це питання, студенти мають насамперед звернути увагу на одне з важливих питань, яке обговорювали делегати з’їзду. Це питання про партійну структуру Радянської влади. У ході цієї дискусії розгорнулася досить запекла боротьба, яка безпосередньо позначилася на складі нового ВЦВК, у процесі обрання якого були порушені правила його формування, що давало право іншим соціалістичним партіям звинувачувати ВЦВК у нелегітимності. Студенти повинні усвідомити, що такі дії згодом призвели до кризи нової влади. Першим головою нового ВЦВК був обраний Л. Каменєв (27 жовтня – 8 листопада 1917 р.).

Окремо слід зупинитися на формуванні з’їздом 26 жовтня нового тимчасового уряду, який одержав назву Рада народних комісарів (РНК). Першим головою радянського уряду став В. Ленін. Оскільки в програмі своєї політичної діяльності радянська влада підтвердила курс на своєчасне скликання Установчих зборів, передбачалося, що РНК складе повноваження 28 листопада. Уже в перші дні після приходу до влади уряду відбулися кадрові зміни, а для вирішення непринципових поточних питань було створено Малий раднарком.

Вдумливого аналізу потребує розгляд нової системи державної влади. Згідно з рішенням ІІ з’їзду Рад вищим органом влади в країні проголошувався Всеросійський з’їзд Рад, а у період між з’їздами – ВЦВК, основними напрямками діяльності яких стала законотворчість. Слід звернути увагу на процедуру прийняття державних рішень, структуру ВЦВК й т. ін.

Як зазначають дослідники, у виступах депутати – і більшовики, і представників опозиції – вищий державний орган нерідко називали парламентом. Однак слід пам’ятати, що в «радянському парламенті» були представлені лише соціалістичні партії і демократичні організації, а тому він віддзеркалював інтереси лише частини радянського суспільства. Ще однією його особливістю було поєднання законотворчості і контролю за виконанням законів. У ході розгляду особливостей формування основ нового ладу студенту важливо пам’ятати, що крім ВЦВК обов’язки законодавчого, виконавчого і адміністративного органу покладалися і на Раднарком. Такий підхід у формуванні вищих державних структур відповідав правовим і політичним поглядам партійних лідерів, які зневажливо ставилися до принципів «буржуазного парламентаризму».

Завершує третє питання процес законодавчого оформлення нової політичної системи, що відбулося у ході роботи ІІІ Всеросійського з’їзду Рад у січні 1918 р. Додатково слід зупинитися на розгляді «Декларації прав трудящого і експлуатованого народу», затвердженої делегатами з’їзду 18 січня 1918 р. Цей документ став першим конституційним актом нової влади, який законодавчо закріпив результати Жовтневого перевороту 1917 р. Росія проголошувалася Республікою Рад.

4. Вивчаючи останнє питання теми, студенти мають насамперед усвідомити, що ідею вільного волевиявлення народу у 1917 р. підтримали усі без винятку політичні сили, вимагаючи від Тимчасового уряду негайного проведення виборів до Установчих зборів. Послуговуючись навчальною літературою та джерелами, доцільно розглянути послідовність підготовки, проведення та результати перших в російській історії демократичних виборів вищого органу влади. Слід усвідомлювати, що радикальний більшовицький шлях розвитку Росії підтримала лише незначна частина виборців, які голосували передусім за багатопартійну систему демократичної влади.

Під час розгляду результатів виборів необхідно звернути увагу на переважання меншовиків і правих есерів, готових на компроміс з депутатами-кадетами, які були здатні створити антибільшовицьку більшість в Установчих зборах.

Уважне вивчення подій листопада 1917 р., пов’язаних із Установчими зборами, допоможе студентам скласти уявлення щодо гостроти політичного протистояння. Йдеться про готовність більшовиків до розпуску майбутньої «Всеросійської Конституанти» з одного боку і створення меншовиками й есерами Комітету захисту Установчих зборів з іншого. Для більш глибокого розкриття цього питання слід проаналізувати низку превентивних заходів більшовиків, спрямованих на ослаблення позицій своїх супротивників. Енергійні заходи щодо попередження спроб виступу проти Радянської влади у Петрограді провели ВЦВК, Петрорада і Надзвичайна комісія. Усі ці дії створили досить негативну атмосферу, на тлі якої 5 січня 1918 р. о 16 годині відкрилося перше й останнє засідання Установчих зборів. Не менш важливо врахувати різкість і агресивність, з якими представники різних політичних партій зверталися один до одного, що виключало можливість будь-яких компромісів.

Також у ході розгляду даного питання особливу увагу варто приділити «Декларації прав трудящого й експлуатованого народу», прийнятій напередодні ВЦВК і запропонованій Я. Свердловим як ультиматум есерівській більшості. У такий спосіб їх практично схиляли до визнання Радянської влади й ухвалення її декретів. Події в Таврійському палаці 5–6 січня 1918р. не змогли суттєво вплинути на подальший перебіг подій. Незважаючи на те що до ранку 6 січня депутати ухвалили кілька важливих законопроектів, учасники зборів не спромоглися обговорити основне питання – про формування на противагу РНК законного, конституційного уряду. Студенти повинні розуміти, що цей стратегічний прорахунок мав доленосне значення.

У той же час необхідно звернути увагу на те, що акція більшовицького ВЦВК, спрямована на розпуск Установчих зборів, як не дивно, але майже не викликала протестів. Діючи у такий спосіб, «більшовики фактично спровокували в країні громадянську війну».

Важливо зазначити, що після розпуску Установчих зборів уряд Рад замість демократії почав схилятися до диктатури. Це неминуче вело до гострих суперечок між політичними супротивниками. Концентрація влади в руках більшовиків фактично виключала їх співпрацю з іншими політичними силами і призвела до створення однопартійної системи.

Аналіз подальших перетворень в Радах покаже, що до середини 1918 р. більшовики стали монопольною правлячою партією. Намагаючись закріпити своє домінуюче положення в Росії, більшовики розпочали процес його юридичного оформлення. Пошук проектів нової Радянської Конституції звівся до прийняття пропозицій представників РСДРП(б), а побажання лівих есерів і есерів-максималістів були практично відхилені.

Завершує четверте питання огляд основних положень першої Радянської Конституції.

**Питання для самостійної роботи**

1. Державна нарада в Москві 12–15 серпня 1917 р. – спроба консолідації російського суспільства.

2. Корніловщина та її наслідки.

3. Загострення кризи в країні восени 1917 р.

**Приклади тестів**

**1–й рівень**

1. Дата встановлення в результаті Лютневої революції в Петрограді влади Тимчасового уряду:

a) 26 лютого 1917р.; б) 28 лютого 1917р.;

в) 2 березня 1917р.; г) 4 березня 1917р.

2. У результаті Лютневої революції Тимчасовий комітет Петроградської Ради робітничих депутатів очолив:

а) О. Керенський; б) В. Ленін; в) П. Мілюков; г) М. Чхеїдзе.

3. Двовладдя, що виникло в Росії після Лютневої революції 1917 р. – це розподіл влади на найвищому рівні:

a) між Тимчасовим урядом і Петроградською Радою робітничих і солдатських депутатів;

б) Державною думою і Тимчасовим урядом;

в) Тимчасовим урядом і Комітетом порятунку Росії;

с) Установчими зборами і Тимчасовим урядом.

4. І Всеросійський з’їзд Рад робітничих і солдатських депутатів, на якому В.Ленін з трибуни заявив про готовність більшовиків узяти владу, відбувся:

a) у квітні 1917р.; б) травні 1917р.; в) червні 1917р.; г) липні 1917р.

5. Офіційною датою (за старим стилем) Жовтневої революції 1917р., в результаті якої більшовики прийшли до влади, вважається:

a) 24 жовтня; б) 25 жовтня; в) 26 жовтня; г) 7 листопада.

6. Який орган, утворений II Всеросійським з’їздом Рад, виконував функції вищої виконавчої влади в радянській Росії?

a) ВЦВК; б) Воєнно-революційний центр; в) ВРНГ; г) РНК.

**2–й рівень**

1. Визначте основні причини виникнення Лютневої революції 1917 р. в Росії:

1) низький рівень розвитку економіки Росії; 2) непопулярність царського уряду; 3) дестабілізація внутрішнього стану країни, викликана участю Росії в Першій світовій війні; 4) стрімке падіння престижу російського імператора Миколи ІІ; 5) революційна діяльність більшовиків, октябристів, есерів та меншовиків; 6) діяльність «Союзу порятунку російського народу».

а) 1, 2, 3, 5, 6; б) 2,3,4; в) 2,3,4,6; г) 1,3,5,6.

2. Визначте хронологічну послідовність подій:

1) зречення престолу Миколи ІІ; 2) утворення Тимчасового уряду; 3) утворення Тимчасового виконавчого комітету Петроградської Ради робітничих депутатів; 4) виступ генерала Корнілова; 5) утворення другого коаліційного Тимчасового уряду; 6) проголошення Росії республікою.

а) 1,2,3,5,4,6; б) 6,3,1,2,4,5; в) 3,2,1,5,4,6; г) 1,6,3,2,4,5.

**Список рекомендованої літератури до теми**

Іваненко, В. В. 1917 рік – рік революційних потрясінь і боротьба альтернатив [Текст] / В. В. Іваненко, А. І. Голуб, А. Ю. Шевченко // Історія Радянської держави (1917–1991 рр.): навч. посіб. – Д., 2007. – С. 12–76.

Верт, Н. Революція в Росії [Текст] / Н. Верт // Історія Радянської держави. 1900–1991: навч. посіб.; пер. з фр. – Рівне, 2001. – С. 63–95.

**Тема 2. Громадянська війна та політика «воєнного комунізму»**

Сучасні підходи й проблеми у вивченні громадянської війни в Росії.

Причини виникнення громадянської війни. Опір більшовикам на контрольованій ними території. Селянські повстання. Заворушення робітників. Австро-німецька окупація. Війська Антанти на півночі, в Закавказзі, Середній Азії та на Далекому Сході. Причини, характер інтервенції. Участь Антанти в подіях громадянської війни в Росії у 1918 р. Заколот чехословацького корпусу і його наслідки.

Військове положення Радянської держави влітку і восени 1918 р. та політика більшовицького режиму. Створення комнезамів. Остаточне усунення від влади правих есерів і меншовиків. V Всеросійський з’їзд Рад. Події 6 липня 1918 р. Розрив блоку більшовиків з лівими есерами. Встановлення однопартійної політичної системи. Перша радянська Конституція і її основні положення. Розстріл царської сім’ї. Заручники. Політика «червоного терору».

Бойові дії влітку-восени 1918 р. на Східному й Південному фронтах. Створення Червоної армії. Реввійськрада. Л. Троцький, І. Вацетіс, Л. Каменєв. Військові комісари. Діяльність військової опозиції. Анулювання Брест-Литовського мирного договору. Розвиток подій у Білорусії, Прибалтиці, Україні. Посилення втручання Антанти.

Політика «воєнного комунізму», її ідеологічне обґрунтування більшовиками. Прискорена націоналізація й централізація промисловості. Введення продрозкладки. Трудова повинність. Згортання товарно-грошових відносин. Мілітаризація економіки і всього життя країни. Виникнення надцентралізованої адміністративно-командної системи управління. VIII з’їзд РКП(б). Питання про ставлення до середнього селянства. Друга програма більшовицької партії. Створення Комінтерну.

Характеристика білого руху. Його соціальна база. Програми й політика антибільшовицьких урядів. Комітет членів Установчих зборів. Тимчасовий Сибірський уряд. Уфімська директорія. О. Колчак. А. Денікін. П. Врангель.

Бойові дії 1919–1920 рр. Східний фронт. М. Фрунзе. Наступ армій О. Колчака і їх поразка. Наступ військ А. Денікіна влітку 1919 р. Контрнаступ Червоної армії на Південному фронті і його підсумки. Боротьба з військами генерала М. Юденича. Оборона Петрограда. Відхід військ Антанти з півдня і півночі Росії.

Переговори радянського уряду з Естонією, Латвією, Литвою, Фінляндією. Утворення Далекосхідної республіки. Трудові армії.

Радянсько-польська війна та її підсумки. Розгром військ генерала П. Врангеля.

Похід Червоної армії в республіки Закавказзя і Середню Азію, встановлення там радвлади. Бойові дії на Далекому Сході.

Причини перемоги більшовиків. Підсумки, уроки та наслідки громадянської війни.

Народний комісаріат освіти. А. Луначарський, Н. Крупська, М. Покровський. Діяльність Радянської держави щодо ліквідації неписьменності та її перші підсумки. Вища школа. Робітфаки. Наука, її одержавлення. Матеріальна база науки.

Художнє життя країни. Театр. Класичний і новий репертуар. Театральна самодіяльність. Руйнування пам’ятників мистецтва. Література. Російські письменники і революція. «Ліве» мистецтво. Пролеткульт.

Характеристика першої хвилі російської еміграції.

**План семінарського заняття**

1. Причини загострення протистояння й формування основ «воєннокомуністичної» моделі суспільного устрою.

2. Соціально-економічна суспільність «воєннокомуністичних» заходів більшовиків.

3. Продовольча диктатура більшовиків та реакція селянства.

4. Наслідки реалізації політики «воєнного комунізму».

**Методичні рекомендації**

1. Після Жовтневого перевороту боротьба за владу не припиналася. Між більшовиками та їх політичними, а згодом й військовими супротивниками наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. розгорнулося масштабне протистояння. Під час вивчення першого питання слід врахувати особливості політичного курсу більшовицького керівництва та реалізацію його намірів у економічній сфері.

Незважаючи на те що діюча армія (понад 6 млн чол.) переважно підтримала переворот, на окремих територіях встановлення радянської влади супроводжували збройні сутички, а одним із найміцніших вузлів опору стали області козачих військ. Окремо треба врахувати те, що представники нової влади згодом були вимушені мати справу з територіями, підпорядкованими національним органам, що у свою чергу додавало труднощів більшовикам.

Негативну роль в ескалації напруженості відіграло підписання Радянською Росією 3 березня 1918 р. мирного договору в Бресті з Німеччиною. Через свою незгоду з діями радянського уряду рішенням V з’їзду Рад лівих есерів виключили з усіх радних органів, унаслідок чого фактично закінчився «двопартійний період» Радянської влади, а Ради перетворилися на механізм реалізації більшовицької диктатури.

Отже, упродовж короткого часу після перевороту виявили себе основні соціально-політичні сили, які вступили у збройне протистояння. З одного боку, це більшовики (спиралися на більшість робітничого класу та бідне селянство), а з іншого – представники класів, позбавлених влади у жовтні 1917 р., серед яких поміщики, буржуазія, офіцерство та ін. Але найчисленнішу групу населення складала «дрібна буржуазія» – ремісники, торговці, частина селян. Їх позиції були нестійкі й часто змінювалися залежно від політичної ситуації.

Що стосується економічної сфери, то тут більшовицьке керівництво діяло згідно з виробленою політичною доктриною. Тобто планувалося поступове усуспільнення виробництва: створення централізованого керівництва економікою. Націоналізації в першу чергу підлягали банки, залізничний транспорт, зв’язок, а на державних підприємствах встановлювався відповідний контроль. Студенти повинні зафіксувати увагу на ставленні до приватних промислових підприємств, які націоналізації спочатку не підлягали. Там декретом від 14 листопада 1917 р. передбачалося встановити робітничий контроль через фабзавкоми.

Крім того, слід пам’ятати, що в керівництві більшовицької партії не існувало єдиного погляду на методи і темпи соціалістичного будівництва, але загострення відносин між підприємцями і радянським урядом підштовхнуло останній наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. до націоналізації деяких великих підприємств і навіть окремих галузей. У такий спосіб розпочалося створення державного сектора економіки, керівництво яким покладалося на Всеросійську раду народного господарства (ВРНГ). У ході обговорення питання на занятті необхідно продемонструвати, що перехід підприємств під контроль держави фактично відсторонив робітників від участі в керуванні виробництвом і заклав фундамент «державного соціалізму». Реалізація гасла «Фабрики – робітникам!» відкладалася.

Непростою виявилася ситуація на селі. Прийняттям у лютому 1918 р. «Основного закону про соціалізацію землі» розпочалась реалізація Декрету про землю. У процесі розподілу землі перевага віддавалася бідноті, що викликало незадоволення інших прошарків селян. Завершуючи розгляд першого питання, студенти мають чітко розуміти, що трирічна війна, тривалий перманентний революційний процес спричинили масштабний розлад економіки.

Намагаючись утримати владу в умовах наростання протистояння й економічної катастрофи, більшовики вдалися до реалізації цілої низки надзвичайних заходів, які згодом отримали назву «воєнний комунізм».

2. Розпочати розгляд другого питання студенти повинні з характеристик головних рис «воєнного комунізму», які й розкривають сутність цієї політики.

По-перше, слід зазначити, що в ході націоналізації, в державній власності було сконцентровано не лише велику, але й середню і частину дрібної промисловості.

По-друге, необхідно розкрити особливості керування національним виробництвом, яке здійснювалося на основі жорсткої централізації. Це зумовило перетворення індустрії країни на систему промислових об’єднань. Більш детально слід зупинитися на так званих «главках» – суто пролетарських органах управління окремими галузями економіки, які діяли під керівництвом ВРНГ.

По-третє, для подолання хронічної продовольчої кризи більшовики вдалися до запровадження державної монополії на продовольчі товари. Більш детально цей механізм передбачається розглянути у ході висвітлення наступного питання семінарського заняття.

По-четверте, особливим виявилося бачення принципу соціальної справедливості, для реалізації якої було запроваджено нормоване постачання населення продуктами та промисловими товарами за картками. Окремо варто зазначити про класовий принцип і належність до сфери діяльності, на підставі чого міські жителі були поділені на чотири категорії.

По-п’яте, впровадження заходів, пов’язаних із згортанням товарно-грошових відносин та гіперінфляції, яка спричинила повний розпад фінансової системи країни. Всебічна характеристика ситуації в фінансовому секторі допоможе зрозуміти необхідність натуралізації оплати праці, що, у свою чергу, потребувало налагодження товарообміну між містом і селом.

По-шосте, через відсутність економічних стимулів праці більшовики були вимушені вдатися до запровадження трудової повинності та повсюдної мілітаризації праці.

Завершуючи розгляд другого питання, студенти мають розуміти, що зміст економічної політики та її реалізація у 1918–1920 рр. багато в чому збігалися з теоретичними уявленнями більшовиків про устрій соціалістичного суспільства.

3. Розгляд третього питання потрібно розпочати з ознайомлення з постановою від 13 травня 1918 р., за якою широкі повноваження отримав Народний комісаріат продовольства (Наркомпрод). Деякі історики, зокрема Н.Верт, вважають це актом, з якого почалася політика «воєнного комунізму». Необхідно звернути увагу на те, що більшовики намагалися вирішити проблему постачання продовольством промислових центрів та армії шляхом застосування примусових засобів через посилення класової боротьби на селі.

Більш детально потрібно зупинитися на механізмі реалізації подібної політики, розкривши місце й роль у цьому процесі Продармії (сформована в травні 1918 р.) та комітетів бідноти (створені в червні 1918 р.). Спираючись на навчальну й наукову літературу та відповідні статистичні дані, студенти можуть визначити результативність надзвичайних заходів радянської влади у хлібозаготівельній справі. Доцільно навести статистичні дані щодо обсягів запланованого й зібраного хліба за всі роки «воєнного комунізму».

Розглядаючи це питання, студенти повинні розуміти, що центральним елементом вирішення продовольчого питання у воєннокомуністичний період стала продрозкладка (запроваджена в січні 1919 р.), покликана централізувати й систематизувати усю заготівельну роботу. Далі слід зупинитися на проблемі забезпечення селян промисловими товарами, яких катастрофічно не вистачало. За таких умов успішно розвивався «чорний ринок». Незважаючи на суворі заходи влади, в роки «воєнного комунізму» процвітали спекуляція й мішечництво.

Завершити розгляд третього питання необхідно аналізом реакції селян на продрозкладку. Тут доцільно вказати статистичні дані, які свідчать про скорочення посівних площ, а також методи опору селян. Продрозкладка стала вагомим фактором, під впливом якого розгорнувся масовий селянський повстанський рух. Тут слід детальніше зупинитися на характеристиці махновщини в Україні та антоновщини на Тамбовщині. Селянські заколоти і повстання мали місце в окремих районах Західного Сибіру.

4. Розгляд четвертого питання потрібно розпочати з вивчення внутрішнього стану в країні на рубежі 1920–1921 рр. Характеризуючи наслідки політики «воєнного комунізму», слід проаналізувати економічну й соціальну кризи, розглянути зміни, які відбулися в партії більшовиків. Ситуації на селі було присвячене попереднє питання семінарського заняття, але не менш катастрофічним було положення і в промисловості. Про це, зокрема, свідчать статистичні дані щодо нечуваного спаду промислового виробництва. Не менш доказовими є свідчення щодо зменшення чисельності міського населення. Студенти повинні враховувати, що в ході недавніх бойових дій особливо постраждали Донбас, Урал Сибір, важливий у промисловому значенні Бакинський нафтовий район та інші промислові центри. Для наочності доцільно використати інформацію про стан на провідних підприємствах Петрограда; не менш показовими будуть дані щодо роботи транспорту.

Подібна ситуація не влаштовувала робітників, для яких безробіття й соціальні негоди стали дієвими подразниками. Частина пролетаріату була невдоволена відчутними обмеженнями прав профспілок, запровадженням примусової праці, що підштовхнуло їх до проведення страйків з вимогами демократизувати політичну систему. Знову залунали голоси щодо скликання Установчих зборів.

Піком кризи політики «воєнного комунізму» небезпідставно вважається повстання в Кронштадті в березні 1921 р. Для більш повного розкриття питання необхідно показати взаємозв’язок страйків робітників (особливо в Петрограді) й повстання моряків у Кронштадті, розкрити зміст вимог, які висували повсталі.

Аналізуючи «воєнний комунізм» як соціально-економічну політику, студенти повинні враховувати ще одне явище – голод, який охопив Поволжя та окремі райони України. Після конфіскації продовольства у селян, уряд не зміг вчасно організувати допомогу постраждалим від сильної засухи, унаслідок чого мільйони людей загинули від голоду та хвороб.

Завершуючи розгляд четвертого питання, необхідно проаналізувати витоки розколу й внутрішніх розбіжностей в більшовицькій партії, які напряму свідчили про розчарування багатьох комуністів політикою «воєнного комунізму».

**Питання для самостійної роботи**

1. Початок протистояння та основні етапи громадянської війни.

2. Бойові дії на фронтах у 1919–1922 рр.

3. Культурне будівництво в роки війни.

**Приклади тестів**

**1–й рівень**

1. Початком масштабних бойових дій на фронтах громадянської війни вважають:

a) наступ німецьких військ у лютому 1918 р.;

б) повстання чехословацького корпусу в травні 1918 р.;

в) наступ армії генерала А. Денікіна навесні 1919 р.;

г) наступ військ під командуванням адмірала О. Колчака у 1919 р.

2. Організатори і відомі військові діячі Червоної армії, які в 1919–1920 рр. забезпечили перемогу більшовиків у громадянській війні.

a)Л. Троцький, М. Фрунзе, С. Будьонний;

б) М. Калінін, М. Фрунзе, М. Бухарін;

в) М. Фрунзе, С. Будьонний, Я. Свердлов;

г) М. Тухачевський, М, Фрунзе, Г. Зінов’єв.

3. 3 березня 1918 р. в політичному житті радянської Росії відбулося:

a) розігнання Всеросійських Установчих зборів;

б) відкриття ІІІ Всеросійського з’їзду Рад;

в) прийняття Раднаркомом Декрету про утворення Червоної армії;

г) підписання Брестського миру з Німеччиною.

4. Перша Конституція РСФРР була прийнята:

a) ІІ з’їздом Рад 25 жовтня 1917 р.;

б) Установчими зборами 5 січня 1918 р.;

в) V Всеросійським з’їздом Рад 10 липня 1918 р.;

г) VІІІ з’їздом РКП(б) 20 березня 1919 р.

5. Основні заходи на селі, передбачені введенням більшовиками у 1918 р. політики «воєнного комунізму»:

a) запровадження продрозкладки;

б) запровадження продподатку, розмір якого визначався врожаєм;

в) вилучення цінностей у селян;

г) обмеження проведення торговельних операцій з сільськогосподарськими продуктами.

6. Оплотом радянської влади на селі у 1918 р. стали:

a) комітети бідноти; б) ревкоми;

в) надзвичайні комісії; г) політвідділи військових частин.

**2–й рівень**

1. Укажіть, які основні заходи передбачалися введенням більшовиками у 1918 р. політики «воєнного комунізму».

1) вилучення цінностей у всіх категорій населення; 2) запровадження продрозкладки на селі; 3) проведення мобілізації робітників до лав Червоної армії; 4) максимальна централізація управління виробництвом і розподілом; 5) заборона будь-якої торгівлі; 6) націоналізація великої й середньої промисловості.

a) 2, 4, 5, 6; б) 1, 2, 6; в) 2, 3, 4, 5; г) 1, 3, 5, 6.

2. Розставте в хронологічній послідовності події:

1) розстріл більшовиками царської сім’ї; 2) завершення війни з Польщею; 3) виступ чехословацького корпусу; 4) розстріл адмірала О. Колчака; 5) поразка армії генерала А. Денікіна восени 1919 р.; 6) остаточна перемога Червоної армії над військами генерала П. Врангеля.

а) 3,1,5,4,6,2; б) 1,3,2,4,5,6; в) 1,5,3,2,4,6; г) 3,2,1,5,4,6.

**Список рекомендованої літератури до теми**

Іваненко, В. В. Революція і контрреволюція у вогні громадянської війни [Текст] / В. В. Іваненко, А. І. Голуб, А. Ю. Шевченко // Історія Радянської держави (1917–1991 рр.): навч. посіб. – Д., 2007. – С. 78–141.

Верт, Н. Роки виживання й формування держави [Текст] / Н. Верт // Історія Радянської держави. 1900–1991: навч. посіб.; пер. з фр. – Рівне, 2001. – С. 100–137.

**Змістовий модуль 2. Радянська держава в період 1920–1930-х рр.**

**Тема 3. Радянська держава в період непу (1921–кінець 1920-х рр.)**

Ситуація в країні наприкінці 1920 – на початку 1921 рр. Промисловість.

Транспорт. Фінанси. Сільське господарство. Голод 1921–1922 рр. Селянські повстання. О. Антонов, Н. Махно. Страйки робітників. Кронштадтський заколот. Криза комуністичної партії. Дискусія щодо профспілок. X з’їзд РКП(б) про партійний розвиток.

Пошуки виходу з соціально-економічної кризи. VIII Всеросійський з’їзд Рад. План ГОЕЛРО. X з’їзд РКП(б) про політику відносно села. Продовольчий податок. Перехід до нової економічної політики. Основні напрями непу.

Успіхи й труднощі в здійсненні непу. Відновлення промисловості й сільського господарства. Подолання транспортної й фінансової кризи. Грошова реформа. Розвиток торгівлі, кооперації. Іноземні концесії. Криза збуту. Диспропорції в розвитку промисловості. Спроби перекачування коштів з аграрного сектора економіки в промисловий. Проблема хлібозаготівель. Криза нової економічної політики та її причини.

Процес утворення СРСР. Причини, шляхи й етапи створення нової держави. Трансформація поглядів більшовиків на проблеми національного устрою. В. Ленін та Й. Сталін про принципи об’єднання радянських республік. Утворення ЗСФРР. «Грузинський інцидент». I з’їзд Рад СРСР. Договір і Декларація про утворення СРСР. Перша Конституція СРСР, її основні положення. Значення утворення СРСР.

Останні роки життя В. Леніна. Його останні виступи та статті. Й. Сталін – Генеральний секретар ЦК РКП(б). Боротьба за владу в радянському керівництві в період хвороби В. Леніна. Ленінський «Лист до з’їзду». XII з’їзд РКП(б). Посилення позицій Й. Сталіна. «Новий курс» Л. Троцького і дискусії в партії. Смерть вождя більшовизму. Загострення боротьби за владу. Відсторонення від ключових постів Л. Троцького. «Нова опозиція» та її розгром. Об’єднана ліва опозиція та її поразка.

Ухвалення курсу на колективізацію сільського господарства. Й. Сталін і М. Бухарін про політику щодо села. Права опозиція.

Радянська культура 1920-х рр. Боротьба більшовицької партії з представниками інакомислячої інтелігенції. Процес над партією соціалістів-революціонерів. «Філософський пароплав». Шахтинська справа. Шляхи залучення інтелігенції на бік радвлади. Підготовка кадрів нової інтелігенції й політика влади у сфері вищої освіти.

Новий етап боротьби з релігією та церквою. «Обновленці» й церковний розкол. Союз войовничих безбожників.

Продовження політики держави щодо ліквідації неписьменності. Об’єднання «Геть неписьменність». Початкова й середня школа. Школи фабрично-заводського учнівства.

Стан науки й наукових установ. Розвиток авіації. Радіотехніка і радіофікація. Геологічна, хімічна науки. Біологія й фізіологія. Радянська школа генетики. Початок ідеологізації суспільних наук. Інститут червоної професури.

Розвиток літератури й мистецтва. А. Ахматова, В. Брюсов, О. Горький, С.Єсенін, В. Маяковський та ін. Російська асоціація пролетарських письменників (РАПП), Лівий фронт мистецтва (ЛІФ), «Серапіонові брати», «Перевал», «Кузня». Асоціація художників революційної Росії (АХРР). Експресіонізм. Конструктивізм.

Зміни в побуті. Нові революційні свята й обряди. Посилення тенденцій партійно-державного контролю над процесами в культурі, науці, мистецтві.

Зовнішня політика Радянської держави. Вихід країни з міжнародної ізоляції. Нормалізація відносин з сусідніми державами. Генуезька конференція. Г. Чичерін. Радянсько-німецькі відносини. 1924 рік – рік дипломатичного визнання СРСР. Радянсько-англійські відносини. Зовнішньоекономічна політика. Комінтерн.

**План семінарського заняття**

1. Від ленінського «Листа до з’їзду» до «Заяви 46».

2. Зміна акцентів у внутрішньопартійній дискусії та виникнення «нової опозиції».

3.«Об’єднана опозиція» про шляхи політичного розвитку країни.

4. Кінець непу й розгром «правої опозиції».

**Методичні рекомендації**

1. Розгляд першого питання потрібно розпочати з аналізу причин, через які виникли суперечки щодо подальшого шляху розвитку країни. На початку 1920-х рр. радянська держава докорінно відрізнялася від тієї, про яку мріяли більшовики напередодні революції. Суспільство переживало «соціальну деградацію», а такі явища, як бюрократія та корупція становили реальну загрозу радянській владі. Аналізуючи внутрішню ситуацію в країні, студенти повинні чітко уявляти, що катастрофічна економічна ситуація суттєво посилила впив так званої «робітничої опозиції», представники якої закликали боротися з партійною бюрократією через створення «достовірно робітничих організацій в партії та профспілках».

У 1923–1924 рр. дискусія розгорілася навколо так званого «ленінського заповіту», викладеного у «Листі до з’їзду». Студенти повинні чітко уявляти, що наприкінці свого життя В. Ленін написав кілька важливих статей, в яких давав характеристику найближчим соратникам, порушував питання щодо реформ урядового апарату й майбутнього російської революції.

Ще однією не менш вагомою рушійною силою внутрішньопартійних суперечок стала боротьба за владу.

Під час обговорення особливостей цієї боротьби слід чітко уявляти розподіл сил і розуміти сутність питань, навколо яких розгорталася дискусія. В останні роки життя В. Леніна у вищому керівництві влада зосередилася в руках тріумвірату у складі Й. Сталіна, Л. Каменєва та Г. Зінов’єва, суперником яких виступав Л. Троцький. Тут важливо знати, які посади обіймали зазначені функціонери.

Приводом для різної критики стала криза у відношеннях промислових та сільськогосподарських виробників. Має велике значення розуміння того, як Л.Троцький пов’язував кризу збуту з бюрократизацією партійного апарату.

Треба чітко усвідомлювати, що «головний критик» у такий спосіб віддзеркалював антиноменклатурні настрої серед партійної еліти. Саме тому Л. Троцького підтримали ще 46 членів партії зі стажем до 1917 р., які підготували так звану «Заяву 46». Уточніть, хто саме з відомих більшовицьких діячів підписав зазначену заяву.

У результаті дискусія 1923 р. закінчилася перемогою тріумвірату, а групу, яка критикувала ЦК та Політбюро ЦК, Й. Сталін назвав «розкольницькою», що розцінювалося як «замах на єдність партії».

Завершуючи розгляд першого питання, студенти мають розуміти, що в боротьбі з противниками Й. Сталін вміло застосовував ще й ідеологічну зброю, висунувши ідею будівництва соціалізму в окремо взятій країні. Усе це дозволило йому згрупувати навколо себе надійні кадри державно-партійного апарату.

2. Розпочинаючи розгляд другого питання, студенти мають охарактеризувати загальну ситуацію в країні, пов’язану із загостренням напруженості в селянському середовищі. Через посилення політичної активності селянства, яке демонструвало незадоволеність радянською владою, розпочався пошук оновленого змісту селянської політики в умовах непу. Це питання стало стрижнем, навколо якого розгорнулася запекла політична боротьба.

Студенти мають володіти інформацією щодо політичних суперників та їх платформ. Більш помірковану лінію на розширення економічних і частково політичних прав селянства проводив М. Бухарін, якому протистояла група «лівих комуністів» у складі Є. Преображенського, І. Сміяги, В. Осинського та ін.

Спираючись на навчальну і наукову літературу, студенти мають розкрити сутність «еволюційного вростання» селянських господарств у соціалізм, запропонованого М. Бухаріним, і старих антиселянських позицій його опонентів. Важливим фактором цих позицій стало те, що лінію М. Бухаріна підтримував Й.Сталін, а згодом схвалили делегати ІІІ з’їзду Рад СРСР.

Отже, важливо розуміти, що політика «максимального розширення непу» викликала різну критику з боку «нової опозиції», сформованої восени 1925 р. Обговоріть, чому колишні соратники Й. Сталіна Г. Зінов’єв та Л. Каменєв стали активними учасниками «нової опозиції» й спробували дати бій йому й М. Бухаріну на ХІV з’їзді партії в грудні 1925 р. Обговоріть, яку концепцію, висунуту Й. Сталіним, критикувала «нова опозиція»?

Завершити розгляд другого питання студенти мають викладенням підсумків протистояння генерального секретаря й лідерів «нової опозиції».

3. Розпочинаючи вивчення третього питання, необхідно констатувати, що невдовзі після розпаду тріумвірату розпочалося створення нової опозиції, до складу якої увійшли Г. Зінов’єв, Л. Каменєв, Л. Троцький, К. Радек, Є.Преображенський та ін. Метою формування досить різнорідної «об’єднаної опозиції» було протистояння всевладдю Й. Сталіна та його тодішніх союзників у Політбюро, зокрема М. Бухаріна, О. Рикова та М. Томського.

Студенти повинні розуміти, що подібне об’єднання було дуже хитким, оскільки єдине, що єднало його членів – неприязнь до Й. Сталіна. Слід також пам’ятати, що упродовж останніх років більшість із них втратили свої пости та вплив у партії. Саме через це у боротьбі з апаратом опозиціонери намагалися аргументовано переконати маси. У ході обговорення цього питання варто звернути увагу на відносну ізольованість первинних партійних організацій від дискусії.

В епіцентрі обговорюваних проблем перебувало питання про те, що бюрократія зрадила революції. Основні ідеї опозиціонерів зводилися до необхідності швидкого розвитку важкої промисловості, демократизації партії, боротьби зі збагаченням куркулів. Слід розуміти, що опозиціонери фактично висунули програму згортання непу.

Свою заяву опозиціонери оприлюднили на липневому пленумі ЦК 1926 р., відтак у процесі обговорення якої відбулася гаряча дискусія. Проаналізуйте, які кадрові зміни відбулися упродовж 1926 р. у вищих партійно-державних органах. Яке значення у боротьбі з опозицією відведено ХV партійній конференції (27 жовтня – 3 листопада 1926 р.) та «Тезам» Й. Сталіна «про побудову соціалізму в одній окремо взятій країні»?

Зрештою, перебуваючи під постійним контролем ДПУ, лідери об’єднаної опозиції Л. Троцький, Г. Зінов’єв, Л. Каменєв та ін. на ХV з’їзді ВКП(б) в грудні 1927 р. були виключені з партії, а Л. Троцький та ще 30 опозиціонерів «від’їхали» з Москви.

На звершення розгляду питання варто проаналізувати причини поразки «об’єднаної опозиції».

4. Розгляд питання доцільно розпочати з ХV з’їзду партії, який практично підвів підсумки боротьби з троцькізмом. Крім того, у резолюціях з’їзду накреслилася ледь помітна тенденція до зміни політичного курсу. Слід проаналізувати його ознаки: посилення ролі радгоспів на селі, посилення податкового навантаження куркулів і непманів, підтримка найбіднішого селянства, домінуюче положення важкої промисловості. Виступи партійних діячів демонстрували розбіжності з цього питання. Особливо вороже ставлення до «селян-капіталістів» демонстрував Й. Сталін та його прихильники, у той час як М.Бухарін, О. Риков та М. Томський висловлювали занепокоєність через наміри інтенсивного «викачування коштів із сільськогосподарської промисловості».

Слід розуміти, що знаковою подією цього періоду стала хлібозаготівельна криза зими 1927–1928 рр. З’ясуйте, у який спосіб державно-партійне керівництво намагалося подолати кризу хлібозаготівель. Якою виявилася реакція селянства на ці заходи?

Після квітневого пленуму ЦК ВКП(б) 1928 р. накреслився ледь помітний розкол між прихильниками та противниками непу. Й. Сталіна, який «обґрунтував» тезу про загострення класової боротьби в країні в міру просування її на шляху до соціалізму, підтримували В. Куйбишев, Я. Рудзутак, К.Ворошилов, а М. Бухарін, О. Риков, М. Томський утворили «праву опозицію».

Далі доцільно обговорити зміст економічних програм протилежних сторін та їх бачення способів і темпів накопичення капіталу для промислового зростання.

Зіткнення цих різних поглядів відбулося на липневому пленумі ЦК ВКП(б) 1928 р. Позиція Й. Сталіна зводилася до необхідності згортання непу, яке розглядалося більшістю партійного керівництва як вимушений і тимчасовий відступ від соціалістичних принципів.

М. Бухарін та його однодумці виступили за збереження існуючого шляху розвитку країни. Тут доцільно розглянути аргументи, наведені М. Бухаріним в статті, опублікованій в газеті «Правда» 30 вересня 1928 р.

Варто обговорити причини, з якими автор статті пов’язував кризу в країні. Слід розуміти, що М. Бухарін виступав за повернення до економічних і фінансових важелів впливу на ринок в умовах непу.

Наприкінці 1928 – на початку 1929 рр. розгорнулася справжня політична боротьба між сталінцями та бухарінцями, яка закінчилася перемогою Й. Сталіна.

Завершити розгляд питання студенти мають викладенням причин, які обумовили поразку М. Бухаріна та його прихильників. Сам М. Бухарін позбувся посади редактора «Правди», а М. Томського усунули від керівництва профспілками. О. Риков протримався на посаді голови РНК СРСР до грудня 1930 р.

**Питання для самостійної роботи**

1.Сутність непу, її еволюція та підсумки.

2. Національно-державні процеси в умовах непу та утворення СРСР.

3.Радянська культура у добу непу.

**Приклади тестів**

**1–й рівень**

1. Документ під назвою «Про заміну розкладки натуральним податком» було ухвалено:

а) на X з’їзді РКП(б);

б) VIII Всеукраїнському з’їзді Рад;

в) засіданні президії ВЦВК 21 березня 1921 р.;

г) XI з’їзді РКП(б).

2. Економічна мета непу:

a) демілітаризація економіки;

б) подолання розрухи з метою виходу із глибокої кризи та відновлення господарства;

в) підвищення ефективності виробництва через подальше удосконалення системи трудової повинності;

г) реалізація курсу на мілітаризацію економіки.

3. Утворення СРСР було оформлено офіційними документами:

а) Резолюцією Пленуму ЦК РКП(б) і союзним договором;

б) Резолюцією Пленуму ЦК РКП(б) резолюціями ЦК партій союзних республік;

в) Союзним договором і Декларацією про утворення СРСР;

г) Декларацією про утворення СРСР і союзною Конституцією.

4. Позиція М. Бухаріна щодо селянства у 1925 р.

a) на розширення економічних і частково політичних прав селянства;

б) розвиток промисловості за рахунок експлуатації селян;

в) запровадження жорстких адміністративних перешкод на шляху розвитку селянських господарств;

г) грошові дотації селянам за рахунок промисловості.

5. Основні економічні ідеї які висунули лідери «об’єднаної опозиції», створеної навесні 1926 р.

a) якнайшвидша індустріалізація країни;

б) повільна й поступова індустріалізація країни;

в) розширення непу в усі галузі економіки;

г) всебічна державна підтримка аграрного сектора країни.

6. Основний принцип, який сповідували утворені в період непу такі товариства, як АХРР, РАПП, Пролеткульт та ін.

a) принцип класової боротьби у творчості;

б) принцип змагання різних груп і течій у мистецтві;

в) формування основ нового майбутнього світового мистецтва;

г) лібералізація мистецтва.

**2–й рівень**

1. Які радянські республіки у грудні 1922 р. утворили СРСР?

1) Російська; 2) Закавказька; 3) Білоруська; 4) Молдавська; 5) Українська; 6)Далекосхідна; 7) Узбецька.

а) 1,2,3,5; б) 1,3,5,6; в) 1,2,3,4,5,6; г) 1,2,3,5,6.

2. В період нової економічної політики було реалізовано такі заходи:

1) створення концесій; 2) запровадження продрозкладки; 3) денаціоналізація частини промисловості; 4) створення ринку робочої сили; 5) збереження крупної промисловості та зовнішньої торгівлі в державній власності.

а) 1,2,4,5,6; б) 1,3,4,5,6; в) 1,4,5,6; г) 1,2,3,4,5,6.

**Список рекомендованої літератури до теми**

Іваненко, В. В. Радянська держава у період непу (1921 – кінець 1920-х рр.) [Текст] / В. В. Іваненко, А. І. Голуб, А. Ю. Шевченко // Історія Радянської держави (1917–1991 рр.): навч. посіб. – Д., 2007. – С. 143–208.

Верт, Н. Роки непу [Текст] / Н. Верт // Історія Радянської держави. 1900–1991: навч. посіб.; пер. з фр. – Рівне, 2001. – С. 141–178.

**Тема 4. Форсована модернізація СРСР і зміцнення радянського тоталітаризму (кінець 1920-х – 1930-ті рр.)**

Ухвалення курсу на індустріалізацію. Розробка і ухвалення першого п’ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР. Фінансові джерела індустріалізації. Форсування темпів першої п’ятирічки. Соціалістичне змагання. Основні будівництва першої п’ятирічки. Соціальна політика влади. Підсумки п’ятирічки.

Індустріальний розвиток країни в роки другої п’ятирічки. Зростання ролі східних районів у промисловому розвитку країни. Освоєння нових технологій. Стахановський рух. Праця ув’язнених і спецпоселенців. Основні будівництва другої п’ятирічки та її підсумки.

Третя п’ятирічка, її пріоритетні напрями. Посилення адміністративно-примусових заходів. Підсумки й уроки індустріалізації країни.

Методи проведення колективізації. Селянський опір, його форми й методи. Стаття Й. Сталіна «Запаморочення від успіхів». Боротьба з «перегинами» в колгоспному будівництві. Новий етап колективізації. Голодомор 1932–1933 рр. Завершення колективізації. Адміністративно-командна система керування сільським господарством. Підсумки, наслідки й уроки колективізації.

Політичне життя країни та формування режиму особистої диктатури Й. Сталіна. Розбіжності в партійному керівництві щодо шляхів й методів будівництва соціалізму. Антисталінські угрупування в більшовицькій партії. Механізм утворення й функціонування режиму особистої влади Й. Сталіна. Партійні чистки 1933–1936 рр. XVII з’їзд партії. Вбивство С. Кірова. Політичні процеси 1936–1938 рр. НКВС. Особливі наради. ГУТАБ. Репресії проти Червоної армії. Морально-психологічний стан суспільства.

Соціальний розвиток країни. Населення СРСР, його склад. Соціальна політика.

Національно-державна політика. Створення нових союзних і автономних республік, національних округів. Деформації в національно-державному будівництві.

Конституція 1936 р. Підсумки соціально-політичного розвитку країни наприкінці 1930-х рр.

Радянська культура 1930-х рр. Репресії проти інтелігенції.

Ухвала ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організацій». Перший з’їзд письменників СРСР. М. Горький. Створення єдиних творчих союзів. Соціалістичний реалізм. «Великий терор» та інтелігенція.

Ставлення більшовицької партії до релігії, пам’ятників історії та культури.

Розвиток народної освіти. Завершення ліквідації неписьменності. Вища та середня спеціальна школа.

Успіхи радянської науки. Освоєння Арктики. Челюскінська епопея. Папанінці. Літакобудування. Наддалекі перельоти радянських льотчиків. В. Чкалов. Вивчення реактивного руху: К. Ціолковський. Вивчення стратосфер.

Геологія. Дослідження атомного ядра. Біологія, генетика. Радянська історична школа. Доля наукової школи історика М. Покровського. Повна ідеологізація гуманітарних наук. «Історія ВКП(б). Короткий курс» і вплив на суспільні науки.

Література і мистецтво. Побут радянських людей у роки перших п’ятирічок.

Основні напрями, цілі й завдання радянської зовнішньої політики. Спроба СРСР створити систему колективної безпеки. М. Литвинов. Встановлення дипломатичних відносин з США. Радянський Союз і Ліга Націй. Радянсько-французький і радянсько-чехословацький договори 1935 р. Радянський Союз і громадянська війна в Іспанії. Радянсько-китайські відносини. Назрівання Другої світової війни. Мюнхенська угода і ставлення до нього СРСР. Радянсько-японські відносини. Події біля о. Хасан і біля р. Халхін-Гол. В. Молотов. Англо-франко-радянські переговори і причини їх зриву. Радянсько-німецький договір про ненапад і секретний протокол до нього: причини і наслідки.

**План семінарського заняття**

1. Деформація політичної системи Радянського Союзу та встановлення в країні тоталітарного режиму.

2. Опір сталінщині й боротьба за демократизацію суспільно-політичного життя.

3. Репресивна політика сталінізму.

4. Конституція 1936 р.: протиріччя між словом і ділом.

**Методичні рекомендації**

1. Для розуміння процесів, пов’язаних з формуванням тоталітарного режиму в СРСР слід детальніше розглянути політичний розвиток країни у вказаний період. На занятті пропонується обговорити особливості розширення повноважень центральних органів влади і зміцнення адміністративно-командної системи керування. Її центром стала ВКП(б) на чолі зі Й. Сталіним. Проаналізуйте насамперед зміни компетенції вищих законодавчих органів країни. Необхідно звернути увагу на той факт, що починаючи з 1917 р. змінюється періодичність скликань Всесоюзного з’їзду Рад, поступово знижується статус цього органу, а важливі державні рішення згодом приймають переважно партійні органи. З’ясуйте, з якого часу спостерігається порушення термінів проведення з’їздів. Які повноваження належали Президії ЦВК СРСР? Як ці процеси позначилися на бюрократизації й зрощуванні державних і партійних апаратів?

На занятті пропонується обговорити постанову ЦВК, РНК СРСР від 20 червня 1933 р. про створення Прокуратури СРСР. Студенти повинні чітко розуміти місце новоствореного органу в загальній системі влади.

Важливим напрямом складного процесу змін 1930-х рр. стала реорганізація й посилення репресивно-карального апарату та силових наркоматів. На занятті пропонується обговорити зміни, які відбулися в органах державної безпеки, з’ясувати, наскільки посилився їх вплив на політичне життя крани. Доцільно звернути увагу на створення у 1930 р. Управління таборами ОДПУ при РНК СРСР, яке менш ніж через рік одержало назву Головного управління таборів ОДПУ (ГУТАБ).

Частковим проявом складних процесів, які відбувалися в країні є показник засуджених за «політичні злочини».

З’ясуйте, як змінювався статус ОДПУ після створення ГУТАБу? Врахуйте, що від кінця 1931 р. за ним остаточно було закріплено керування міліцією та кримінальним розшуком, а з 1932 р., з’явилися спеціальні прокуратури ОДПУ.

Підсумком посилення впливу централізації роботи правоохоронних органів можна вважати утворення в 1934 р. Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (НКВС), до складу якого увійшли ОДПУ СРСР (перейменоване в Головний центр управління державної безпеки), ГУРСМ, Головне управління прикордонної і внутрішньої охорони, ГУТАБ та інші організації.

У ході заняття пропонується обговорити заходи, які спричинили реорганізацію оборонного відомства. Йдеться перш за все про ліквідацію Реввійськради як вищого органу управління РСЧА та створення Наркомату оборони СРСР, при якому діяла Військова рада. Комплекс змін доповнювався запровадженням нової структури радянських військ і переходом у 1938 р. до кадрової системи комплектування військ. На завершення варто з’ясувати, хто очолював силові наркомати та органи карально-репресивного апарату.

2. У ході розгляду другого питання слід охарактеризувати антисталінські угрупування в партії, які продовжували чинити опір, незважаючи на здавалося б повну перемогу Й. Сталіна. Студенти повинні чітко уявляти склад таких організацій, завдання, які вони ставили перед собою, та спосіб реалізації їх програм.

Необхідно розпочати з групи, яка під керівництвом С. Сирцова та В.Ломінадзе виступила з критикою сталінського керівництва наприкінці 1930 р. З’ясуйте, які посади займали керівники опозиційної групи. Обговоріть основні проблемні питання, методи вирішення яких, на думку опозиціонерів, поставили країну на межу економічної кризи. Необхідно звернути увагу на те, що учасники групи планували виступити проти Й. Сталіна на черговому пленумі ЦК ВКП(б), вважаючи його відповідальним за критичну ситуацію в країні, тобто діяли легітимно. Далі слід зупинитися на групі партійців, яка у 1932 р. під керівництвом М. Рютіна (один із діячів московської організації ВКП(б), створила «Союз марксистів-ленінців». За аналогічною схемою доцільно розглянути склад цієї групи та визначити партійну впливовість її членів. Окремо потрібно зупинитися на програмних документах «Союзу», визначити основну їх спрямованість. Студенти повинні чітко уявляти, що, виступаючи проти режиму особистої влади Й. Сталіна, члени групи не мали намірів вдаватися до контрреволюційних виступів і терористичних актів.

Варто зупинитися на одній опозиційній Й. Сталіну організації, яка виникла наприкінці 1932 р. До її складу належали О. Смирнов, М. Ейсмонт та В.Толмачов. З’ясуйте авторитетність вказаних партійців. Студенти мають знати, що вимоги учасників цієї організації були схожими з попередніми: перегляд програми індустріалізації, розпуск насильно створених колгоспів, встановлення партійного контролю над ОДПУ, створення незалежних профспілок, усунення від влади Й.Сталіна.

З’ясуйте, яка подальша доля учасників вказаних опозиційних організацій.

Завершуючи розгляд другого питання, студенти мають проаналізувати постанову ЦК ВКП(б) з приводу чистки партійних рядів, яка розпочалася у 1933 р. з метою знищення будь-якого невдоволення політичним режимом.

3. Розгляд третього питання доцільно розпочати з ХVІІ з’їзду ВКП(б), відомого як «з’їзд переможців», який відкрився 26 січня 1934 р. У ході обговорення планів другої п’ятирічки на з’їзді виявилося деяке ослаблення позицій Й. Сталіна. Для підтвердження цієї тези слід навести результати таємного голосування у ході виборів нового ЦК.

Студенти мають звернути увагу на той факт, що деякі колишні опозиціонери знову були обрані до складу ЦК ВКП(б). Для більш повного розуміння сутності подій необхідно розглянути, у який спосіб Й. Сталін зміг запобігти критиці на адресу його методів керівництва та створив передумови майбутніх репресій.

Особливе місце у процесі вивчення сталінського терору дослідники відводять вбивству С. Кірова, яке сталося 1 грудня 1934 р. Цю трагічну подію Й. Сталін використав для розправи над своїми супротивниками. Характеризуючи репресивну політику сталінізму 1930-х рр., слід виділити декілька гучних процесів, у ході яких розглядали справи: 1) «ленінградської контрреволюційної зінов’євської групи»; 2) «московського центру»; 3) «кремлівська справа; 4) «антирадянського об’єднаного троцькістсько-зінов’євського центру»; 5) «паралельного антирадянського троцькістського центру»; 6) «антирадянської троцькістської військової організації в Червоній армії».

У ході обговорення цих процесів варто звернути увагу на звинувачених, серед яких були члени Політбюро ЦК ВКП(б), видатні партійні працівники, зараховані до опозиціонерів. Усі вони були звинувачені в контрреволюцій діяльності, підготовці замаху на Й. Сталіна та інших антирадянських злочинах.

Інший важливий акцент: слід обговорити загальну атмосферу в суспільстві, яка сформувалася під впливом публікацій в радянській пресі, на численних зборах партійних та трудових колективів.

Одним із важливих процесів стала справа проти представників вищого військового командування Червоної армії. Обговоріть, хто з видатних військових діячів був засуджений до розстрілу. Що, на думку істориків, стало головною причиною репресій в армії? Під час обговорення наслідків масового пошуку «ворогів народу» серед військових кадрів обов’язково слід знати кількість розстріляних командирів вищої та середньої ланок.

Треба чітко усвідомлювати, що репресивна машина фізично знищила частину старої більшовицької гвардії, у ході судових та позасудових процесів позбулися посад, а подекуди й життя, численні представники керівної верхівки. Проаналізуйте, наприклад, долю делегатів ХVІІ з’їзду ВКП(б).

Обговоріть значення оперативного наказу № 00447 наркома внутрішніх справ СРСР «Про операції щодо репресій проти колишніх куркулів, кримінальних злочинців та інших антирадянських елементів» від 31 липня 1937 р., з виходом якого, на думку більшості істориків, розпочалися масові репресії проти мешканців села. З’ясуйте, які категорії громадян підлягали репресіям.

На завершення обговорення питання визначте наслідки сталінських репресій 1930-х рр.

4. Вивчення четвертого питання слід розпочати зі змін, які до середини 1930-х рр. відбулися в політичній, економічній та соціальній сферах життя Радянського Союзу. Це сталося через кардинальні перетворення економіки країни, посилення централізації управління, що спричинило формування нової моделі суспільства. У зв’язку з цим ЦК ВКП(б) на початку 1935р. прийняв рішення віддзеркалити ці зміни в Конституції СРСР. Для виконання партійного рішення 7 лютого 1935 р. розпочала роботу Конституційна комісія у складі 31 чол. З’ясуйте, хто брав участь в розробці проекту нової Конституції.

Починаючи з 12 червня 1936 р., коли проект Основного Закону СРСР було опубліковано в пресі, розгорнулося активне його обговорення. Зауважте, цей процес перетворився на могутню кампанію з пропаганди радянського режиму й особисто Й. Сталіна. Зрештою, 5 грудня 1936 р. на VІІІ Надзвичайному з’їзді Рад нова Конституція СРСР була одноголосно прийнята.

Окремого висвітлення потребує зміст деяких положень Конституції. Так, у 1-му розділі юридично закріплено головні риси соціалістичного ладу. Політичну основу країни складали Ради депутатів трудящих. Насамперед необхідно показати зміни, які відбулися в структурі державної влади, вищим органом якої стала Верховна Рада у складі двох палат.

Студенти повинні бути обізнані у питанні щодо порядку формування Президії Верховної Ради, РНК, чітко уявляти їх функції в загальній структурі вищих органів влади. У цьому контексті необхідно зупинитися на ст. 126 нової Конституції, у якій ВКП(б) визнавалися ядром усіх організацій трудящих.

У ході розгляді економічної основи СРСР слід розкрити зміст соціалістичної системи господарювання, а соціальна основа держави декларувалася як союз робітників і селян за збереження диктатури пролетаріату. Студенти мають розуміти, що на практиці це являло собою диктатуру ВКП(б) та її апарату.

Далі потрібно зупинитися на державному устрої СРСР, який згідно з Конституцією проголошувався як федерація 11 республік. З’ясуйте, які це республіки. Як змінився статус деяких автономних територіальних одиниць після 1936 р.?

Підходячи до завершення розгляду питання, необхідно зупинитися на правах, свободах і обов’язках громадян, регламентованих положеннями Конституції 1936 р. Окремої уваги заслуговують зміни, які торкнулися виборчої системи. Конституцією встановлювалося загальне пряме рівне виборче право за умови таємного голосування.

З’ясуйте, наскільки зафіксовані Основним законом СРСР права громадян відповідали реаліям життя радянського суспільства.

**Питання для самостійної роботи**

1. Соціально-економічний розвиток СРСР.

2. Здобутки і прорахунки зовнішньої політики СРСР.

3. Розвиток радянської культури упродовж 1930-х рр.

**Приклади тестів**

**1–й рівень**

1. Вкажіть, за допомогою яких органів, що існували з січня 1933 р. по листопад 1934 р., партійно-державному керівництву СРСР вдалося провести завершення вилучення з села «класово ворожих елементів» та замінити тих колгоспних керівників, які, на думку сталінських прибічників, були неблагонадійні.

a) органів ДПУ в колгоспах;

б) органів партійного контролю;

в) політвідділів МТС;

г) комітетів колгоспної бідноти.

2. У результаті індустріалізації в СРСР:

a) значно виріс життєвий рівень населення країни;

б) збільшилася продуктивність праці у сільському господарстві;

в) відбулося перетворення СРСР на світову індустріально-аграрну країну;

г) відбулася повна механізація праці в сільському господарстві.

3. Визначте, що стало одним із головних практичних заходів «всеосяжної колективізації».

a) ліквідація куркульства як класу; б) покращення життєвого рівня селян;

в) розшарування села за майновою ознакою; г) забезпечення селян технікою.

4. Серед основних причин політичних репресій у 1930-х рр. були:

a) необхідність наведення порядку в країні й підсилення дисципліни;

б) необхідність успішного завершення колективізації;

в) бажання убезпечити режим від можливих виступів всередині країни;

г) гостра потреба посилення дисципліни в Червоній армії.

5. Що стало причиною голоду 1932–1933 рр., який охопив, зокрема, величезну територію УРСР?

a) конфіскаційні хлібозаготівельні кампанії 1931 та 1932 рр., які супроводжувалися каральними заходами влади відносно селян;

б) низький урожай; в) природні катаклізми та відсутність резервів в уряді;

г) невдала цінова політика уряду.

6. Вищим органом державної влади в СРСР згідно Конституції 1936 р. визначалася:

a) Верховна Рада СРСР; б) Рада Народних Комісарів;

в) ЦК ВКП(б); г) Політбюро ЦК ВКП(б).

**2–й рівень**

1. Визначте хронологічну послідовність вказаних подій:

1) Московський процес «по справі 16» зі звинувачення підпільної контрреволюційної організації; 2) убивство в Ленінграді секретаря ЦК та Ленінградського обкому й міськкому ВКП(б) С. М. Кірова; 3) судовий процес над членами так званого «Московського центру», звинувачених у створенні підпільної контрреволюційної організації; 4) розповсюдження так званої «платформи Рютіна», яка вимагала відсторонення Й. Сталіна.

a) 1; 3; 2; 4; б) 4; 2; 3; 1; в) 2; 3; 1; 4; г) 2; 3; 4; 1.

2. У березні 1938 р. органи НКВС за дорученням Й. Сталіна організували черговий показовий судовий процес над учасниками вигаданого «правотроцькістського блоку». Визначте, хто з відомих діячів ВКП(б) і радянської держави був репресований після цього процесу.

1) М. Бухарін; 2) Л. Троцький; 3) Л. Каменєв; 4) М. Рютін; 5) О. Риков; 6) Х. Раковський.

a) 1; 2; 3; б) 1; 5; 6; в) 2; 3; 4; г) 2; 5; 6.

**Список рекомендованої літератури до теми**

Іваненко, В. В. Форсована модернізація СРСР і зміцнення радянського тоталітаризму (кінець 1920-х – 1930-ті рр.) [Текст] / В. В. Іваненко, А. І. Голуб, А. Ю. Шевченко // Історія Радянської держави (1917–1991 рр.): навч. посіб. – Д., 2007. – С. 210–278.

Верт, Н. Тридцяті роки. Вирішальне десятиріччя [Текст] / Н. Верт // Історія Радянської держави. 1900–1991: навч. посіб.; пер. з фр. – Рівне, 2001. – С. 182–279.

**Словник**

**термінів та історичних персоналій**

**Авксентьєв** Микола Дмитрович (1878–1943) – політичний діяч. У 1907– 1908 рр. член ЦК партії есерів. У 1917 р. голова Виконкому Всеросійської Ради селянських депутатів і Передпарламенту, міністр внутрішніх справ Тимчасового уряду. Учасник боротьби проти радвлади під час громадянської війни. З 1919 р. в еміграції.

**Аксельрод** Павло (Пінхус) Борисович (1850–1928) – політичний діяч, публіцист. З початку 1870-х рр. народник, член гуртка «чайківців» у Києві. З початку 1880 р. глава «Чорного переділу», згодом член групи «Звільнення праці». З 1903 р. один з лідерів меншовиків. Після жовтня 1917 р. виступав проти більшовиків.

**«Антирадянської троцькістської військової організації справа»** («Справа військових») – сфабрикована в другій половині 1930-х рр. справа зі звинувачення ряду відомих воєначальників в організації «військово-фашистської змови», підготовці повалення радвлади шляхом збройного повстання і поразки СРСР в майбутній війні, шпигунській і шкідницькій діяльності, створенні терористичних груп з метою вбити керівників партії й уряду. По справі проходили 8 чол. – М. Тухачевський, А. Корк, І. Якір, І. Уборевич, В. Путна, Р. Ейдеман, В. Примаков, Б. Фельдман. Розглянуто 11 червня 1937 р. в Москві Спеціальною судовою Присутністю Верховного суду СРСР в закритому судовому засіданні. Всі підсудні засуджені до розстрілу. Реабілітовані в 1957 р.

**Берія** Лаврентій Павлович (1899–1953) – політичний і державний діяч. Маршал Радянського Союзу (1945). Герой Соціалістичної Праці (1943). З 1921 р. в органах НК – ДПУ Закавказзя. У 1938–1945 рр. нарком, в 1953 р. міністр внутрішніх справ СРСР. У лютому 1941 – березні 1953 рр. заступник голови Раднаркому (Ради міністрів) СРСР. З 1941 р. член, з 1944 р. заступник голови Державного комітету оборони, займався найважливішими галузями оборонної промисловості, у тому числі «атомним проектом». У 1946–1953 рр. член Політбюро (Президії) ЦК партії. Входив до найближчого політичного оточення Й. Сталіна; один з активних організаторів масових репресій 1930-х–початку 1950-х рр. У червні 1953 р. виведений з ЦК КПРС, виключений з партії, знятий з усіх державних постів, арештований за звинуваченням в шпигунстві та змові з метою захоплення влади, оголошений агентом іноземних спецслужб. За вироком Спеціальної судової Присутності Верховного суду СРСР в грудні 1953 р. розстріляний.

**Більшовики** – представники політичної течії (фракції) в РСДРП (з квітня 1917р. самостійна політична партія), очолюваної В. Леніним. Поняття Б. на ІІ з’їзді РСДРП (1903) після того як у ході виборів до керівних органів РСДРП прихильники Леніна одержали більшість голосів (звідси – більшовики), їх супротивники – меншина (меншовики). У 1917–1952 рр. слово Б. входило в офіційну назву партії – РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). На ХІХ з’їзді партії (1952) перейменовані на КПРС.

**Блюхер** Василь Костянтинович (1890–1938) – воєначальник, Маршал Радянського Союзу (1935). У громадянську війну влітку 1918 р. керував походом Уральської армії (нагороджений орденом Червоного Прапора № 1), відзначився обороні Каховського плацдарму і штурмі Перекопу. У 1921–1922 рр. військовий міністр, головком армії Далекосхідної республіки, керував Волочаєвською операцією. У 1929–1938 рр. командуючий Особливою Далекосхідною армією. Арештований через помилкове звинувачення, помер під час застосування тортур.

**Брестський мир** (03.03.1918) – сепаратний мирний договір між Радянською Росією і Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною. Німеччина анексувала Польщу, Прибалтику, частину Білорусі та Закавказзя. Керівництво Радянської Росії пішло на ухвалення Б. м., щоб зберегти владу. Група «лівих комуністів» на чолі з М. Бухаріним виступила проти Б. м. і була готова «втратити радвладу» заради інтересів міжнародної революції. Близьку позицію займали ліві есери. Договір анульований радянським урядом 13.11.1918 р. після поразки Німеччини в Першій світовій війні.

**Будьонний** Семен Михайлович (1883–1973) – воєначальник, Маршал Радянського Союзу (1935), Герой Радянського Союзу (1958, 1963, 1968). У громадянську війну командував Першою Кінною армією (1919–1923). У Велику Вітчизняну війну в 1941–1942 рр. виявив нездатність керувати великими масами військ. У 1943–1953 рр. командувач кавалерією. Один з організаторів масових репресій серед військових в 1930–1940-х рр.

**Бухарін** Микола Іванович (1888–1938) – політичний діяч, академік АН СРСР (1928). У 1917–1918 рр. лідер «лівих комуністів». У 1918–1929 рр. редактора газети «Правда», в 1919–1929 рр. член Виконкому Комінтерну. У 1924–1929 рр. член Політбюро ЦК. У 1929–1932 рр. член Президії ВРНГ СРСР. У 1934–1937 рр. редактор газети «Известия». Наприкінці 1920-х рр. виступив проти застосування надзвичайних заходів під час проведення колективізації та індустріалізації, що було оголошене «правим ухилом у ВКП(б)». Репресований.

**Вацетіс** Іоаким Іоакимович (1873–1938) – воєначальник, командарм 2-го рангу (1935). У 1918 р. командир Латиської стрілецької дивізії, ліквідував виступ лівих есерів у Москві (липень 1918р.), командувач Східним фронтом; у 1918– 1919 рр. головком Збройних Сил Республіки. Один з творців Червоної армії. Репресований.

**Верховна Рада** (ВР) – до 1936–1988 рр. найвищий орган державної влади СРСР; обраний громадянами на 4 роки, з 1977 р. – на 5 років. З 1989 р. – постійно діючий законодавчий і контрольний орган державної влади СРСР.

**Вища рада народного господарства** (ВРНГ) – найвищий центральний орган з управління народним господарством, головним чином промисловістю, в 1917–1932рр. Створена при Раднаркомі РРФСР. З утворенням СРСР – об’єднаний (союзно-республіканський) наркомат (1923–1932). ВРНГ СРСР керувала промисловими підприємствами союзного значення, ВРНГ союзних республік – рештою. Місцеві органи: губернські, окружні раднаргоспи; у 1920–1929 рр. – також обласні Промбюро (об’єднували декілька губерній). ВРНГ СРСР реорганізована в три наркомати: важкої, легкої і лісової промисловості.

**«Воєнний комунізм» –** внутрішня політика Радянської держави в умовах громадянської війни. Стала спробою подолання економічної кризи диктаторськими методами, спиралася на теоретичне уявлення про можливість безпосереднього введення комунізму. Основний зміст: націоналізація всієї великої і середньої промисловості й більшої частини дрібних підприємств; продовольча диктатура, продрозкладка, прямий продуктообмін між містом і селом; заміна приватної торгівлі державним розподілом продуктів за класовою ознакою (карткова система); загальна трудова повинність; зрівняльність в оплаті праці; військово-наказова система керівництва всім життям суспільства. Через неспроможність політики В.к. більшовицьке керівництво було вимушене ввести в 1921 р. нову економічну політику.

**Ворошилов** Климент Єфремович (1881–1969) – державний і політичний діяч, Маршал Радянського Союзу (1935), Герой Радянського Союзу (1956, 1968), Герой Соціалістичної Праці (1960). У громадянську війну командувач і член Реввійськради армій і фронтів. З 1925 р. нарком з військових і морських справ, голова Реввійськради СРСР; у 1934–1940 рр. нарком оборони СРСР. У 1926– 1960 рр. член Політбюро (Президії) ЦК компартії. З 1940 р. заступник голови Раднаркому СРСР і голови Комітету оборони. У Велику Вітчизняну війну головком Північно-західного напряму, командувач військами Ленінградського фронту, головком партизанського руху. У 1946–1953 рр. заступник голови Ради міністрів СРСР. Входив до оточення Й. Сталіна, один з головних організаторів масових репресій відносно вищого комскладу Червоної армії. У 1953–1960рр. голова, з 1960р. – член Президії Верховної Ради СРСР.

**Врангель** Петро Миколайович (1878–1928) – барон, один з керівників Білого руху в громадянську війну, генерал-лейтенант (1918). У 1918–1919 рр. в Добровольчій армії і «Збройних силах Півдня Росії». У 1920 р. головком так званої Російської армії, при ньому створений «Уряд Півдня Росії». З 1920 р. в еміграції. У 1924–1928 рр. організатор і голова «Російського загальновійськового союзу».

**Всеросійська надзвичайна комісія** з боротьби з контрреволюцією і саботажем (ВНК), створена в грудні 1917 р. в Петрограді (очолив Ф. Дзержинський). З березня 1918 р. в Москві. У 1918 р. створені місцеві органи ВНК: губернські, повітові (скасовані в січні 1919 р.), транспортні, фронтові і армійські НК. ВНК проводила масові жорстокі репресії, реалізовувала так званий червоний терор. У 1922 р. реорганізована в Державне політичне управління (ДПУ), з 1923 р. після утворення СРСР перетворена на Об’єднане державне політичне управління (ОДПУ).

**Всеросійський центральний виконавчий комітет** (ВЦВК) – найвищий законодавчий, розпорядчий і контролюючий орган державної влади РРФСР в 1917–1936 рр. Обирався Всеросійським з’їздом Рад і діяв у періоди між з’їздами. До утворення СРСР включав і членів від УСРР і БСРР, обраних на республіканських з’їздах Рад. Голови ВЦВК – Л. Каменєв (з 27.10.1917 р.), Я. Свердлов (з 8.11.1917 р.), М. Калінін (з 30.3.1919 р.).

**Гамарник** Ян Борисович (1894–1937) – політичний і військовий діяч, армійський комісар 1-го рангу (1935). З 1923 р. голова Дальревкому, крайвиконкому і Перший секретар Далькрайкому ВКП(б). У 1928 р. Перший секретар ЦК КП(б) Білорусії. З 1929 р. начальник Політуправління РСЧА, з 1930 р. Перший заступник наркома оборони. У обстановці масових репресій наклав на себе руки.

**Генуезька конференція** 1922 р. (10 квітня – 19 травня) – міжнародна, з участю 28 європейських держав, РРФСР, а також 5 британських домініонів. Російська делегація виказала готовність обговорити питання про форму компенсації колишнім іноземним власникам в Росії за умови визнання РРФСР і надання їй кредитів, внесла пропозицію про загальне роззброєння. Питання, що стояли на Г. к., залишилися не вирішені, частина з них перенесена на Гаагзьку конференцію 1922р. В ході Г.к. російські дипломати уклали Рапалльський договір 1922 р. з Німеччиною.

**ГОЕЛРО –** план, розроблений в 1920 р. Державною комісією з електрифікації Росії. Розрахований на 10–15 років. Передбачав реконструкцію економіки країни на базі електрифікації (будівництво крупних підприємств, 30 районних електростанцій, зокрема 10 ГЕС, загальною потужністю 1,75 млн кіловат і річним виробленням 8,8 млрд кіловат-годин). В основному виконаний до 1931 р.

**Громадянська війна** 1917–1922 рр. – збройна боротьба між соціальними групами на чолі з більшовиками, що прийшли до влади в жовтні 1917 р., і їх супротивниками. Після виходу Росії з Першої світової війни німецькі й австро-угорські війська в лютому 1918 р. захопили частину України, Білорусі, Прибалтики і Півдня Росії, що привело до укладання в березні 1918р. Брестського миру. У травні 1918 р. почався виступ Чехословацького корпусу. До літа 1918 р. на 3/4 території країни утворилися угрупування і уряди, що виступали проти влади більшовиків. Радянський уряд розпочав створення Червоної армії і перейшов до політики «воєнного комунізму». У другій половині 1918 р. Червона армія отримала перші перемоги на Східному фронті, зайнявши Поволжя, частину Уралу. Після Листопадової революції в Німеччині Радянський уряд анулював Брестський мир. Однак політика «воєнного комунізму» та «розкозачування» викликала в різних регіонах селянські й козачі повстання, що дало противникам більшовиків можливість сформувати численні армії і розгорнути наступ проти Радянської республіки. У березні – травні 1919 р. Червона армія успішно відбила наступ білогвардійських сил зі сходу (адмірал Колчак), півдня (генерал Денікін), заходу (генерал Юденич). У результаті загального контрнаступу військ Східного фронту в травні – липні зайняті Урал і упродовж півроку – Сибір. У квітні – серпні 1919 р. інтервенти евакуювали свої війська з Півдня України, Криму, Баку, Середньої Азії. Війська Південного фронту розгромили армії Денікіна під Орлом і Воронежем і до березня 1920 р. відтіснили їх залишки до Криму. Восени 1919р. остаточно розгромлена під Петроградом армія Юденича. На початку 1920 р. зайняті Північ і побережжя Каспійського моря. Країни Антанти повністю вивели свої війська і зняли блокаду радянської країни. Після закінчення радянсько-польської війни Червона армія нанесла ряд ударів по військах генерала Врангеля і вигнала їх з Криму. У 1921–1922 рр. подавлені антибільшовицькі повстання в Кронштадті та на Тамбовщині, в деяких районах України. Згодом ліквідовані осередки опору в Середній Азії та на Далекому Сході (жовтень 1922 р.). Г.в. принесла величезні біди. Від голоду, хвороб, у результаті терору і в боях загинуло (за різними даними) від 8 до 13 млн чол. Збитки, нанесені народному господарству, складали близько 50 млрд золотих рублів.

**ГУТАБ** (Головне управління виправно-трудових таборів) – в 1934–1956рр. підрозділ НКВС (МВС), що здійснював керівництво системою виправно-трудових таборів. Г. об’єднував багато виправно-трудових таборів (ВТТ) в різних районах країни: Карагандинський ВТТ, Дальбуд НКВС/МВС СРСР, Соловецький ВТТ, Біломорсько-балтійський ВТТ і комбінат НКВС, Воркутинський ВТТ, Норильський ВТТ та ін. У таборах були встановлені важкі умови, застосовувалися суворі покарання за найменші порушення режиму, мала місце надзвичайно висока смертність з голоду, хвороб і непосильної праці. Ув’язнені безкоштовно працювали на будівництві каналів, доріг та інших об’єктах на Крайній Півночі, Далекому Сході та в інших регіонах.

**Декларація прав трудового і експлуатованого народу –** один з перших конституційних актів Радянської держави. Прийнята 12.01.1918 р. ІІІ Всеросійським з’їздом Рад. Нею Росію було проголошено Республікою Рад.

**Декрет про землю** прийнятий в ніч на 27.10.1917 р. ІІ Всеросійським з’їздом Рад, включав загальноселянський наказ про землю, складений на підставі 242 місцевих селянських наказів. Усі поміщицькі, удільні, церковні, монастирські землі підлягали конфіскації, передавалися волосним земельним комітетам та радам селянських депутатів для розподілу між селянами.

**Декрет про мир,** прийнятий в ніч на 27.10. 1917 р. ІІ Всеросійським з’їздом Рад, містив заклик до народів і урядів держав - учасниць Першої світової війни почати переговори про справедливий, демократичний мир без анексії і контрибуції; заявляв про скасування в Росії так званої таємної дипломатії.

**Демократична нарада** (Всеросійська) (Петроград) 14–22.09.1917 р. Скликана ВЦВК і виконкомом Рад селянських депутатів з метою ослабити наростаючу загальнонаціональну кризу, консолідувати демократичні сили і зміцнити позиції Тимчасового уряду. 1582 делегати від Рад, профспілок, організацій армії і флоту, кооперації й ін. (есери, меншовики, більшовики, трудовики). Створила новий постійно діючий орган – Тимчасову раду Російської республіки (Передпарламент).

**Договір про утворення СРСР** юридично закріпив об’єднання 4 республік – РРФСР, УСРР, БСРР і ЗСФРР – в одну союзну державу (Союз РСР). Прийнятий 29.12.1922 р. конференцією повноважних делегацій республік, а 30.12.1922 р. затверджений разом з Декларацією про утворення СРСР І з’їздом Рад СРСР. Включений як складова частина в Конституцію СРСР 1924 р.

**Єгоров** Олександр Ілліч (1883–1939) – воєначальник, Маршал Радянського Союзу (1935). У громадянську війну командувач арміями, в 1919–1920 рр. – військами Південного фронту і Південно-західного фронту у війні проти Польщі. У 1931–1935 рр. начальник штабу РСЧА, в 1935–1937 рр. начальник Генштабу. Репресований.

**Єжов** Микола Іванович (1895–1940) – державний діяч, генеральний комісар держбезпеки (1937). У 1935–1939 рр. секретар ЦК ВКП(б), в 1936–1938 рр. нарком внутрішніх справ СРСР, один з головних виконавців масових репресій («єжовщина»). У 1938–1939 рр. нарком водного транспорту СРСР. Кандидат в члени Політбюро ЦК в 1937–1939 рр. Член Оргбюро ЦК в 1934–1939 рр. У 1939 р. арештований, розстріляний.

**Єнукідзе** Авель Софронович (1877–1937) – політичний і державний діяч. З 1918 р. секретар Президії ВЦВК, в 1922–1935 рр. секретар Президії ЦВК СРСР. Член Центральної контрольної комісії більшовицької партії з 1924 р. (член Президії з 1927 р.). Репресований.

**Жовтнева революція 1917 р.**, Жовтневий переворот – насильницьке повалення Тимчасового уряду і прихід до влади більшовиків, які заявили про встановлення влади Рад (радвлади) і початок переходу від капіталізму до соціалізму. Повільність, непослідовність і суперечність внутрішньої і зовнішньої політики Тимчасового уряду після Лютневої революції 1917 р., невдачі на фронтах Першої світової війни призвели до поглиблення загальнонаціональної кризи і створили передумови для посилення впливу украй лівих партій в центрі, націоналістичних і сепаратистських партій на околицях країни. Найенергійніше діяло керівництво більшовицької партії на чолі з В. Леніним, що проголосило курс на соціалістичну революцію в Росії, яку вони вважали початком світової революції. Більшовики до кінця серпня – початку вересня завоювали більшість у Радах Петрограду і Москви й розпочали (під гаслом «Вся влада Радам!») підготовку збройного повстання, приуроченого до відкриття ІІ Всеросійського з’їзду Рад. У ніч на 25 жовтня озброєні робітники, солдати Петроградського гарнізону і матроси Балтійського флоту захопили Зимовий палац і заарештували Тимчасовий уряд. З’їзд, на якому більшість належала більшовикам і лівим есерам, схвалив повалення Тимчасового уряду і прийняв Декрети про мир і про землю; був сформований «Тимчасовий робітничо-селянський уряд – Рада народних комісарів на чолі з Леніним. Подолавши в Петрограді й Москві опір сил, вірних Тимчасовому уряду, більшовики та їх союзники встановили владу в основних промислових центрах Росії. Головний супротивник – Конституційно-демократична партія – була оголошена поза законом, відбувся арешт деяких її лідерів, заборонялися опозиційні видання. Одночасно були прийняті декларації прав народів Росії і прав трудящого і експлуатованого народу, розраховані на розширення соціальної бази нового політичного режиму. Не зважаючи на це, на виборах в Установчі збори (12.11.1917) більшовики одержали лише близько 25% голосів виборців. Установчі збори (Петроград, 05.01.1918 р.), які відмовилися затвердити перші декрети радвлади і фактично передати всю владу до рук більшовиків, було розігнано, ІІІ з’їзд Рад (січень 1918 р.) закріпив перехід влади до рук контрольованих більшовиками Рад. До березня 1918 р. радвладу було встановлено на значній території колишньої Російської імперії. Були націоналізовані банки, почалася націоналізація підприємств. Уклавши Брестський мир 1918р., Радянська Росія в односторонньому порядку вийшла з війни з Німеччиною, зазнавши при цьому величезних територіальних і матеріальних втрат. Нездатність більшовицького уряду вирішити основні соціальні, політичні й економічні питання, що стояли перед суспільством, призвела до загострення внутрішньополітичних суперечностей, розколу суспільства, який переріс у громадянську війну. Ж. р. 1917р. суттєво вплинула на розвиток Росії і всього світу в ХХ ст. У історико-політичній та соціологічній літературі існують різні оцінки.

**Зінов’єв** (Радомисльський) Григорій Овсійович (1883–1936) – політичний діяч, член РСДРП, більшовик. У жовтні 1917 р. разом з Л. Каменєвим виступав проти планів збройного повстання. У жовтні 1917 і в 1921–1926 рр. член Політбюро ЦК більшовицької партії. У 1917–1926 рр. голова Петроградської ради, один з організаторів «червоного терору». У 1919–1926 рр. голова Виконкому Комінтерну. У 1923–1924 рр. разом з Й. Сталіним і Л. Каменєвим боровся проти Л. Троцького. У 1934 р. арештований і засуджений на 10 років за сфабрикованою справою «Московського центру»; у 1936 р. засуджений до смертної страти по справі «Антирадянського об’єднаного троцькістсько-зінов’євського центру» і розстріляний.

**Індустріалізація** – процес створення великого машинного виробництва і перехід на цій основі від аграрного до індустріального суспільства. У Росії І. успішно розвивалася з кінця ХІХ ст. Після жовтня 1917 р. (з кінця 20-х рр.) І. форсовано здійснювалася насильницькими методами за рахунок різкого зниження рівня життя більшості населення, експлуатації селянства.

**Каменєв** (Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936) – політичний діяч. З 1903 р. більшовик. У жовтні 1917 р. разом з Г. Зінов’євим виступав проти планів збройного повстання. Член Політбюро ЦК в жовтні 1917 і в 1919–1925 рр. У листопаді 1917 р. голова ВЦВК. У 1918–1926 рр. голова Мосради. У квітні 1922 р. запропонував призначити Й. Сталіна генеральним секретарем ЦК РКП(б). Разом із Й. Сталіним і Г. Зінов’євим вів боротьбу проти Л. Троцького. У 1923–1926 рр. заступник голови Раднаркому СРСР; у 1924–1926 рр. голова Ради праці і оборони. У 1923–1926 рр. директор Інституту Леніна. У 1925–1927 рр. учасник «нової» (ленінградської) опозиції. У 1935 р. засуджений у справі «Московського центру» на 15 років, потім у «Кремлівській справі» на 10 років; у 1936 р. розстріляний.

**Каменєв** Сергій Сергійович (1881–1936) – воєначальник, командарм 1-го рангу (1935). У Першу світову війну командир полку. У громадянську війну в 1918–1919 рр. командувач військами Східного фронту. У 1919–1924 рр. головнокомандуючий збройними силами Республіки, в 1927–1934 рр. заступник наркома з військових і морських справ і заступник голови Реввійськради СРСР.

**Квітнева криза 1917 р.** – політична криза в Росії після Лютневої революції. Виникла у зв’язку з опублікуванням 20 квітня (3 травня) ноти Мілюкова про продовження війни до переможного кінця. Учасники масових демонстрацій в Петрограді 20 і 21 квітня (понад 100 тис. чол.) вимагали негайного укладення миру і передачі влади Радам.

**Колгосп** (колективне господарство) – об’єднання селян, форма організації сільськогосподарської праці в СРСР. Створювалися з 1918 р. в масовому порядку; з кінця 1920-х рр. в ході колективізації із застосуванням насильницьких методів. В кінці 1980-х – початку 1990-х рр. багато К. перетворено на акціонерні товариства.

**Колективізація** сільського господарства в СРСР – політика радянського державного і партійного керівництва наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр., спрямована на масове створення колективних господарств (колгоспів). К. супроводжувалася ліквідацією одноосібних господарств, проводилася форсованими темпами із застосуванням насильницьких методів і репресій щодо селянства.

**Корнілов** Лавр Георгійович (1870–1918) – воєначальник, генерал від інфантерії (1917). На початку Першої світової війни командир піхотної дивізії, в 1915–1916 рр. в полоні, після втечі командував корпусом, потім армією. У липні – серпні 1917 р. Верховний головнокомандуючий. 25–31.08. 1917 р. організував збройний виступ з метою встановлення військової диктатури (ліквідовано Червоною гвардією і вірними Тимчасовому уряду військами). Один з організаторів Білого руху, творець Добровольчої армії (листопад – грудень 1917р.). Убитий в бою під Єкатеринодаром.

**Косіор** Станіслав Вікторович (1889–1939) – політичний діяч. У 1919–1920 рр. секретар ЦК КП(б) України. З 1922 р. секретар Сибірського бюро ЦК РКП(б). З 1928 р. Генеральний (Перший) секретар ЦК КП(б) України. У 1938 р. заступник голови Раднаркому СРСР, голова Комісії радянського контролю. Член Політбюро ЦК ВКП(б) з 1930 р. Репресований.

**Кронштадтське повстання** 01–18.03 1921 р. – збройний виступ гарнізону Кронштадта і екіпажів ряду кораблів Балтійського флоту проти політики «воєнного комунізму». Гасла повсталих: «Вся влада Радам, а не комуністам!», «Ради без комуністів!». Придушене частинами Червоної армії. Стало однією з причин відмови більшовицького керівництва від політики «воєнного комунізму» і переходу до нової економічної політики.

**Куйбишев** Валеріан Володимирович (1888–1935) – політичний і державний діяч. З 1922 р. секретар ЦК, з 1923 р. голова Центральної контрольної комісії компартії, одночасно нарком РКІ і в січні – листопаді 1926 р. заступник голови Раднаркому і Ради Праці і Оборони СРСР. З 1926 р. голова ВРНГ СРСР. З 1927р. член політбюро ЦК ВКП(б). З 1930 р. голова Держплану СРСР. З 1934 р. голова Комісії радянського контролю при Раднаркомі СРСР і Перший заступник голови Раднаркому і Ради Праці і Оборони СРСР.

**Куркульство –** поширена в літературі назва верстви заможних селян, що склалася в результаті соціальної диференціації. За деякими оцінками, на початку ХХ ст. 20% селянських господарств були «куркульські», в 1913 р. вони виробляли 50% товарного хліба. У СРСР К. ліквідовано в ході колективізації шляхом насильницького вилучення майна і висилення сімей куркулів у віддалені райони країни (так зване розкуркулення).

**Лацис** Мартин Іванович (Судрабс Яніс) (1888–1938) – політичний і державний діяч. У 1918–1921 рр. член колегії ВНК, одночасно в 1919 р. голова Всеукраїнської НК, один з організаторів і виконавців «червоного терору». З 1932 р. директор Інституту народного господарства імені Плеханова (Москва). Репресований.

**Ленін** (Ульянов) Володимир Ілліч (1870–1924) – політичний діяч. За участь у студентських заворушеннях в 1887 р. виключений з 1-го курсу Казанського університету. У 1891 р. склав іспити за курс юридичного факультету при Петербурзькому університеті; помічник повіреного присяжного в Самарі. Наприкінці 1880-х – початку 1890-х рр. учасник народовольчих гуртків, потім марксист. У 1895 р. брав участь в створенні Петербурзького «Союзу боротьби за звільнення робітничого класу», арештований. У 1897 р. засланий на 3 роки в с. Шушенське Єнісейської губернії. У 1900 р. виїхав за кордон; разом з Р. Плехановим розпочав видання газети «Іскра». На ІІ з’їзді РСДРП (1903) очолив фракцію більшовиків. З 1905 р. в С.-Петербурзі; з грудня 1907 р. в еміграції. У квітні 1917 р., приїхавши до Петрограду, в «Квітневих тезах» проголосив курс на соціалістичну революцію. Після Липневої кризи 1917 р. на нелегальному положенні. Очолив керівництво Жовтневим повстанням в Петрограді. На ІІ Всеросійському з’їзді Рад обраний головою Раднаркому, одночасно (з 1918 р.) голова Ради робітничої і селянської оборони (з 1919 р. – Рада Праці і Оборони), член ВЦВК і ЦВК СРСР. З березня 1918 р. в Москві. Виконав вирішальну роль в підписанні Брестського миру. Проводив політику «червоного терору», «воєнного комунізму», ініціатор ліквідації опозиційних партій (що привело до виникнення однопартійної системи), вислання з країни видатних представників інтелігенції, незгодних з політикою нової влади, репресій відносно «соціально чужих елементів» (дворянства, духівництва й ін.). У 1922 р. важко захворів, з грудня не брав участі в політичній діяльності. Ставши прихильником ідей К. Маркса і Ф. Енгельса, Л. прагнув застосувати їх до вирішення проблем суспільного розвитку Росії. Вважав, що знаряддям боротьби за перебудування суспільства на соціалістичних засадах повинна стати партія професійних революціонерів, заснована на принципах централізації і суворої дисципліни. Вважав, що Росія повинна почати світову соціалістичну революцію, умови для якої визріли зі вступом передових країн Європи в останню стадію капіталізму – імперіалізм. Вбачав у диктатурі пролетаріату засіб побудови соціалізму і комунізму. Гостра криза в країні через громадянську війну, не виправдані надії на революцію в Європі привели Л. до визнання помилковості політики «воєнного комунізму» і необхідності переходу до нової економічної політики. З середини 1980-х рр. в аналізі ідей і діяльності Л. існує широкий спектр оцінок – від апологетичних до різко негативних.

**Ліві есери –** партія лівих соціалістів-революціонерів, політична партія в 1917–1923 рр. (до грудня 1917 р. ліве крило партії есерів). У 1917 р. Л. е. брали участь в жовтневих подіях в Петрограді і в Москві на боці більшовиків і входили у ВРК, ВЦВК, Раднарком (грудень 1917р. – березень 1918р.). З початку 1918 р. виступали проти Брестського миру і аграрної політики радвлади. Багато членів партії брали участь в громадянській війні на боці червоних. У 1918–1919 рр. з партії виділився ряд груп, члени яких вступили в РКП(б). У 1923 р. партія припинила існування.

**Ліквідація неписемності** – масова кампанія з навчання основам письменності дорослого населення в 1920–1930-ті рр. В результаті кампанії до кінця 1930-х рр. рівень письменності в СРСР досяг 90%.

**Луначарський** Анатолій Васильович (1875–1933) – політичний діяч, публіцист, академік АН СРСР (1930). Учасник Революції 1905–1907 рр., розвивав ідею «богобудівництва» (збірка «Релігія і соціалізм», 1908 р.). У 1917–1929 рр. нарком освіти, один з творців Пролеткульту, з 1929 р. голова Вченого комітету при ЦВК СРСР. Роботи з питань філософії, естетики, літератури, театру, мистецтва.

**Лютнева революція 1917 р.**, що повалила самодержавство. Викликана різким загостренням соціально-економічної і політичної кризи у зв’язку з поразками в Першій світовій війні, господарською розрухою, продовольчою кризою. 23 лютого в Петрограді стихійно почалися антивоєнні мітинги, викликані дефіцитом продовольства, незабаром мітинги перейшли в масові страйки і демонстрації, сутички з козаками і поліцією. 24–25 лютого страйки переросли в загальний страйк, 26 лютого окремі сутички з поліцією перетворилися на бої з викликаними в столицю військами. 27 лютого загальний страйк переріс у збройне повстання, почався масовий перехід військ на бік повсталих, які зайняли найважливіші пункти міста, урядові будівлі. Створена Рада робітничих і солдатських депутатів, одночасно утворений Тимчасовий комітет Державної думи, який сформував Тимчасовий уряд. 2(15) березня Микола II зрікся престолу. 1 березня нова влада була встановлена в Москві, упродовж березня – по всій країні.

**Меншовики –** представники політичної течії (фракції) в РСДРП, з 1917 р. – самостійна політична партія. Поняття М. виникло на ІІ з’їзді РСДРП (1903), коли частина делегатів залишилася в меншості у результаті виборів до керівних органів партії. Лідери й ідеологи – Ю. Мартов, О. Мартинов, П. Аксельрод, Г. Плеханов. Виступали проти суворого централізму в роботі партії. У ході революції 1905– 1907 рр. виступали за коаліцію пролетаріату з ліберальною буржуазією, заперечували революційний потенціал селянства, вели роботу в профспілках і легальних робітничих організаціях. Після Лютневої революції 1917 р. підтримували Тимчасовий уряд. У жовтні 1917 р. виступили проти більшовицького перевороту, вважаючи, що Росія не дозріла для соціалізму. У громадянську війну деякі М. брали участь в антибільшовицьких урядах, проте партія в цілому виступала проти інтервенції країн Антанти і підтримуваних ними сил. У 1924 р. партія меншовиків на території СРСР припинила існування. У березні 1931 р. відбувся фальсифікований судовий процес над меншовицьким «Союзним Бюро ЦК РСДРП», членів якого (14 чол.) обвинуватили в шпигунстві і шкідництві, засудили до різних термінів позбавлення волі.

**Микола II** (1868–1918) – останній російський імператор (1894–1917). При М. II Росія зазнала поразки в російсько-японській війні 1904–1905 рр., що стало однією з причин Революції 1905–1907 рр., в ході якої прийнятий Маніфест 17.10.1905 р., що проголосив введення свобод, створення Державної думи; розпочалася столипінська аграрна реформа. У 1907 р. Росія стала членом Антанти, у складі якої вступила в Першу світову війну. В ході Лютневої революції 02.03.1917 р. зрікся престолу. Розстріляний разом з сім’єю в Катеринбурзі.

**Націоналізація –** перехід приватних підприємств, банків, земельних володінь і інших галузей економіки у власність держави. До 1917–1918 рр. органи радвлади націоналізували банки, залізниці, військові заводи, пошту і телеграф, а потім всю велику промисловість, ліквідували приватну власність на землю; запровадили державну монополію зовнішньої торгівлі. У 1919–1920 рр. відбулася Н. середніх і дрібних промислових підприємств. Керівництво націоналізованими підприємствами здійснювалося створеною в грудні 1917 р. Вищою радою народного господарства, а потім відповідними наркоматами (міністерствами).

**Нова економічна політика** (неп) проголошена весною 1921 р. Х з’їздом РКП(б); змінила політику «воєнного комунізму». Була розрахована на відновлення народного господарства з метою подальшого переходу до соціалізму. В ході реалізації непу продрозкладка замінена продподатком, стало можливим існування різних форм власності та ринкових відносин, залучення іноземного капіталу у формі концесій, в 1922–1924 рр. проведена грошова реформа, що зробила карбованець конвертованою валютою. З середини 1920-х рр. Й. Сталін і його оточення узяли курс на згортання непу і створення централізованої системи керування економікою. До початку 1930-х рр. неп фактично згорнуто.

**«Нова опозиція» –** група у ВКП(б) в 1925 (Г. Зінов’єв, Г. Євдокимов, Л. Каменєв, Н. Крупська та ін.). Виступила з критикою Й. Сталіна і запропонувала змістити його з поста Генерального секретаря ЦК. Користувалася підтримкою Ленінградської партійної організації. ХІV з’їзд партії засудив виступ «Н. о.», але вибрав її учасників до ЦК, ЦКК і Політбюро. Надалі оголошена антипартійною, майже всі її учасники репресовані.

**«Правотроцькістського антирадянського блоку справа» –** сфабрикована в другій половині 1930-х рр. справа зі звинувачення деяких осіб в організації злочинної групи з метою ліквідації суспільного і державного устрою СРСР, в шпигунській, шкідницькій і терористичній діяльності. По справі проходив 21 чол., серед них М. Бухарін, О. Риков, А. Розенгольц, М. Крестинський, X. Раковський та ін. Судовий процес проходив в Москві 02–13.03.1938 р. Більшість підсудних засуджена до розстрілу (Х. Раковський, С. Безсонов і Д. Плетньов, засуджені до тривалих термінів тюремного ув’язнення, пізніше розстріляні за вироком, винесеним заочно).

**Продрозкладка** (продовольча розкладка) – система заготовок сільськогосподарських продуктів у 1919–1921 рр., елемент політики «воєнного комунізму». Передбачала обов’язкову здачу селянами державі за твердими цінами всіх надлишків (понад встановлені норми на особисті й господарські потреби) хліба та інших продуктів. Проводилася в примусовому порядку органами Наркомату продовольства, продзагонами разом з комнезамами, місцевими Радами. Викликала незадоволеність селянства, з введенням непу замінена продподатком.

**Рада народних комісарів** (Раднарком, РНК) – найвищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади в Радянській Росії, СРСР, союзних і автономних республіках в 1917–1946 рр. У березні 1946 р. перетворена на Раду Міністрів.

**Рада народного господарства** (Раднаргосп, РНГ). 1) у РРФСР і СРСР до 1917–1932 рр. орган керування промисловістю і будівництвом в губерніях, краях, областях і округах, місцевий орган ВРНГ. 2) У СРСР до 1957–1965 рр. місцевий орган керування промисловістю (до 1962 р. і будівництвом) в економічних адміністративних районах.

**Рада національностей**. 1) за Конституцією СРСР 1924 р. одна з палат ЦВК СРСР. 2) У 1936–1991 рр. одна з палат Верховної Ради СРСР.

**Радек** (Собельсон) Карл Бернгардович (1885–1939) – діяч міжнародного соціал-демократичного руху (Польща, Німеччина). У 1919–1924 рр. член ЦК РКП(б). У 1920–1924 рр. член (у 1920 р. секретар) Виконкому Комінтерну. Співробітник газети «Правда». Репресований.

**Ради робітничих і солдатських депутатів –** виборні політичні організації, виникли в ході Лютневої революції 1917 р. Після жовтня 1917 р. органи державної влади. У січні – березні 1918 р. об’єдналися з Радами селянських депутатів.

**Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів –** виборні органи державної влади в Радянській Росії і СРСР наприкінці січня 1918 – грудні 1936 рр. Перетворені на Ради депутатів трудящих.

**Раковський** Християн Георгійович (1873–1941) – політичний діяч, дипломат. У 1918 р. голова Тимчасового революційного уряду України. У 1919–1923 рр. голова Раднаркому Української РСР. У 1923 р. повпред у Великобританії, в 1925–1927 рр. – у Франції. Репресований.

**Рудзутак** Ян Ернестович (1887–1938) – політичний і державний діяч. У 1920–1923 рр. генеральний секретар ВЦСПС. У 1923–1924 рр. секретар ЦК, в 1926–1932рр. член Політбюро ЦК РКП(б). У 1924–1930 рр. нарком шляхів сполучення, в 1926–1937 рр. заступник голови Раднаркому і Ради Праці і Оборони СРСР, одночасно в 1931–1934 рр. голова ЦКК ВКП(б) і парком РКІ. Репресований.

**Рютін** Мартем’ян Микитович (1890–1937) – політичний діяч. У 1918–1919 рр. командувач військами Військового округу Іркутська, з 1920 р. на партійній роботі в Іркутську, Дагестані і в Москві. У 1930 р. член Президії ВРНГ. Кандидат у члени ЦК партії в 1927–1930 рр. У рукописному зверненні «До всіх членів ВКП(б)» звинуватив Й. Сталіна у викривленні ленінізму, узурпації влади. Репресований.

**Свердлов** Яків Михайлович (1885–1919) – політичний діяч. Учасник Революції 1905–1907 рр. на Уралі. У 1912 р. кооптований в ЦК РСДРП, член Російського бюро ЦК. У жовтні 1917 р. один з керівників більшовицького перевороту в Петрограді. З 8(21).11.1917 р. голова ВЦВК (одночасно секретар ЦК партії). Один з ініціаторів і організаторів «червоного терору» і «розкозачування», що спричинив антибільшовицькі повстання на Дону. З січня 1919 р. член Оргбюро ЦК РКП(б), один з творців Комінтерну.

**Сталін** (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович (псевдонім – Коба й ін.) (1878–1953) – політичний і державний діяч, Герой Соціалістичної Праці (1939), Герой Радянського Союзу (1945), Маршал Радянського Союзу (1943), Генералісимус Радянського Союзу (1945). За походженням із сім’ї шевця. Навчався в Тифліській духовній семінарії (у 1899 р. виключений). З 1898 р. учасник соціал-демократичного руху. У 1902–1913 рр. шість разів арештовувався, чотири рази здійснював втечі із заслання. Після 1903 р. приєднався до більшовиків. У 1906–1907 рр. керував проведенням експропріації в Закавказзі. У 1907 р. один із організаторів і керівників Бакинського комітету РСДРП. Прихильник В. Леніна, за ініціативою якого в 1912 р. кооптований в ЦК і Російське бюро ЦК РСДРП. У 1917 р. член Політбюро ЦК РСДРП(б) і військово-революційного центру. У 1917– 1922 рр. нарком у справах національностей, одночасно в 1919–1922 рр. нарком державного контролю, робітничо-селянської інспекції, з 1918 р. член Реввійськради Республіки. У 1922–1953 рр. генеральний секретар ЦК партії. У 1920-х рр. в ході боротьби за лідерство в партії і державі, використовуючи партійний апарат та політичні інтриги, очолив партію і встановив у країні тоталітарний режим. Проводив форсовану індустріалізацію країни і насильницьку колективізацію. Наприкінці 20-30-х рр. С. знищив реальних і передбачуваних суперників, ініціатор масового терору. Наприкінці 30-х рр. проводив політику зближення з гітлерівською Німеччиною. З 1941р. голова Раднаркому (з 1946 р. Ради Міністрів) СРСР. В період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. голова Державного Комітету Оборони, нарком оборони, Верховний головнокомандуючий. У 1946–1947 рр. міністр Збройних сил СРСР. На ХХ з’їзді КПРС (1956) М. Хрущов розкритикував так званий культ особи і діяльність Сталіна.

**Тимчасовий уряд** сформовано в ході Лютневої революції, після зречення імператора Миколи II, Тимчасовим комітетом членів Державної думи з відома лідерів Петроградської ради на період до скликання Установчих зборів. Найвищий виконавчо-розпорядчий орган; виконував також законодавчі функції. Діяв з 02.03. по 25.10.1917 р.; змінилося 4 склади. У своїй програмі, висловленій в декларації (опублікована 3 березня) і зверненні до громадян Росії 6(19) березня, проголосив принцип «спадкоємності влади» і «безперервності права», заявив про прагнення довести війну «до переможного кінця» і виконати всі договори і угоди, укладені з союзними державами. Скасував каторгу і політичне заслання, оголосив політичну амністію. Обіцяв скликати Установчі збори, замінив поліцію народною міліцією. Прийняв закон про свободу зборів і союзів; видав укази про передачу державі земель, що належали імператорській родині, про робітничі комітети на промислових підприємствах; оголосив про введення хлібної монополії. 1(14) вересня проголосив Російську республіку. Повалений більшовиками.

**Томський** (Єфремов) Михайло Павлович (1880–1936) – державний і політичний діяч. У 1919–1921 і 1922–1929 рр. голова ВЦРПС. У 1921 р. голова комісії Туркестану ВЦВК і РНК РРФСР. У 1922–1930 рр. член Політбюро ЦК. Наприкінці 1920-х рр. виступив проти застосування надзвичайних заходів під час проведення колективізації і індустріалізації, що було оголошено «правим ухилом у ВКП(б)». У 1929–1930 рр. заступник голови ВРНГ СРСР. У обстановці масових репресій покінчив життя самогубством.

**Троцький** (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – політичний і державний діяч. У соціал-демократичному русі з 1896 р., з 1904 р. виступав за об’єднання фракцій більшовиків і меншовиків. У 1905 р. в основному розробив теорію «перманентної» (безперервної) революції; на думку Т., пролетаріат Росії, здійснивши буржуазний, почне соціалістичний етап революції, яка переможе лише за допомогою світового пролетаріату. В ході Революції 1905–1907 рр. фактичний лідер Петербурзької ради робітничих депутатів. Належав до найрадикальнішого крила в РСДРП. У 1908–1912 рр. редактор газети «Правда». У 1917 р. голова Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів, один з керівників Жовтневого перевороту. У жовтні 1917 р. і в 1919–1926 рр. член Політбюро ЦК. У 1917–1918 рр. нарком з закордонних справ; у 1918–1925 рр. нарком військових справ, голова Реввійськради Республіки; один з творців Червоної армії, особисто керував її діями на багатьох фронтах громадянської війни, широко застосовував репресії для підтримки дисципліни і «наведення революційного ладу» на фронті і в тилу. Гостра боротьба Т. з Й. Сталіним за лідерство закінчилася поразкою Т.– в 1924 р. його погляди (троцькізм) оголошені «дрібнобуржуазним ухилом» в РКП(б). У 1927 р. виключений з партії, висланий до Алма-Ати, в 1929 р. – за кордон. Різко критикував сталінський режим як бюрократичне переродження пролетарської влади. Ініціатор створення так званого ІV Інтернаціоналу (1938). Убитий в Мексиці агентом НКВС іспанцем Р. Меркадером.

**Троцькістсько-зінов’євського «об’єднаного центру» справа** («Антирадянський об’єднаний троцькістсько-зінов’євський центр») – сфабрикована у середині 1930-х рр. справа зі звинувачення ряду осіб в проведенні антирадянської, шпигунської, шкідницької і терористичної діяльності. У справі проходило 16 чол., серед них Г. Зінов’єв, який відбував покарання у справі «Московського центру»,Л. Каменєв, що відбував покарання по «Кремлівській справі», Г. Євдокимов та ін. Судовий процес проходив у Москві 19–24.08.1936 р. Всі підсудні засуджені до розстрілу.

**Уборевич** Ієронім Петрович (1896–1937) – воєначальник, командарм 1-го рангу (1935). У громадянську війну командуючий армією на Південному, Кавказькому і Південно-західному фронтах. У 1922 р. військовий міністр і головком Народно-революційної армії Далекосхідної республіки. З 1925 р. командувач військами ряду військових округів. Репресований.

**Установчі збори** – представницька установа, створена на основі загального виборчого права для встановлення форми правління і вироблення конституції Росії. У 1917 р. гасло У. з. підтримували більшовики, меншовики, кадети, есери і інші партії. Скликання У. з. вважався головним завданням Тимчасового уряду, про що він заявив 02(15).03.1917 р. Вибори проходили з 12(25).11.1917 р. до початку 1918 р. За партію есерів проголосувало близько 59% виборців, за більшовиків – 25%, за кадетів –5%, за меншовиків – близько 3%, обрано 715 депутатів. Засідання У. з. відбулося 05(18).01.1918 р. в Таврійському палаці в Петрограді. На перше засідання прибуло 410 депутатів, головою обраний В. Чернов. Переважали есери-центристи; більшовиків і лівих есерів – 155 чол. (38,5%). У. з. відмовилися прийняти ультимативну вимогу більшовиків про визнання декретів з’їздів Рад і були розігнані о 5-ій годині ранку 6(19) січня. У ніч на 7(20) січня ВЦВК прийняв декрет про розпуск У. з., що викликало загострення протистояння в країні.

**Центральний виконавчий комітет** (ЦВК). 1) ЦВК СРСР, найвищий орган державної влади СРСР в 1922–1936 рр. між Всесоюзними з’їздами рад. Функціонував до 1938 р. За Конституцією СРСР 1924 р. складався з 2 палат: Союзної Ради і Ради Національностей. Обирав Президію, голів за кількістю союзних республік, секретаря. Утворював Раднарком і Верховний суд. 2) Найвищий орган державної влади союзних і автономних республік в 1917–1938рр. в період між з’їздами.

**Червона армія**, Робітничо-селянська Червона армія (РСЧА) – назва збройних сил Радянської Росії і СРСР в 1918–1946 рр.

**Червона гвардія** – озброєні загони робітників, створювалися з березня 1917 р. при активної участі більшовиків. У жовтні – листопаді 1917 р. близько 200 тис. чол. У березні 1918 р. влилася в Червону армію.

**Чхеїжзе** Микола Семенович (1864–1926) – політичний діяч, один з лідерів меншовиків. Депутат Державної думи. У 1917 р. голова Петроради і ВЦВК. З 1918 р. голова Закавказького сейму і Установчих зборів Грузії. З 1921 р. в еміграції, покінчив життя самогубством.

**Шахтинська справа** – судовий процес в Москві в травні – липні 1928 р. над групою інженерів і техніків, безпідставно обвинувачених у створенні контрреволюційної шкідницької організації, яка нібито діяла в Шахтинському й інших районах Донбасу. П’ятьох звинувачених засуджено до розстрілу, інших – до різних термінів ув’язнення.

**Ягода** Генріх Григорович (1891–1938) – політичний і державний діяч. З 1920 р. член Президії ВНК, з 1924 р. заступник голови ОДПУ при Раднаркомі СРСР, генеральний комісар держбезпеки (1935). У 1934–1936 рр. нарком внутрішніх справ СРСР. У 1936–1937 рр. нарком зв’язку СРСР. Був одним з головних виконавців масових репресій. Розстріляний.

**Якір** Іона Еммануїлович (1896–1937) – воєначальник, командарм 1-го рангу (1935). У громадянську війну член Реввійськради армії, командував дивізією, групою військ на Південному і Південно-західному фронтах. У 1925–1937 рр. командувач військами ряду військових округів. Член Реввійськради СРСР (1930–1934). Репресований.

**Хронологічний покажчик**

**1917 р.**

Лютий. Запровадження в Петрограді карткової системи розподілу хліба і інших продуктів. Початок «хлібних безладів».

23.02. Масові демонстрації в Петрограді.

25.02. Загальний страйк в Петрограді. Відмова Думи виконати указ Миколи II про її розпуск.

27.02. Масовий перехід солдатів Петроградського гарнізону на бік демонстрантів. Утворення членами «Прогресивного блоку» Тимчасового комітету Державної думи під головуванням М. Родзянка. Утворення представниками партій соціалістичної орієнтації Петроградської ради робітничих депутатів (Петроради) під головуванням М. Чхеїдзе.

02.03. Утворення Тимчасовим комітетом Державної думи Тимчасового уряду на чолі з князем Г. Львовим.

02.03. Зречення імператора Миколи II на користь великого князя Михайла Олександровича.

03.04. Повернення з еміграції групи більшовицьких лідерів на чолі з В. Леніним.

Квітень. Політична криза, викликана нотою міністра закордонних справ П. Мілюкова (18.04) урядам країн Антанти з підтвердженням готовності Росії вести війну до переможного кінця. Масові демонстрації в Петрограді. Відставка П. Мілюкова (02.05) та військового міністра О. Гучкова.

24–29.04. VІІ конференція РСДРП(б). Ухвалення програми В. Леніна, висунутої 04.04. (відмова від підтримки Тимчасового уряду і передача всієї влади до Рад).

05.05. Утворення коаліційного Тимчасового уряду з участю представників Петроради.

03–24.06. І Всеросійський з’їзд Рад робітничих і солдатських депутатів. Утворення Всеросійського центрального виконавського комітету (ВЦВК) під головуванням М. Чхеїдзе.

18.06. Початок невдалого наступу російських військ у Галичині.

03–04.07. Демонстрації озброєних солдатів, матросів і робітників у Петрограді під гаслом «Вся влада Радам!». Спроба більшовиків почати збройне повстання проти Тимчасового уряду.

07.07. Розпорядження Тимчасового уряду про арешт В. Леніна.

07–08.07. Відставка князя Г. Львова і призначення О. Керенського головою Тимчасового уряду.

01–15.08. Державна нарада в Москві.

25–30.08. Заколот Л. Корнілова.

01.09. Утворення Директорії на чолі з О. Керенським. Проголошення Росії республікою.

Вересень. Завоювання більшовиками більшості в Петроградській та Московській радах.

14–22.09. Демократична нарада. Утворення Тимчасової ради Російської республіки (Передпарламенту).

10.10. Рішення ЦК РСДРП(б) про збройне повстання.

12.10. Створення військово-революційного комітету (ВРК) Петроради, до складу якого увійшли більшовики і ліві есери.

22.10. Масові мітинги в Петрограді на підтримку Петроради.

24.10. Рішення ЦК РСДРП(б) про початок збройного повстання. Захоплення частинами ВРК пошти і телеграфу.

25.10. Від’їзд О. Керенського у війська. Арешт членів Тимчасового уряду.

25–26.10. ІІ Всеросійський з’їзд Рад. Ухвалення декретів про мир і про землю. Протест меншовиків і правих есерів «проти військової змови і захоплення влади». Утворення Тимчасового робітничо-селянського уряду, який складався тільки з більшовиків, – Ради народних комісарів (РНК) на чолі з В. Леніним. Обрання ВЦВК на чолі з більшовиком Л. Каменєвим.

02.11. Прийняття РНК «Декларації прав народів Росії».

08.11. Обрання головою ВЦВК більшовика Я. Свердлова.

10.11. Декрет ВЦВК про скасування станів і цивільних чинів.

12.11. Початок виборів в Установчі збори (з 715 місць 370 одержали есери, 175 – більшовики, 40 – ліві есери, 15 – меншовики).

17.11. Початок націоналізації промислових підприємств.

28.11. Декрет РНК про оголошення кадетської партії партією «ворогів народу» і арешт її лідерів.

02.12. Створення Вищої ради народного господарства (ВРНГ).

03.12. Рішення РНК про визнання незалежності України.

07.12. Створення Всеросійської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією і саботажем (ВНК) на чолі з Ф. Дзержинським.

09.12. Створення урядової коаліції більшовиків і лівих есерів.

**1918 р.**

05.01. Відкриття Установчих зборів.

06.01. Розпуск Установчих зборів після відмови прийняти вимогу більшовиків про затвердження представленої ВЦВК «Декларації прав трудящого і експлуатованого народу».

10–18.01. ІІІ Всеросійський з’їзд Рад. Проголошення Росії Радянською Федеральною Соціалістичною Республікою (РРФСР).

15.01. Декрет РНК про організацію Робітничо-селянської Червоної армії.

03.03. Підписання в Бресті миру з Німеччиною і її союзниками на німецьких умовах.

04.03. Утворення Вищої військової ради на чолі з Л. Троцьким.

06–08.03. VІІ з’їзд РСДРП(б). Схвалення умов Брестського миру. Перейменування партії в РКП(б).

12.03. Перенесення столиці РРФСР з Петрограду в Москву.

14.03. ІV Всеросійський з’їзд Рад. Ратифікація Брестського миру. Вихід лівих есерів з коаліції з більшовиками.

08.04. Уведення в Червоній армії інституту військових комісарів.

10–13.04. Штурм Добровольчою армією Катеринодара. Загибель Л. Корнілова, командування армією перейшло до А. Денікіна.

09.05. Декрет ВЦВК про надзвичайні заходи щодо боротьби з «куркульством», яке приховує хлібні запаси. Початок політики «воєнного комунізму».

Травень. Початок заколоту Чехословацького корпусу.

29.05. Декрет ВЦВК про примусовий призов в Червону армію.

08.06. Створення в Самарі есеро-меншовицького уряду – Комітету членів установчих зборів (Комуч).

13.06. Утворення Східного фронту.

23.06. Створення в Омську есеро-меншовицького Тимчасового сибірського уряду.

04–10.07. V Всеросійський з’їзд Рад. Ухвалення Конституції РРФСР.

06–07.07. Заколот лівих есерів в Москві. Вбивство німецького посла.

16.07. Вбивство в Катеринбурзі Миколи II та членів його сім’ї.

13.11. Денонсація урядом РРФСР Брестського миру.

18.11. Встановлення в Омську диктатури адмірала О. Колчака, що проголосив себе Верховним правителем Росії.

**1919 р.**

Січень. Угода генералів А. Денікіна і П. Краснова про створення Збройних сил Півдня Росії.

11.01. Декрет РНК про продрозкладку.

Березень. Початок наступу військ О. Колчака.

30.03. Обрання головою ВЦВК М. Калініна.

Квітень. Початок контрнаступу Червоної армії проти військ Колчака.

Травень. Наступ генерала М. Юденича на Петроград.

Травень. Початок наступу генерала А. Денікіна у напрямі Волги.

12.09. Початок наступу А. Денікіна на Москву.

Жовтень. Початок контрнаступу Червоної армії проти військ Денікіна.

14.11. Взяття Червоною армією Омська.

**1920 р.**

04.01. Передача О. Колчаком верховної влади А. Денікіну.

27.03. Передача А. Денікіним верховної влади П. Врангелю.

06.04. Утворення Далекосхідної республіки (ДСР).

25.04–12.10. Війна з Польщею.

Серпень – червень 1921. Селянське повстання в Тамбовській і Воронезькій губерніях під керівництвом О. Антонова. Розгром повстання регулярними частинами Червоної армії під командуванням М. Тухачевського.

28.10–17.11. Наступ Червоної армії проти військ П. Врангеля. Встановлення радвлади в Криму. Евакуація білогвардійських частин з Криму.

22–29.12. VІІІ Всеросійський з’їзд Рад. Ухвалення плану електрифікації (ГОЕЛРО).

**1921 р.**

Голод в Поволжі та в Україні.

16.01. Союзний договір з Білоруською РСР.

08.02–18.03. Кронштадтський заколот.

08-16.03. Х з’їзд РКП(б). Рішення про перехід до нової економічної політики.

21.03. Декрет про заміну продрозкладки продподатком.

**1922 р.**

06.02. Реорганізація ВНК в Державне політичне управління (ДПУ; з 1923р. – ОДПУ).

03.04. Обрання Й. Сталіна Генеральним секретарем ЦК РКП(б). Формування (в умовах хвороби В. Леніна) тріумвірату (Й. Сталін, Л. Каменєв, Г. Зінов’єв) і початок його боротьби з Л. Троцьким.

10.04–19.05. Генуезька міжнародна економічна конференція з участю делегації РРФСР (з питань відшкодування довоєнних боргів і т. ін.).

16.04. Рапалльський договір РРФСР з Німеччиною.

09.06–09.08. Судовий процес над групою есерів.

Вересень. Виселення з країни видатних діячів науки і культури.

15.11. Декрет ВЦВК про об’єднання ДСР з РРФСР.

30.12. І з’їзд Рад Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Союзний договір між РРФСР, Українською РСР, Білоруською РСР, Закавказькою Федерацією про утворення СРСР. Обрання ЦВК СРСР під головуванням М. Калініна.

**1924 р.**

21.01. Смерть В. Леніна.

26.01–02.02. ІІ з’їзд Рад СРСР. Затвердження Конституції СРСР. Призначення головою РНК СРСР О. Рикова.

Лютий. Грошова реформа. Стабілізація грошової системи.

Лютий. Початок дипломатичного визнання СРСР.

Утворення Туркменської РСР і Узбецької РСР. Їх входження до складу СРСР (за рішенням ІІІ з’їзду Рад СРСР).

**1925 р.**

Листопад – грудень. Розпад тріумвірату (Й. Сталін, Л. Каменєв, Г. Зінов’єв). Виступ Сталіна (у блоці з М. Бухаріним й іншими «правими») проти Каменєва і Зінов’єва, що сформували «нову опозицію» сталінському курсу.

18–31.12. ХІV з’їзд РКП(б). Закріплення перемоги групи Й. Сталіна – М. Бухаріна. Проголошення курсу на «індустріалізацію країни». Перейменування РКП(б) у Всесоюзну КП(б).

**1926 р.**

Формування «об’єднаної опозиції» на чолі з Л. Троцьким, Л. Каменєвим і Г. Зінов’євим. Виключення лідерів опозиції з керівних органів партії.

**1927 р.**

07.11. Виступ «об’єднаної опозиції».

02–19.12. ХV з’їзд ВКП(б). Розгром «об’єднаної опозиції» («троцькістсько-зінов’євський блок»). Курс на насильницьку колективізацію сільського господарства.

**1928 р.**

18.05–06.07. Судовий процес по так званій «Шахтинській справі».

30.09. Публікація в «Правді» статті М. Бухаріна «Замітки економіста». Початок відкритої полеміки між «правими» і Й. Сталіним.

**1929 р.**

Вислання Л. Троцького з СРСР.

23–29.04. ХVІ конференція ВКП(б). Засудження «правого ухилу». Ухвалення 1-го п’ятирічного плану на 1929–1932 рр.

27.12. Заява Й. Сталіна про початок «суцільної колективізації».

Грудень. Перетворення Таджицької АСРР (у складі РРФСР) на союзну республіку і включення її в СРСР.

**1930 р.**

01.01. Постанова ЦК ВКП(б) «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву» (поставлена задача прискорення темпів колективізації).

30.01. Постанова ЦК ВКП(б) «Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації», що санкціонувало конфіскацію майна, масове виселення в необжиті райони та інші репресивні заходи відносно «куркулів».

02.03. Публікація в «Правді» статті Й. Сталіна «Запаморочення від успіхів», в якій засуджувалися «перегини» в ході колективізації, що допускалися, нібито, з вини місцевих властей.

14.03. Постанова ЦК ВКП(б) «Про боротьбу з викривленнями партлінії в колгоспному русі», яка стала своєрідним продовженням статті Й. Сталіна «Запаморочення від успіхів».

Березень – червень. Масовий вихід селян з колгоспів.

07.04. Розширення системи трудових таборів, переданих Головному управлінню таборів (ГУТАБ).

26.06–13.07. ХVІ з’їзд ВКП(б). Висунення гасла «П’ятирічку – за чотири роки». Розгром так званої «правої опозиції».

Липень. Публікація повідомлення про розкриття «контрреволюційної» «Трудової селянської партії».

14.08. Постанова ЦВК і РНК СРСР про загальну безкоштовну обов’язкову початкову освіту.

25.11–07.12. Процес у сфабрикованій справі так званої «Промпартії», у ході якого були висунуті звинувачення в підготовці іноземній інтервенції в СРСР і здійснення актів саботажу та диверсій в промисловості.

19.12. Відставка О. Рикова. Призначення головою РНК СРСР В. Молотова.

**1931 р.**

Березень. Початок судового процесу по сфабрикованій справі так званого «Союзного бюро меншовиків».

**1932 р.**

30.01–04.02. ХVІІ конференція ВКП(б). Ухвалення директив 2-го п’ятирічного плану (1933–1937).

23.04. Постанова ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організацій», яка передбачала розпуск усіх існуючих творчих організацій і створення «союзів». Проголошення «соціалістичного реалізму» єдиним творчим методом літератури і мистецтва.

Літо. Розповсюдження так званої «платформи Рюміна», у якій вимагалося усунення від керівництва Й. Сталіна (09.10.1932 р. прихильники М. Рютіна, в тому числі Л. Каменєв та Г. Зінов’єв, виключені з партії). Заслання М. Рютіна (у 1937р. розстріляний).

07.08. Прийняття закону про охорону соціалістичної власності. Введення смертної кари за розкрадання колгоспного і кооперативного майна.

10.10. Пуск Дніпровської гідроелектростанції (Дніпрогес).

31.12. Офіційне оголошення про дострокове виконання 1-го п’ятирічного плану за 4 роки 3 місяці.

1932–1933. Голодомор в Україні.

**1934 р.**

26.01–10.02. ХVІІ з’їзд ВКП(б) – «з'їзд переможців». Затвердження директив 2-го п’ятирічного плану. Фальсифікація результатів виборів ЦК на користь Й. Сталіна.

10.07. Передача функцій ОДПУ Наркомату внутрішніх справ (НКВС).

18.09. Прийняття СРСР в Лігу Націй.

01.12. Вбивство в Ленінграді секретаря ЦК і Ленінградського обкому і міськкому ВКП(б) С. Кірова. Постанова Президії ЦВК СРСР про введення прискореної процедури слідства і суду.

18.12. Арешт Л. Каменєва та Г. Зінов’єва. Обрання А. Жданова керівником Ленінградської партійної організації.

28–29.12. Закритий судовий процес над членами так званого «Ленінградського центру», що обвинувачувались у підготовці вбивства С. Кірова та інших керівників партії й держави. Винесення смертного вироку.

**1935 р.**

05–16.01. Судовий процес над членами так званого «Московського центру» (обвинувачення і створенні підпільної контрреволюційної організації з підготовки вбивства С. Кірова).

02.05. Договір з Францією про взаємну допомогу.

16.05. Договір з Чехословаччиною про взаємну допомогу (статті про взаємні зобов’язання щодо надання допомоги у разі агресії третьої держави набували чинності тільки за умови виконання відповідних зобов’язань Францією).

Літо. «Кремлівська справа». Звинувачення апарату ЦВК СРСР в підготовці замаху на Й. Сталіна.

31.08. Рекорд донбасівського шахтаря О. Стаханова. Початок пропагандистської кампанії з організації «стахановського руху».

**1936 р.**

19–24.08. Московський процес «у справі 16» за звинуваченням у створенні «терористичного троцькістсько-зінов’євського центру». Всі обвинувачені засуджені до смертної страти і розстріляні (25.08).

30.09. Відставка Г. Ягоди з посади наркома внутрішніх справ. Призначення на цей пост М. Єжова.

Жовтень. Надання допомоги республіканській Іспанії.

25.11–05.12. VІІІ надзвичайний з’їзд Рад СРСР. Ухвалення нової («сталінської») Конституції СРСР. Казахська і Киргизька автономні республіки, що входили до складу РРФСР, одержали статус союзних республік; Закавказька Федерація розділена на Азербайджанську РСР, Вірменську РСР та Грузинську РСР. Найвищим законодавчим органом країни проголошена двопалатна Верховна Рада (ВР) СРСР.

**1937 р.**

23–30.01. Другий московський процес у справі так званого «Паралельного антирадянського троцькістського центру», члени якого обвинувачені в організації саботажу і диверсії. 13 із 17 обвинувачених засуджені до смертної страти.

01.04. Офіційне повідомлення про виконання 2-ї п’ятирічки за 4 роки 3 місяці.

28.04. Постанова РНК СРСР про 3-й п’ятирічний план (1938–1942).

11.06. Повідомлення про прийняття смертного вироку вищим воєначальникам (М. Тухачевському, І. Якіру та ін.), що обвинуваченим у шпигунстві й зраді батьківщині.

1937–1938. «Великий терор». Арештовано 7 млн чол. 3 млн ув’язнених померли або розстріляні.

**1938 р.**

Січень. Обрання М. Калініна головою Президії ВР СРСР.

02–13.03. Третій московський процес у справі так званого «правотроцькістського антирадянського блоку» («процес 21»). Всі звинувачені (в тому числі М. Бухарін, О. Риков, Г. Ягода) засуджені до розстрілу.

29.07–11.08. Збройний конфлікт з Японією в районі о. Хасан.

Жовтень. Видання книги «Історія ВКП(б). Короткий курс», що закріпила ідеологічні догми сталінізму та історії компартії й країни.

08.12. Відставка М.Єжова. Призначення наркомом внутрішніх справ Л.Берію.

**1939 р.**

10–21.03. ХVІІІ з’їзд ВКП(б), Затвердження 3-го п’ятирічного плану (1938–1942). Заява про завершення (в основному) будівництва соціалістичного суспільства в СРСР.

17.04. Радянська пропозиція про укладання трьохстороннього пакту про взаємодопомогу між СРСР, Великобританією і Францією. Початок потрійних переговорів, що закінчилися безрезультатно.

03.05. Призначення на пост наркома закордонних справ голови РНК В.Молотова.

11.05–31.08. Збройний конфлікт з Японією в районі р. Халхін-Гол в Монголії.

12–22.08. Радянсько-англо-французькі переговори в Москві про прийняття військової угоди перед загрозою німецької агресії (закінчилася безрезультатно).

19.08. Торгово-кредитна угода з Німеччиною.

23.08. Пакт про ненапад з Німеччиною, який включав секретний протокол про розподіл сфер впливу в Східній Європі.

01.09. Напад Німеччини на Польщу. Початок Другої світової війни.

**Список рекомендованої літератури**

**Основні навчальні посібники**

Іваненко, В. В. Історія Радянської держави (1917-1991 рр.) [Текст]: навч. посіб. / В.В. Іваненко, А. І. Голуб, А. Ю. Шевченко. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2002. – 576 с.

Барсенков, А. С. История России. 1917-2004 [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. – 3-е изд. расш. и перераб. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 846 с.

Верт, Н. Історія Радянської держави. 1900-1991 [Текст]: навч. посіб. / Н. Верт; пер. з фр. – Рівне: Вид. агенція «Вертекс». – 2011. – 480 с.

Соколов, А. К. Курс советской истории. 1917-1940 [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов: в 2 кн. / А. К. Соколов. – Кн. 1. - М.: Высш. шк., 1999. – 272 с.

**Навчальна література**

Бойко, О. Д. Історія України [Текст]: навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-тє вид, виправл., доповн. – К.: Академвидав, 2010. – 688 с.

Боффа, Дж. История Советского Союза. От революции до Второй мировой войны. Ленин и Сталин. 1917-1941 [Текст]: в 2 т. / Дж. Боффа. – Т. 1. - М.: Междунар. отношения, 1994. – 632 с.

История России. ХХ век [Текст] / А. Н. Боханов [и др.] – М.: ООО «Изд. АСТ-ЛТД», 1998. – 608с.

История России (ІХ–ХХ вв.) [Текст]: учеб. пособие / отв. ред. Я.А.Перехов [и др.]. – М.: Гарадарики; МарТ, 1999. – 623 с.

История России. XX век [Текс]: учеб. пособие для студ. вузов/ отв. ред. В. П. Дмитренко. - М.:АСТ, 2000. – 608 с.

История России. С древнейших времен до начала XXI века [Текст]: в 2 т. / под ред. А. Н. Сахарова. – М.: АСТ, 2005. – Т. 2: С начала XIX века до начала XXI века. – 863с.

Карр, Д. X. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917–1929 [Текст] / Д.Х. Карр. – М.: ИНТЕР-ВЕРСО, 1990. – 208 с.

Кульчицький, С. Комунізм в Україні перше десятиріччя (1919–1928) [Текст] / С.Кульчицький. – К.: Основи, 1996. – 396 с.

Маля, М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії. 1917–1991 [Текст] / М.Маля. – К.: Мегатайп, 2000. – 606 с.

Новейшая история России. 1914–2002 [Текст]: учеб. пособие / под ред. М.В.Ходякова. – М.: Юрайт, 2004. – 527 с.

Отечественная история (1917–2001) [Текст] / отв. ред. И. М. Узнародов. – М.: Гардарики, 2002. – 557 с.

Політична історія України [Текст]: навч. посіб. / за ред. В. І. Танцюри. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2008. – 552 с.

Субтельний, О. Історія України [Текст] / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1993. – 720 с.

Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945) [Текст] / под ред. А.Ф.Киселева, Э. М. Щагина. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 896 с.

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вступ.............................................................................................................................. | | 3 |
| Змістовий модуль 1. | Революція 1917 року та громадянська війна........................ | 4 |
| Тема 1. | 1917 рік – рік революційних потрясінь та боротьби альтернатив.............................................................................. | 4 |
| Тема 2. | Громадянська війна та політика «воєнного комунізму»........... | 11 |
| Змістовий модуль 2. | Радянська держава в період 1920–1930-х рр........................ | 17 |
| Тема 3. | Радянська держава в період непу (1921 – кінець 1920-х рр.)................................................................................ | 17 |
| Тема 4. | Форсована модернізація СРСР і зміцнення радянського тоталітаризму (кінець 1920-х – 1930-ті рр.)................................ | 23 |
| Словник термінів та історичних персоналій.............................................................. | | 30 |
| Хронологічний покажчик............................................................................................ | | 44 |
| Список рекомендованої літератури............................................................................... | | 51 |