Прес - конференція

**Тема. Зовнішня політика СРСР напередодні другої світової війни**

**Мета.** Ознайомити учнів з основними напрямками зовнішньої політики України напередодні та на початку другої світової війни; виробити вміння пояснювати історичні факти, робити висновки, оцінювати події на основі здобутих знань; сприяти вихованню в учнів загальнолюдських ціннісних орієнтацій.

**Хід уроку**

**І.1. Організація класу**

 **2. Оголошення теми і завдань уроку**

Завдання нашого уроку: проаналізувати зовнішню політику СРСР напередодні війни, розкрити хід англо-франко-радянських переговорів, познайомитись з пактом про ненапад і його наслідками для нашого краю.

В кінці уроку дати відповідь на запитання - Чи вплинув Радянський Союз на початок Другої світової війни?

Сьогодні перед нами виступлять політологи, дипломати, соціологи, історики, краєзнавці, щоб спільними зусиллями розкрити тему уроку.

**План**

1. Англо-франко-радянські переговори.
2. Радянсько-німецький пакт.

3. Введення радянських військ на Західну Україну і Західну Білорусію.
Трагедія в Дубенській в'язниці.

**II. Вивчення нового матеріалу**

Давайте з'ясуємо питання, що ж таке зовнішня політика?

Слово політологу. **Політолог:**

- Зовнішня політика - загальний курс держави в міжнародних справах, що має регулювати відносини країни з іншими державами і народами відповідно до її принципів і цілей.

Діяльність держави в галузі зовнішньої політики спрямована на створення умов для реалізації цілей, до яких прагнуть правлячі кола країни.

Засобам здійснення зовнішньої політики є дипломатія. Основні види дипломатичної діяльності - переговори, дипломатичне листування, укладення угод, проведення конгресів, конференцій, участь у роботі міжнародних організацій. **Вчитель:**

- В результаті мюнхенської угоди ситуація в Центральній Європі корінним
чином змінилась. Німеччина зміцнила своє стратегічне становище. Британські і
Французькі позиції були послаблені.

Перехід від політики нейтралітету до прямого сприяння агресорам полегшили нові загарбницькі акції фашистській Німеччині. В березні 1939 р. самостійність Чехословаччини була ліквідована.

Далі Німеччина зажадала передачі їй Польщею Гданська. Відмова польського

УРЯДУ сприяла підготовці до захоплення ПОЛЬЩІ. З квітня 1939 р. Гітлер затвердив план

"Вайс", що передбачав напад на Польщу.

Для захоплення Польщі Німеччині потрібний був союзник.

Союзника також шукав Радянський Союз, щоб не опинитись в цілковитій ізоляції.

В березні 1939 р. Англія і Франція вступили в дипломатичну переписку з Радянським урядом.

 Конкретніше про англо-франко-радянські переговори нам розповість дипломат. **Дипломат**:

 - Англо-франко-радянські переговори розпочаті в квітні 1939 р. з самого початку були приречені на провал, тому що всі сторони використовували переговори як ширму для таємних домовленостей з Гітлером, намагаючись відвести від себе удар на якомога довший строк.

Так, СРСР в квітні 1939 р. одночасно з пропозицією Англії і Франції розпочати тристоронні переговори запропонував Німеччині встановити тісні відносини. Не відставала й Англія, яка водночас з переговорами в Москві таємно домовлялася з Гітлером.

СРСР висунув пропозицію укласти тристоронній договір про взаємодопомогу, включаючи військову, в разі нападу агресора на будь-яку з трьох сторін. Англія, Франція і СРСР мали надати військову допомогу всім східноєвропейським країнам - від Румунії до Балтії. Англія і Франція ухилялися від вирішення цього питання, побоюючись що ці країни можуть опинитись у сфері впливу СРСР.

Радянський Союз небезпідставно звинуватив англійський, французький уряди в затягуванні переговорів.

23 липня уряд СРСР запропонував Англії і Франції почати переговори з воєнних питань. Англія і Франція погодились, але оперативності не виявили. їх місії прибули до Москви лише 11 серпня. Британській делегації була дана інструкція затягувати переговори. Радянська місія представила свій проект плану спільних операцій по відверненню агресій в Європі. Англія і Франція не дали відповіді на радянський проект і завели переговори у безвихідь. СРСР запропонував перенести переговори на пізніше. Відповідальність за зрив переговорів Радянський Союз покладав на Англію і Францію. У звіті радянської делегації 26 серпня 1939 р. говорилося:

*"Радянська місія відзначає, що місії Англії і Франції були відряджені їх урядами для вироблення воєнної конвенції, нерозривно пов'язаної з укладенням політичного пакту. Радянська місія знову підкреслює, що пропуск збройних сил СРСР через територію Польщі й Румунії є воєнною аксіомою, і якщо французи й англійці перетворювали це питання у більшу проблему, що вимагала тривалого вивчення, то є всі підстави сумніватися в їхніх намірах справжнього військового співробітництва з СРСР. Ось чому відповідальність за зрив переговорів цілком лягає на французьку й англійську сторони ".*

 Але відповідальність за зрив переговорів несли всі учасники. Радянському керівництву не вистачало терпіння, і мабуть, воно і не планувало ним запастися, адже

для Сталіна відкривалися чудові перспективи у переговорах з Гітлером.

**2. Вчитель:**

У розпалі переговорів з Англією і Францією наприкінці липня 1939 р. відновилися переговори між СРСР і Німеччиною. Обидві сторони прагнули вирішити територіальні питання, вигідні для обох сторін. Радянський Союз сподівався через посередництво Німеччини врегулювати збройний конфлікт з Японією на Далекому Сході.

Про підписання договору СРСР з Німеччиною нам розповість історик.

**Історик:**

- 12 серпня німецькому урядові повідомили, що СРСР готовий обговорити з
Німеччиною новий характер відносин. Ця заява була відповіддю на німецьку
пропозицію, зроблену ще на початку серпня міністром закордонах справ Німеччини
Ріббентропом. 19 серпня 1939 р. Німеччина підписала з СРСР кредитну угоду, яка крім
надання кредиту розширювала можливості СРСР в експорті продовольства і закупівлі
нової техніки.

Радянському Союзу надавався кредит на 200 млн. німецьких марок. У свою чергу СРСР зобов'язувався постачати товари на суму 180 млн німецьких марок. 22 серпня 1939р. Гітлер дав цій угоді високу оцінку і заявив: *"Нині ми не боїмося блокади. Схід постачає нас зерном, м’ясом, вугіллям, оловом, цинком ".*

20 серпня Гітлер надсилає послання Сталіну, в якому дав зрозуміти, що згоден на далекосяжні вимоги Сталіна, а наступного дня Сталін призначає дату візиту Ріббентропа в Москву - 23 серпня. Переговори з Англією і Францією перериваються. Міністр закордонних справ Німеччини Ріббентроп і голова Раднаркому Молотов підписують 23 серпня пакт про ненапад строком на 10 років.

Важливою складовою частиною радянсько-німецького договору був Таємний протокол, про існування якого тривалий час замовчувалося. Він передбачав розмежування сфер впливу сторін у Східній Європі: радянська сфера охоплювала Естонію, Латвію, Фінляндію, Бессарабію, Східну частину Польщі (Варшавське і Люблінське воєводства), західноукраїнські і західнобілоруські землі; німецька - Литву. Отже, радянське керівництво було обізнане з німецькими планами вторгнення в Польщу і стало на шлях потурання агресору, який 1 вересня 1939р. розв'язав Другу світову війну.

24 серпня договір було опубліковано в радянських газетах. **Вчитель:**

- Оприлюднивши угоду від 23 серпня 1939 р. Сталін і Молотов засекретили
історію з протоколами. Ось як виглядало офіційне повідомлення про угоду: *"23-го
серпня о 3 годині ЗО* хв. *відбулась перша бесіда голови Раднаркому і Наркомзаксправ*шов. *Молотова з міністром іноземних справ Німеччини п.фон Ріббентропом з
питання укладення пакту про ненапад. Бесіда відбулась в присутності Сталіна і
німецького посла п. Шуленбурга і тривала близько 3-х годин. Після перерви о 10*

*годині вечора бесіду було поновлено і закінчено підписанням угоди про ненапад, текст якої наведено нижче ".*

**Завдання учням:**

Прочитайте документ №2 підручник ст. 164, проаналізуйте і дайте відповідь на запитання: "Яку основну ідею щодо проведення зовнішньої політики висував націонал-соціалізм у Німеччині?"

Секретні протоколи готували таємно не тільки від народу, а й від членів ЦКВКП (б), членів партії, Верховної Ради і Уряду СРСР. І навіть від декого із членів Політбюро. М. Хрущов згадував, що в Сталіна вони зібралися лише 23 серпня увечері: *"...Сталін розповів, що Ріббентроп уже полетів до Берліна.. Він приїхав з проектом угоди До нас фактично відходять Естонія, Латвія, Литва, Бессарабія і Фінляндія таким чином, що ми самі будемо вирішувати з цими державами питання про долю їхніх територій, а гітлерівська Німеччина при цьому ніби не присутня, це винятково наше питання. Стосовно Польщі Сталін сказав, що Гітлер нападе на неї і зробить своїм протекторатом. Східна частина Польщі, населена білорусами і українцями, відійде до Радянського Союзу. Природно, що ми були за останнє, але почуття відчували мішані. Сталін це розумів. Він говорив: "Тут точиться гра, хто кого перехитрує і обдурить ".*

*Самої угоди з Німеччиною я не бачив. Гадаю, крім Молотова, Сталіна та деяких причетних до цього чиновників Наркомату закордонних справ, її у нас ніхто не бачив".*

**А як же ставився до підписання пакту народ?**

Слово соціологу. **Соціолог:**

- Цікаво що ще в 1939-му році в людей було адекватне уявлення про те, що власне відбулося. Після того, як текст угоди між СРСР і Німеччиною було надруковано 24 серпня 1939 р. в газеті "Правда", НКВС почав збирати матеріали про реакцію населення на цю подію. Ось деякі із них:

*"Я не вірю німцям... Внаслідок угоди сильно постраждає Польща... Але яка користь буде для нас - сказати важко ".*

*"Я вважаю, що укладена угода з Німеччиною є великою перемогою німецької дипломати. Німці вдало використали затягування в наших переговорах з Англією і Францією і винесли для себе максимальну вигоду, розв'язавши собі руки для досягнення агресивної мети".*

*"...Дві диктатури домовилися просто, ніяких лідерів опозиції, ніяких парламентів. Варто лише Гітлеру перейти від фашизму до соціалізму чи Сталіну від соціалізму до фашизму".*

*"Гітлер обдурив Радянський Союз, поза сумнівом, він скористався цією угодою для захоплення Польщі, а потім всіх держав, що межують з нами на заході, після чого порахується з Радянським Союзом ".*

*"Ми, люди старшого віку, звикли за радянської влади до багато чого. Ми навчились нічому не дивуватись. Про те молодь не лише дивується, а й обурюється.*

У *демонстрації дружби з погромниками вона вбачає просто зраду з боку керівництва партії. Молодь вчили ненавидіти фашизм, раптом Сталін став поруч з погромниками ".*

- Чи схвалював народ даний договір?
**Вчитель:**

- Отже, рішення про підписання договору і по суті і за формою є актом
особистої влади, не відбивав волю і настрої тодішнього "радянського народу",
який так і не зміг зрозуміти чому раптом з преси зникли викриття фашизму, а
натомість з'явилися публікації, що "таврували" англійців і французів за те, що
вони силою прагнуть "придушити ідеї гітлеризму".

**Документознавець:**

 - Лише мовою документів можна досконало зрозуміти події.
 Цікавим є донесення німецького посла у Москві від 6 вересня 1939 р.:
 *"Раптовий поворот у політиці Радянського Союзу після багатьох років* *пропаганди, спрямованої проти німецьких, агресорів, ще не дуже ясно зрозумілий населенню. Особливі сумніви викликають заяви офіційних агітаторів про те, що Німеччина більше не є агресором. Радянський уряд робить усе можливе, щоб змінити ставлення населення до Німеччини. Пресу ніби підмінили. Напади на Німеччину не тільки цілком зникли, але всі описи подій зовнішньої політики значною мірою засновані на німецьких повідомленнях, і вся антинімецька література вилучається з книжкової продукції. Початок війни між Німеччиною та Польщею дуже вплинув на тутешню громадську думку і викликав у широких колах населення нові побоювання, що Радянський Союз може виявитись втягнутим у війну. Роками поширювана недовіра до Німеччини не може бути швидко розсіяна, незважаючи на ефективну контрпропаганду, що здійснюється на партійних та виробничих зборах. Населення висловлює сумнів, що після того, як Німеччина розгромить Польщу, вона може піти проти Радянського Союзу".*

Характерний запис зробив у своєму щоденнику восени 1939 р. відомий письменник Генріх Манн:

*"Сталін - той самий Гітлер, він багато років гудив Гітлера та його державу, хоча певно заздрив йому. Один зрадник побудував усю свою кар'єру на антибільшовизмі. Раптом він робить поворот, і тут таки інший зрадник розкриває йому обійми? Вони знайшли одне одного, щоб виступити проти цивілізованого світу. Нарешті вдвох ".*

Переконливим підтвердженням цих слів може бути виступ В. Молотова 31 серпня 1939 р.

*"Слід визнати, що і в нашій країні були деякі короткозорі люди, які, захопившись спрощеною антифашистською агітацією, почали забувати про цю провокаторську роботу наших ворогів...*

*Вчора ще фашисти Німеччини здійснювали стосовно СРСР ворожу нам зовнішню політику. Так, вчора ще у сфері зовнішніх відносин ми були ворогами.*

*Сьогодні, однак, обстановка змінилася і ми перестали бути ворогами ".*

Яскраві ілюстрації до цих слів наводить у своїй книзі колишній завідувач берлінського відділення ТАРС Іван Філіпов. Він зазначає, зокрема, що 24 серпня 1939 р. вранішні берлінські газети вийшли з величезними аншлагами, що сповіщали про підписання угоди між СРСР та Німеччиною, публікували фото на яких Ріббентроп був поруч із Сталіном. (Демонструється фото). Ці випуски газет миттєво розкуповувались. **Вчитель**:

Німецька преса почала друкувати серію статей про СРСР. У цей період нациський режим прагнув продемонструвати свою "доброзичливість "до нового союзника. На сцени німецьких театрів було допущено російську класику. Так в драматичному театрі у Берліні було здійснено вистави за п'єсами О.Островського "Ліс" та А.Чехова "Три сестри" та інші.

На вимогу Сталіна Комінтерн змушений був офіційно схвалити політику Кремля. З публікацій Комінтерну зникло саме поняття "фашизм".

На допомогу "друзям" Сталін "здав" нацистам багатьох комуністичних діячів, які перебували в Радянському Союзі. їх обмінювали на російських емігрантів, що проживали в Німеччині.

Наприкінці вересня знову відбулась зустріч у Москві СРСР з Німеччиною. 28 вересня 1939 р. укладено угоду "Про дружбу і кордон".

За цією угодою в Німеччину з СРСР почалося постачання продовольства і стратегічної сировини.

Безперечно після зустрічі Ріббентроп надіслав Гітлеру телеграму такого змісту: *"Сталін і Молотов дуже милі. Я почував себе, як серед старих партійних товаришів".*

ЗО вересня 1939 р. "Правда" надрукувала заяву Ріббентропа співробітникові ТАРС, де були такі слова; *"Переговори відбулися в особливо дружній і чудовій атмосфері. Одначе, насамперед, я хотів би відзначити винятково сердечне прийняття, надане мені радянським урядом і особливо Сталіним і Молотовим".*

У жовтні 1939 року почались нові переговори з економічних питань, що завершились 11 лютого 1940 р. (Демонструється фото). Було вирішено, що Радянський Союз в перші дванадцять місяців надасть Німеччині сировину загальною вартістю півмільярда рейхсмарок, у тому числі зерно, нафту (900 тисяч тонн), бавовну (100 тисяч тонн), фосфати (500 тисяч тонн) та багато іншого.

10 січня 1941 року укладено ще одну нацистсько-більшовицьку економічну угоду. І всі ці домовленості Сталін почав виконувати. Це тривало буквально до початку вторгнення нацистів 22 червня 1941 р. в СРСР.

**Вчитель**:

- Маючи підтримку Радянського Союзу, Гітлер 1 вересня 1939 року розпочав війну, напавши на Польщу.

Радянський Союз згідно з таємним протоколом мав ввести теж війська на територію Польщі. Інтерес викликає те питання, що СРСР затягував із введенням військ

на територію Польщі хоч німецька сторона наполягала на цьому. Наприклад, коли посол Німеччини СРСР Шуленбург наполягав (починаючи з 3 вересня) на тому, щоб СРСР якнайшвидше повідомив строк виступу своїх військ. Молотов відповів, що час ще не настав. Потім він заявив, що якщо виступ відбудеться, то з обгрунтуванням: Червона Армія виступає на захист населення Західної України і Західної Білорусії від німецької агресії. Це викликало в Берліні явне незадоволення. Стало ясно, що СРСР не збирався посилати свої війська за домовлену секретним протоколом лінію чотирьох рік: Тиса -Нарев - Вісла - Сян.

Сталіну було цілком ясно, що запропонована Гітлером розмежувальна лінія підступна: якщо б СРСР вступив у бойові дії і заглибився б на сотню кілометрів на території Польщі то ,щоб тоді сталося?

Як же вчинив СРСР?

Слово історику. **Історик:**

- Коли німецьке військо увійшло до Варшави, то СРСР вирішив втрутитись.

Ось як у газеті "Правда" аргументувались ці події: *"Польсько-німецька війна виявила внутрішню неспроможність польської держави. Надана сама собі і залишена без керівництва, Польща перетворилась у зручне поле для всіляких випадковостей та раптовостей, що можуть створити загрозу для СРСР. Ось чому, будучи дотепер нейтральним, радянський уряд не може більш нейтрально ставитись до цих фактів.*

*Радянський уряд не може також: байдуже ставитись до того, щоб єдинокровні українці і білоруси, які мешкають на території Польщі, кинуті на призволяще, залишились беззахисними.*

*З огляду на таку обстановку радянський уряд віддав розпорядження Головному командуванню Червоної армії дати наказ військам перетнути кордон і взяти під захист життя та майно населення Західної України та Західної Білорусії".*

17 вересня Червона Армія вступила в Польщу, а 19 вересня було опубліковане спільне радянсько-німецьке комюніке, в якому зазначалось, що мета цієї акції полягає у "відновлені в Польщі миру і порядку". Ось одна з карикатур англійського журналу. (Демонструється). Під час наступу радянських військ у полон потрапило 230 тис. польських солдатів і офіцерів, переважна більшість з яких згодом була розстріляна.

Для здійснення походу в Західну Україну було створено Український фронт (командуючий маршал К. Тимошенко). Протягом першого дня наступу радянські війська просунулись на захід на 70-100 км., зайняли Рівне, Дубно, Збараж, Тернопіль, Чортків. Лівим флангом вийшли на лінію річок Стир - Дністер між Бучачем і Заліщиками. 18 вересня радянські війська вступили в Луцьк, Станіслав, Галич 22 вересня - у Львів, 24 вересня - у Дрогобич, 26 вересня - у Самбір та Яворів, 27 вересня - у Старий Самбір. **Вчитель:**

- У зв'язку з цими подіями Микита Хрущов, який тоді очолював ЦК КП(б)У і брав
безпосередню участь у цих подіях згадував: *"Якщо вже в перший день ми підійшли до*

*Тернополя, то до Львова підступили, напевно, на другий чи на третій день. Німці також: підійшли до нього, але ми їх трохи випередили, хоча ні вони, ні ми до Львова ще поки не увійшли. Тут виникло питання, як би не стикнутись нашому війську з німецьким. Ми вирішили увійти з ними у прямий контакт ... переговори з німцями закінчилися доволі швидко: вони хотіли першими увійти до Львова, щоб встигнути пограбувати його міські ресурси. Але оскільки наше військо вже стояло поруч, то вони не захотіли в той момент демонструвати ворожість, показали, що дотримуються угоди, і заявили: "Будь ласка".*

Після того як Західна Україна і Західна Білорусія була зайнята Червоною армією розпочався процес радянізації, створювалися органи радянської армії, проводились депортації, репресії.

Маючи величезний досвід у боротьбі з "ворогами народу", почали масово розправлятися з тими, кого кваліфікували "ворожими", або "соціально - небезпечними" елементами. До радянського полону було відправлено 1,5 млн. мобілізованих у польську армію, з яких 15 тисяч розстріляли в Катині на Смоленщині, на Харківщині, Луганщині, де їх забирали до концентраційних радянських таборів.

Депортації підлягали так звані "куркулі", священики всі, хто міг чинити опір окупаційним властям. Переповненими були також місцеві в'язниці, в які теж потрапляла в основному по політичних мотивах найпрогресивніша молодь, ні в чому не винні люди, з якими на початку Великої Вітчизняної війни в 1941 р. сталася страшна трагедія у в'язницях.

Про неї нам розповість краєзнавець. **Краєзнавець:**

Відступаючи, радянська влада знищувала в'язнів. Страшна трагедія трапилась у Дубенській в'язниці. Слідча комісія сенату США під головуванням Керстена встановила, що тоді у Дубно без суду було закатовано майже 1000 в'язнів. Інші джерела називають інші цифри.

Із спогадів очевидців стало відомо, що 24 червня увечері при підході німецьких військ до міста у в'язниці розпочалися розстріли в'язнів.

Спочатку розстріляли дітей у камерах, а потім рушили далі. Там, де було багато в'язнів, двері відкривали і, закинувши декілька гранат, двері закривали, або розстрілювали в'язнів з автоматів. Опівночі розстріли затихли. Енкаведисти втекли. Люди почали рятувати живих, але цим ще не закінчились розстріли у в'язниці.

Смерть ще раз ходила по камерах. Енкаведисти знову повернулися сюди і почали добивати поранених, насолоджуючись муками.

Після розстрілів 25 червня енкаведисти покинули Дубно, а жителі навколишніх околиць знову кинулись до в'язниці, щоб рятувати поранених. Про те, що побачили тоді у в'язниці вони розповідають з болем, ледве стримуючи сльози.

Кожного року у червні дубенчани вшановують пам'ять безвинно знищених наших краян, покладають квіти до пам'ятного знака, який встановлено неподалік стін тюрми.

У фондах Дубенського заповідника зберігається багато спогадів очевидців та

колишніх в язнів.

(Демонструються ілюстрації, книга). **ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу**

Отже, з допомогою дипломатів, політологів, істориків, соціологів, документознавців та краєзнавців ми познайомились з ходом підписання радянсько-німецького пакту і подіями 1939 року на Західній Україні і Західній Білорусії.

Отже, чи вплинув безпосередньо Радянський союз на початок Другої світової війни? Вірш, що зараз прозвучить підсумовує міжнародну політику в світі напередодні Другої світової війни.

Події в Європі, Події у світі... За спокій і мир. Усі ми в одвіті.

В рейхстазі фашисти, щоб світ поділити,

Схотіли в життя нацизму ідеї втілити:

"Арійці - це роса, а іншим не жити!" Воює Італія У вогні Іспанії

Задоволена розвитком подій Вже міцна Германія

Ніхто Фашистам не перешкоджає,

Гітлер поступово Європу

До рук прибирає В союзі з фашистами Також Японія. Миру й спокою у світі Настала агонія

Союзника треба

Советам шукати

Англо - французькі

Переговори зірвати Союзник - це Гітлер –

Так Сталін гадає.

Відносно поляків

Він теж плани має.

Зібрались міністри І пакт підписали. Народам в державах Про все не сказали.

Ми зерно їм даруєм,

**-я- ^ ^\* • *ШШ •-\*\*\*+•\* Ш* «**

Вони нам кредити

А чи дотримають слова

Фашистські бандити?

Вже Польща воює

Фашист в ній лютує

Союз ще мовчить...

Європа теж "спить"...?

 Фашисти катують,

Вони не жартують,

Тут біди і смерть.

Ех, розбити б їх вщерть!

Та світ ще не знає,

Що на нього чекає,

Щоб його не чіпали.

Стороною минали — бажає, Ще думу гадає,

Дрімає...

А Гітлер вперед на

Союз наступає

 Події в Європі

Події у світі

За спокій і мир

Усі ми в одвіті.

- І на завершення невеличке самостійне завдання. Розставте події в логічній послідовності.

**Картка - завдання**

Введення радянських військ в Західну Україну і Західну Білорусію. Пакт про ненапад.

Початок англо-франко-радянських переговорів. Мюнхенська угода.

Прибуття англо-французьких місій у Москву. Угода про дружбу і кордон. Ліквідація самостійності Чехословаччини.

Завершення переговорів з економічних питань міме СРСР і Німеччиною. Кредитна угода Німеччини та СРСР. Напад Німеччини на Польщу.