**Конспект уроку з Всесвітньої історії 11 клас**

**Тема :** **Криза комуністичних режимів країн Центрально-Східної Європи.**

Мета: Сприяти формуванню знань про розвиток країн Східної Європи після II світової війни, та боротьбу народів проти встановлення прокомуністичних режимів. Розвиток історичного, критичного та творчого мислення, здатності розуміти загальний хід історичного процесу, проблеми, що стоять перед країною та світом. Сприяння формуванню політичної та правової культури, громадянської самосвідомості, долучення до духовних, культурних надбань і цінностей, історико-культурних традицій українського й інших народів.

**Тип уроку:** Комбінований з використанням мультимедійних засобів та комп’ютерних технологій навчання.

**Забезпечення заняття:** .Підручник: Ладиченко Т.В., Всесвітня історія,Рівень стандарту,11клас, -Київ. 2011 рік., Щупак І.Я., Морозова Л.В., Всесвітня історія. Новітній період (1939-2011): підр. для 11 класу, Запоріжжя, Прем'єр, 2011 рік ,атлас Новітня історія , політична карта Європи, презентація, відеопроектор, персональні гаджети, ноутбук , навчальна платформа (MOODL)

**Структура заняття, основний зміст і методи роботи:**

**1.Оргмомент-перевірка присутніх, підготовка аудиторії до заняття.**

**2.Мотивація навчальної діяльності – повідомлення теми та мети заняття.**

**3.Актуалізація опорних знань. Комп’ютерне онлайн тестування через платформу(MOODL). Зразки тестів-**

1. В якому році була утворена ПОРП?

Виберіть одну відповідь:

a. 1949

b. 1947

c. 1946

d. 1948

2.Режими народної демократії існували в країнах Східної Європи до..

Виберіть одну відповідь:

a. 1948 р

b. 1950 р.

c. 1953 р

3.Яку модель соціалізму було обрано країнами Східної Європи?

Виберіть одну відповідь:

a. самоврядна (Югославська)

b. радянська (сталінська)

c. китайська

4.Коли Румунія проголошена республікою?

Виберіть одну відповідь:

a. 1946

b. 1948

c. 1947

d. 1945

5.З 1949 р. Угорська партія трудящих проводить такий курс.

Виберіть одну відповідь:

a. ухвалюються рішення ХХ з’їзду КПРС

b. формується культ особи М. Ракоші

c. будується ринкова економіка.

6.У 1945-1947 рр. в країнах “народної демократії” існували ... уряди

Виберіть одну відповідь:

a. коаліційні

b. комуністичні

c. фашистські

7.Що таке РЕВ?

Виберіть одну відповідь:

a. Рада економічної взаємодопомоги

b. Рада електричної взаємодопомоги

c. Російська енергетична допомога

8.Яка з названих країн не ввійшла в ОВД?

Виберіть одну відповідь:

a. СФРЮ;

b. СРСР

c. ПНР

d. НРБ

9.Що таке ОВД?

Виберіть одну відповідь:

a. організація Варшавського договору

b. охорона взаємної допомоги

c. обласний військовий договір

d. організація воєнних дій

10.Чи вірно, що країни “соцтабору” за показниками економічного розвитку випереджували країни Західної Європи?

Виберіть одну відповідь:

a. так

b. ні

11.Німецьку Демократичну Республіку було проголошено:

Виберіть одну відповідь:

a. 1948 р.

b. 1950 р.

c. 1951 р.

d. 1949 р.

12.Укажіть, якому поняттю відповідає наведене визначення:

"Військовий союз європейських соціалістичних держав при провідній ролі Радянського Союзу, створений у травні 1955 р.

Виберіть одну відповідь:

a. ОВД

b. РЕВ

c. НАТО

d. СНД

**4. Вивчення нового матеріалу: діяльність студентів спрямована на реалізацію цілей заняття.**

**Тема :** Криза комуністичних режимів країн Центрально-Східної Європи.

План

1. Угорська революція 1956 р
2. “Празька весна” 1968 р.
3. Антикомуністичні виступи у Польщі.(1950-1980ті рр.)

Під час пояснення нового матеріалу відбувається візуальне супроводження

у вигляді презентації.

Угорська революція 1956 р

Під впливом ідей XX з'їзду КПРС в Угорщині, як і в інших країнах Східної Європи, пожвавився національно-демократичний рух. Населення вимагало негайно реабілітувати безвинно засуджених, страчених політичних і громадських діячів, відставки наступника М. Ракоші сталініста Е. Гере.

Події у Польщі стали каталізатором суспільного вибуху в Угорщині.

23 жовтня 1956 р. понад 50 тис. осіб зібралися біля будинку польського посольства, студенти вимагали припинення беззаконня й культу особи. Підрозділи служби безпеки відкрили вогонь по демонстрантах. Ці події стали прологом народно-демократичної революції в Угорщині.

Непередбачуваність наслідків випадання однієї країни з радянського блоку штовхала СРСР на надзвичайні заходи. Попервах урядові І. Надя, який прийшов до влади в ніч проти 24 жовтня, у Москві довіряли і радилися з ним. На світанку 24 жовтня до Будапешта "на усне прохання" угорських керівників було введено радянські війська.

Одначе 28 жовтня Надь висунув вимогу, вивести радянські війська з Будапешта і країни в цілому.

І листопада 1956 р. І. Надь сформував коаліційний уряд. Новий уряд проголосив нейтралітет Угорщини і вихід її з Варшавського договору, висловив намір припинити орієнтацію на СРСР і розпочати великомасштабне економічне співробітництво з західними країнами. Замість комуністичних адміністрацій створювалися нові органи влади — ради. Оголошувалася амністія для політичних в'язнів, УПТ розпускалася. І тоді в Москві вирішили переглянути лінію співробітництва на користь суто воєнного вирішення угорської кризи, зміни уряду. Замість УПТ створювалася нова партія — Угорська соціалістична робітнича партія (УСРП), яку очолив Янош Кадар. На нього радянські керівники покладали завдання відновлення комуністичного правління в Угорщині після завершення воєнної операції. На військовому літаку Кадара вивезли до СРСР, де він залишався до 4 листопада — початку штурму радянськими дивізіями Будапешта. Того дня група політичних діячів на чолі з Я. Кадаром створила Тимчасовий революційний робітничо-селянський уряд для "розгрому контрреволюції та відродження соціалізму в країні".

На світанку 4 листопада радянські війська за наказом маршала Конєва розпочали виконання поставленого завдання — "допомогти зламати опір заколотників у Будапешті, відновити законну владу і порядок у країні".

Люди, які домоглися демократичних свобод, стали на захист своїх завоювань- пролилася кров. Унаслідок бойових дій в листопаді 1956 р. — січні 1957 р. в Будапешті загинуло 1188 мешканців, іще 200 — в інших містах країни. Серед радянських військ утрати склали 720 вояків загиблими і такими, що пропали безвісти. Є достовірні дані, що військові чекісти розстріляли кількасот вояків Радянської армії, які відмовилися стріляти в повсталих угорців.

Події в Угорщині 1956 р. стали наслідком кризи сталінської моделі соціалізму.

“Празька весна” 1968 р.

«Празька весна» — період політичної лібералізації в Чехословаччині з

5 січня по 20 серпня 1968, що закінчився введенням у країну радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору(окрім Румунії).

Перемога соціалізму» виявилася звичайним ідеологічним міфом. Уже на початку 60-х років у країні загострились економічні труднощі. Водночас визрівало широке суспільне невдоволення тоталітарним режимом, партійним диктатом,відсутністю громадянських прав і свобод. У країні виникла гостра політична криза. На початку 1968 р. партійне керівництво очолив Олександр Дубчек, який зарекомендував себе прихильником реформ, а президентом ЧССР став герой Другої світової війни генерал Людвік Свобода, оновилося партійно-державне керівництво в цілому.

З приходом до керівництва Комуністичної партії Чехословаччини Олександра Дубчека, Чехословаччина почала все більше демонструвати незалежність від СРСР. Було накреслено широку програму докорінних суспільних перетворень, метою якої було запровадити «соціалізм з людським обличчям». Започатковано демократизацію політичного життя в країні. Значно більшу свободу одержала преса, радіо і телебачення. Державний лад передбачалося перебудувати на принципах федералізму. В економічній галузі замість командно-бюрократичних методів запроваджувалися ринкові елементи.

Лідери СРСР і країн-сателітів, а також консерватори в керівництві самої КПЧ зустріли чехословацькі реформи в штики, характеризуючи їх як «підрив соціалістичних засад». 23 березня 1968 на з'їзді комуністичних партій в Дрездені прозвучала критика реформ в Чехословаччині, 4 травня Брежнєв прийняв делегацію на чолі з О. Дубчеком у Москві, де гостро критикував положення в ЧССР. На ЧССР було вчинено шалений політичний тиск, а оскільки це не дало бажаних результатів, у Москві зважилися на збройну інтервенцію в Чехословаччину.

Період політичного лібералізму в Чехословаччині закінчився вже через декілька днів, з введенням у країну 200 000 солдатів і 5000 танків країн Варшавського договору в ніч з 20 на 21 серпня. Напередодні введення військ Маршал Радянського Союзу Гречко проінформував міністра оборони ЧССР Мартіна Дзура про підготовлювану акцію і застеріг від опору з боку чехословацьких озброєних сил. З НДР вводився радянсько-німецький контингент військ по напрямах: Прага, Хомутів, Пльзень,Карлові Вари. З Угорщини входило радянсько-угорсько-болгарське угрупування по напрямах: Братислава, Тренчин, Банська Бістріца і ін. Найбільший контингент військ був виділений від СРСР. Чехословацька армія не чинила опору. Вторгнення сталося напередодні з'їзду Комуністичної партії Чехословаччини, на якому, як очікувалося, реформи повинні були отримати рішучу підтримку. З'їзд партії все-таки був проведений — він відбувся на одному з місцевих заводів і його учасники насправді висловили підтримку початим реформам, але це вже не мало ніякого значення.

21 серпня 1968 р. Радянські війська, а також збройні сили інших держав – членів Організації Варшавського Договору- увірвалися до ЧССР .

Антикомуністичні виступи у Польщі.(1950-1980ті рр.)

До 1956 р. в країні сформувалася командно-адміністративна система управління економікою. Диктаторський режим Б. Берута призвів до посилення беззаконня, корупції, зловживань владою. Погіршувалися умови праці трудящих, різко зменшилася заробітна платня за зростання споживчих цін. Це викликало невдоволення владою, дедалі настійливіше у різних прошарках населення лунали вимоги демократизації польського суспільства.

Драматичні події стались у м. Познань. 28 червня 1956 р. спалахнув страйк на заводі Цигельського, робітники висунули вимоги економічного характеру, підтримані й іншими підприємствами Познані. Одначе згодом події вийшли за межі економічного страйку. Робітники роззброїли охорону в'язниці, заволоділи зброєю, атакували приміщення суду, прокуратури, воєводського управління державної безпеки. Політбюро ІДК ПОРП винесло рішення про застосування військ. Влада вчинила в місті криваву бойню. Загинули 55 осіб, умерли від поранень ще 19, поранення й каліцтва дістали 575.

На тлі познанської бойні різко погіршилося загальне політичне становище в країні. 21 жовтня 1956 р. В. Гомулку, давнього опонента Б. Берута, було обрано першим секретарем ЦК ПОРП. Його повернення до влади зі схваленням зустріли сотні тисяч поляків. Польща до певної міри позбувалася опікування Москви. Кремлівські лідери не ризикнули чинити опір настроям більшості.

Нова влада припинила репресії в країні; швидкими темпами почали розвиватися легка й харчова промисловості, торгівля, сфера послуг. Було припинено насильницьку колективізацію, до 85% землі залишилось у приватній власності. Відбувалася лібералізація в культурі та духовному житті. Уряд прагнув нормалізувати відносини з церквою.

Однак у 60-ті рр. знову посилилися застійні явища в економіці, прогресивні реформи загальмувались. Соціалізм не приніс народові благ, що виголошувались, виникли перші ознаки кризи.

Потужний вибух громадського невдоволення стався після оголошення

12 грудня 1970 р. рішення про підвищення цін на основні продовольчі товари. На суднобудівних підприємствах Гданська, Гдині, Щецина розпочалися страйки, під час яких робітники Гданська організували демонстрацію до місцевого комітету ПОРП з вимогою скасувати рішення про підвищення цін. Робітників підтримало студентство, одначе влада, застосувавши сили регулярних військ і міліції, придушила виступ страйкарів.

Трагічний підсумок подій на Балтійському узбережжі — 44 загиблих і понад

1 тис. поранених. Ці події викликали загальне заворушення в країні. В. Гомулка і Ю. Циранкевич мусили піти у відставку. Першим секретарем ЦК ПОРП було обрано Е. Герека.

Е. Герек зумів дещо стабілізувати становище в країні. Поліпшилось економічне становище, збільшилися заробітна платня, соціальні виплати. Але це піднесення тривало недовго.

У другій половині 70-х рр. соціально-економічне становище Польщі різко погіршилося внаслідок впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Зокрема, загальносвітова економічна криза середини 70-х рр. негативно вплинула на економіку країни. В умовах зростаючої соціальної напруженості почали оформлюватись опозиційні сили. З обранням 1978 р. папою римським краківського архієпископа Кароля Войтили (Іоанна-Павла II) різко зріс вплив католицької церкви, яка негативно ставилася до політики ПОРП.

Через постійне зниження життєвого рівня у липні-серпні 1980 р. розпочалися страйки, центром яких знову стали міста Балтійського узбережжя - Гданськ, Гдиня, Щецин. Уряд змушений був піти на переговори і підписати угоди зі страйковими комітетами. Влада дала згоду на створення незалежних профспілок. Вони мали стати альтернативою офіційним професійним об'єднанням, у яких великий вплив мала ПОРП.

На хвилі страйкового руху в Гданську виникла незалежна профспілка "Солідарність", яку очолив один із керівників страйкового комітету- електрик суднобудівного підприємства Лех Валенса.

Протягом короткого часу "Солідарність" перетворилася на масовий рух, в якому брали участь мільйони людей, у тому числі, й члени ПОРП. Цей рух став виявом загальнонаціонального протесту проти політичної системи. "Солідарність" перетворилася на центр, довкола якого згрупувались усі демократичні сили Польщі.

Боротьба між ПОРП і "Солідарністю" досягли апогею у вересні 1981 р., коли Л. Валенсу обрали лідером незалежної профспілки на загальнонаціональній конференції. У московського керівництва залишився останній надійний захисник "засад соціалізму в Польщі"- Войцех Ярузельський. 18 жовтня 1981 р. він обійняв посаду лідера ПОРП. С. Каню втратив контроль над ситуацією. Обіймаючи також посаду голови уряду та міністра оборони, В. Ярузельський сконцентрував у своїх руках всю повноту влади в країні.

У ніч проти 13 грудня 1981 р.В.Ярузельський створив "Військову раду національного спасіння", а Державна рада оголосила воєнний стан у країні. Було заборонено збори, мітинги, страйки, закрито кордони країни, заарештовано керівників "Солідарності" на чолі з Л. Валенсою, а також "Комітет робітничої оборони".

Воєнний стан було знято 1983 р. Влітку того ж року до країни прибув із візитом Іоан-Павло II. Уряд навіть дозволив Валенсі зустрітися з ним. Приїзд папи римського пожвавив національно-демократичний рух у країні. Одначе власті не збиралися йти на компроміс. Деяке пожвавлення економіки, скасування карткової системи не супроводжувалися навіть спробою проведених реформ. Політична нестабільність зберігалися.

**5. Рефлексія( закріплення вивченного матеріалу). Комп’ютерне онлайн тестування через платформу(MOODL). Зразки тестів-**

1.Укажіть, яке з наведених тверджень є хибним.

Виберіть одну відповідь:

a. Румунія під час Другої світової війни була союзницею Німеччини.

b. Події, які відбувалися в серпні 1968 р. в Чехословаччині, увійшли в історію під назвою «Празька весна».

c. Угорщина 50-х років XX ст. стала демократичною державою.

d. Польський рух «Солідарність» очолював Лех Валенса.

2. Визначте ім'я комуністичного лідера Чехословаччини під час «Празької весни».

Виберіть одну відповідь:

a. В. Гавел.

b. С.Мілошевич.

c. Т. Живков.

d. А. Дубчек

3. Укажіть головні вимоги учасників революції 1956 р. в Угорщині.

Виберіть одну відповідь:

a. усунення від влади сталіністів

b. уведення військ ОВД на територію Угорщини

c. тотальна націоналізація підприємств

4. Що стало приводом кризи комуністичного режиму Польщі в 1956р?

Виберіть одну відповідь:

a. рішення про підвищення цін на продовольчі товари;

b. придушення страйку в Познані;

c. створення незалежної профспілки «Солідарність»;

d. придушення студентської демонстрації у Кракові.

5. Проти якої держави Східної Європи наприкінці жовтня 1956 р. у Генеральному штабі збройних сил СРСР було розроблено спеціальну операцію «Вихор»?

Виберіть одну відповідь:

a. Румунії.

b. Польщі;

c. НДР;

d. Угорщини;

6. Хто з керівників уряду Угорщини, відкрито виступив проти репресивної політики, заявив про підтримку приватної ініціативи початку 50-х рр.?

Виберіть одну відповідь:

a. І. Надь;

b. М. Ракоші;

c. Й. Анталл.

d. Я. Кадар;

7. Назвіть прізвище першого секретаря ЦК Компартії Чехословаччини, який прагнув запровадити в країні «соціалізм з людським обличчям».

Виберіть одну відповідь:

a. Е. Бенеш;

b. М. Ковач.

c. А. Дубчек;

d. В. Клаус;

8. Назвіть рік інтервенції військ країн Варшавського Договору проти ЧССР.

Виберіть одну відповідь:

a. 1968 р.

b. 1953 р.;

c. 1960 р.;

d. 1956 р.;

9. Які країни приймали участь у придушені “Празької весни”?

Виберіть одну відповідь:

a. США;

b. Франція

c. ФРН;

d. СРСР;

10. Яку посаду займав Лех Валенса?

Виберіть одну відповідь:

a. голова Угорської Соціалістичної партії

b. головний секретар Комуністичної партії Чехословаччини в 1968 р.

c. міністр оборони Польщі в 1968-1983 рр.

d. лідер руху "Солідарність"

11. Яка профспілка Польщі стала наймасовішою?

Виберіть одну відповідь:

a. трейдюніони

b. солідарність

c. перемога

12. Початок загальної кризи в Польщі.

Виберіть одну відповідь:

a. 1982

b. 1980

c. 1978

**6. Підведення підсумків заняття, оцінювання роботи студентів.**

**7. Домашнє завдання:**

проблемне питання: Причина масових антикомуністичних виступів у країнах Центральної та Східної Європи.

Опрацювати параграф 18,19, , вивчити основні поняття, дати, підготувати повідомлення про Імре Надя, Леха Валенсу та Олександра Дубчека.

**8. Література**

1. Лущай В. І. Системна криза тоталітарного режиму в Угорщині (1949-1956 рр.). - НАН України, 2002.

2. Дмитрук В. І. Празька весна 1968 // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наукова думка, 2011.

Тестування за допомогою платформи (moodl)-зразок

