|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Этнiчная гiсторыя Беларусi: даiндаеурапейскi i iндаеурапейскi перыяды.Засяленне бел.зямель.**  Зясялення тэрыторыi Беларусi адбылось – 40 тыс. г да н. эры. (верхнi палеалiт). Першыя стаянкi – сённяшнiя вёскi Бердыж i Юравiчы (па 25 чал.). Поунае засяленне па меры таяння ледніка – у сярэднiм каменным веке (мезалiт) – 8—5 тыс.г. да н. эры.Існавала родавая арганізацыя грамадства. Род – уласнік пэуных тэрыторый, вёу калектыуную гаспадарку, меу агульную маемасць. У цяжкіх умовах жыцця чалавек вымушаны быу здабываць агонь, будавать жылле, удасканальваць спосабы палявання. Радавыя абшчыны аб’ядналіся у плямены.зявіліся розныя прылады з крэмню,зявілася рыбалоуства,была прыручана сабака. У неалiце (4-3 тыс. г. да н.э.) пачася паступовы пераход да вытворчай гаспадаркi – земляробства і жывелагадоуля – неалітычная рэвалюцыя. У Падзвінні і Падняпроуі зявілася фінаугорскае насельніцтва, а на поудні і паудн.-захадзе – групы індаеурапейскага насельніцтва.  **Індаеурапейск**і **перыяд.**  Iндаерапейскi перыяд пачася бронзавым веку з часу рассялення iндаерапейскiх плямён на тэрыторыi Беларусi (3-2 тыс. да н. эры – да н. ч.). Індаеурапейцы асіміляваліся з мясцовым насельніцвам і іпрынеслі патрыярхат. Фарміруецца новы народ – балты. У рамках iндаерапейскага перыяда вылучаецца балцкi этап (3-2 тыс. гг. да н.э. – 4-5 ст. н.э.). Балты, якiя прыйшлi на Беларусь з сярэдняга Падняпроя, асiмiлявалi мясцовае насельнiцтва i распасюдзiлi тут земляробства i жывёлагадолю.  Новы славянскi этап (4-5 ст. н.э. – н.ч). Славяне асiмiлiравалi балта i вынiку славяна-балцкага заемадзеяння знiклi новыя этнiчныя супольнасцi: крывiчы (больш. частка Пауд. і част. Сяр. Бел.), дрыгавiчы (поун. Бел.,Пскоушч. і Смаленшч.), радзiмiчы (паміж Дзясной і Дняпром, бас. ракі Сож). | **2.Узнiкненне Беларусi i гiсторыя паходжання беларусау: розныя падыходы i канцэпыi.Гiсторыя назвау ”Белая Русь”,“Русь Чорная”,“Лiтва” i “Беларусь”.**  Адзiнай думкi няма. Iснуе некалькi канцэпцый: вялiкаруская i польская - адмаўлялi iснаванне самастойнага беларускага этнасу на той падставе, што ў Беларусау быццам не было самастойнай славянскай мовы. Адны лiчылi белар. часткай польскага этнасу, а iншыя – часткай велiкарускага этнасу.  Крывiцкая канцэпцыя (аутары Пагодзін і Ластоускі). Яна заснавана на сцвярджэннi аб тым, што продкамi беларусаў з`яўляюцца крывiчы.  Крывіцка-дрыгавіцка-радзiмiчская канцэпцыя (аутары Карскі, Пячэта, Запольскі). Яна заснавана на сцвярджэннi аб тым, што продкамi беларусаў з`яўляюцца крывiчы,дрыгавічы і радзімічы.  Балцкая канцэпцыя (аутар Сядоу). Паводле яе, змяшэнне славян з балтамi прывяло да з`яўлення беларускага этнасу. Абгрунтаваннем тэорыi з`яўляецца наяўнасць элементаў балцкай культуры i мовы ў культуры i мове беларусау.  Фiнская канцэпцыя (аутар Ласкоу), падставай якой служыць наяўнасць гiдранiмаў фiна-угорскага паходжання ў паўночныя частцы Беларусі. Т. ч., продкамi беларусау маглi быць фiна-угоры.  Частка навукоўцаў прытрымлiваецца думкi аб тым, што агульным продкам рускiх, беларусаў i ўкраiнцаў з`яўлялася старажытнаруская народнасць. Яна сфармiравалася ў вынiку змешвання крывiчоў, дрыгавiчоў, радзiмiчаў, палян, вяцiчаў i iнш. у IX—X ст.  Паходжанне назвы “Белая Русь”:чысціня рэк і блакітнасць азёр, мноствам снегу, незалежнасцю ад татара-манголаў і літоўскіх князёў (“белая” у дадзеным выпадку –незалежная, вольная),светларусыя валасы і блакітныя вочы жыхароў,белае адзенне, ці ад белага колеру світак, сукенак і кашуль, якія насілі жыхары гэтых зямель.Колеры атаясамліваліся са старанамі свету: белы – з захадам, блакітны – з усходам, чорны – з поўначчу, чырвоны – з поўднем:тэрыторыя старажытнай Русі дзялілася на “Белую Русь”, “Чорную Русь” і “Чырвоную Русь”.Заходнюю частку беларускай этнічнай тэрыторыі доўгі час называлі “Чорная Русь”:магчыма абазначала залежную тэрыторыю,язычніцтва-хрысціянства,далі назву балты:чорны-захад, белы-усход. | **3.Першыя сярэдневяковая дзяржавы на тэрыторыі Беларусі:Полацкае і Тураўскае княствы**  Самым буйным і магутным княствам на тэрыторыі Беларусі ў раннім сярэднявеччы з’яўлялася Полацкае княства, якое займала звыш трэці тэрыторыі сучаснай Беларусі. Пры пераемніках Алега – Ігары, Вользе і Святаславе – залежнасць Полацка ад Кіева паступоава слабела. У апошняй чвэрці Х ст. княжыў Рагвалод, які “трымаў Полацкую зямлю і правіў ёй”. Гэта сведчанне адноснай самастойнасці Полацка.Пасля гібелі вялікага князя кіеўскага князя Святаслава Ігаравіча паміж яго сынамі Яраполкам і Уладзімірам успыхнула барацьба за кіеўскі прастол.У ХІ ст. Кіеўская Русь падзялілася на тры часткі на чале з Кіевам, Полацкам і Ноўгарадам.Найбольшай магутнасці Полацкае княства дасягнула пры Усяславе Брачыслававічу (1044–1101).Летам 1067 г. Усяслава з двума яго сынамі, паланілі. У 1068 г. кіяўляне паўсталі супраць свайго князя Ізяслава, вызвалілі Усяслава і абвясцілі яго вялікім князем Кіеўскай Русі.Пасля смерці Усяслава Полацкая зямля была падзелена паміж яго сынамі. Полацк заставауся найважнейшым палітычным цэнтрам.Заканадаўчая ўлада ў Полацкім княстве належала вечу, ці народнаму сходу. Выканаўчая ўлада ў Полацкім княстве належала князю.Высокае грамадскае становішча ў Полацку займаў епіскап.Тураўскае княства ўтварылася ў ІХ–Х стст.У 988 г. вялікі кіеўскі князь Уладзімір Святаслававіч аддаў Тураў свайму сыну Святаполку. Пасля таго як у 1015 г. памёр Уладзімір. Успыхнула барацьба за кіеўскі прастол паміж Святаполкам і Яраславам. Перамог Яраслаў.Тураўскае княства было ўключана Яраславам Мудрым у склад Кіеўскага.У 50-я гады ХІІ ст. Тураў выйшаў з падпарадкавання Кіеву, і ў ім усталявалася самастойная княжацкая дынастыя.Такім чынам, Полацкае і Тураўскае княствы мелі ўсе атрыбуты дзяржаўнай улады – улады заканадаўчай (веча), выканаўчай (князі і дружыны) і судовай (князі і цівуны). Іх можна лічыць першымі раннефеадальнымі дзяржавамі-манархіямі на тэрыторыі Беларусь. |
| **4. Увядзенне хрысцiянства i культура беларускiх землель у ІХ-ХІІІ ст.**  Хрысціянства прыйшло на Кіеускую Русь з Візантыі. У 988-989 г. вялiкi кiеўскi князь Уладзiмiр Святаслававіч пачаў хрышчэнне Русi. Услед за Кiевам прымусова пападалі пад абрад хрышчэння– Полацк i Ноўгарад. Язычнiцкае насельнiцтва хрысцiлася прымусова. Забаранялася старая абраднасць i ўводзiлася новая, падлягалi забыццю iмёны старых божастваў, месцы язычнiцкiх маленняў разбуралiся. Хрысцiянства стала дзяржаўнай рэлiгiяй. З прыняццем хрысцiянства разумовы, духоўны, рэлiгiйны стан грамадства зазнаў iстотныя змены. Хрысцiянства прыйшло на ўсходнеславянскiя землi. Язычніцтва заставалася бытавой рэлігіяй сялянства, а гарадское жыцце схіляла да успрыняцця палажэнняу хрысцьянскай рэлігіі. Т.ч стваралася двухвер’е, якое дазваляла славянскамуязычніцтву мірна ужывацца з усходнім і заходнім хрысціянствам. Пасля прыняцця хрысцiянства ў буйных гарадах i княствах пачалi стварацца епархii. У 992 г. узнiкла епархiя ў Полацку. У XII ст. каля Полацку ўзнiкаюць манастыры.  Культура старажытных беларускiх зямель найбольш яскрава выявiлася ў матэрыяльнай i духоунай культуры Полацкай зямлi. У IX—XIII стст. у Полацку развiвалася пiсьменства, вялося летапiсанне, шырока распаўсюджваліся рамествы. З прыняццем хрысцiянства ў архiтэктуры Беларусі пачынаецца ўзвядзенне манумент-х культавых пабудоў. У сяр. XI ст. у Полацку ўслед за Ноўгарадам i Кiевам быў пабудаваны Сафiйскi сабор. У XII ст. у Вiцебску была пабудавана Благавеншчанская царква, у Больчыцах – 4 мураваныя саборы, у Полацку – Спаскi сабор, у Гродна – Барысаглебская (Каложская) царква, пабудаваная ў XII ст. Высокага узроуню дасягнуу фрэскавы жывапіс, які быу выкарыстаны у полацкіх Сафійскім і Спаскім саборах і інш. царквах. Маюцца звесткi аб тым, што летапiсы складалiся ў Полацку, Тураве, Новагародку. З прадстаўнiкоў кнiжнай асветы гэтага перыяду трэба адзначыць К.Тураўскага, Ефрасiню Полацкую, Клiмента Смаляцiча якi напiсаў шмат кнiг, казанняў, пасланняў, тлумачэнняў. К.Тураўскi з`яўляўся епiскапам г. Турава. Ён быў выдатным царкоўным аратарам. Ефр.Полацкая паходзiла з сям`i полацкiх князеў. Прыняўшы манаства, яна пачала працаваць над перапiсваннем кнiг. Аб высшым узроунi прыкладнога маст-ва сведчыць крыж, якi заказала Ефрасiня таленавiтаму майстру Лазару Богшы у 1161 г.. Аснова крыжа – кіпарысавае дрэва, яго закрывалі залатыя пласціны (усяго 21), вышыня каля 52см. Беларусь у ІХ-ХІІІ стст. стаяла у шэрагу перадавых культур свайго часу. | **5.Утварэнне ВКЛ(першая палова IХ**—**XIII ст.): розныя падыходы і канцэпцыі.**  Прычыны утварэння ВКЛ: 1. звязана з сацыяльна-эканамічным развіццем рускіх княствау; інтэнсіунае развіцце феадальных адносін, развіцце земляробства, жывелагадоулі, гандлю і рамяства, узнікненне тэрытарыяльнай спецыялізацыі працы, узнікненне новых катэгорый вольнага і несвабоднага насельніцтва, рост сілы баярства. 2. – унутрыпалiтычная – у XIII ст. пачаўся новы этап iнтэнсіунага развiцця феадальных адносiн, а гэта непазбежна вяло да абвастрэння класавай барацьбы, што ў феадальнам грамадстве заўседы з`яўл-ся фактарам аб`яднальных працэсаў 3. на заходнія землi ў большай ступенi ўплываў знешнепалiтычны фактар у выглядзе двайной пагрозы з боку крыжакоў i татара-манголау.  Існуюць розныя канцэпцыі: 1. традыцыйная (літ.) – утварыдася адзіная раннефеадальная літоуская дзяржава пад эгідай князя Міндоуга. 2. новая (бел.) – Літва гістарычна была на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 3. цэнтралісцкая – сэнс у тым, што у 13-14 ст. рашаючую ролю у утварэнні ВКЛ адыгралі літоускія і беларускія феадалы. | **6. Асаблівасці дзяржанага ладу ВКЛ(канец XIV—XVI ст.) Тры статуты ВКЛ.**  Разгледзім палітычную структуру і дзяржауны лад ВКЛ. 1) пры далучэнні да ВКЛ славянскія землі захоувалі адносную самастойнасць і самабытнасць. Фарміравалася сістэма федэратызму. 2) зацвердзілася сістэма намесніцтвау 3)ВКЛ фарміравалася як манархія з элементамі феадалізму, дзе княствы мелі адносную самастойнасць. У далейш. ВКЛ набывала статус абмежаванай манархіі. Асаблівасці дзяржаунага ладу: 1. скасав. абл. княж. і увядзенне сістэмы намесніцтва не суправаджалася пераносам ф-ый мясцовых органау кіравання у цэнтр. ВКЛ не стварала ніякіх цэнтралізаваных устаноу 2. У 14 ст. пры ВКЛ існавала дума, якая не была дзяржаунай установай. Гэта была Рада пры ВКЛ. Галоуную ролю у ВКЛ адыгрывалі князі, потым баяры (шляхта), якія абмяжоувалі уладу князя. 3. Дума паступова трансфарміравалась у Раду паноу, куды доступ па Гарадскім прывілеі мелі толькі католікі, але потым і праваслауныя феадалы.  З 1522-1529 праводзілася работа па кадэфікацыі права ВКЛ. У 1529г. прыняты 1-Ы Статут ВКЛ. 1-Ы Статут падзелены на 13 раздзелау і на артыкул.  У 1566г. уведзены 2-і Статут ВКЛ, дабауляуся раздзел аб завяшчэннях. Уведзены новыя нормы дзяржаунага і грамадзянскага права. Існавау да Люблінскай уніі 1569г., калі ВКЛ і Польшча аб’ядналася у РП.  У 1588г. уведзены 3-і Статут ВКЛ. Замацавау суверэнныя правы ВКЛ, шляхецкія вольнасці, роуныя правы усяго насельніцтва, правапростых людзей выбіраць князя, замацавау свабоду рэлігій і іх раунапрауе. |
| **7. Фарміраванне беларускай народнасці. Культура Беларусі XIV—XVI ст.**  Беларуская народнасць фарміравалася і існавала у 12-19 ст. Пачатак фармірав. беларусау, трэба шукаць у тыя часы, калі пачалос масавае рассяленне славян, іх узаемаадносіны з мясцовымі этнасамі, асіміліраванне славянамі мясцовага насельніцтва Славяне, якія рассяліліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, перамяшаліся з балтамі. Там, дзе сфарміруецца руская народнасць, славянская змешваецца з вугра-фінскім насельніцтвам, а там, дзе украінская народнасць – з угорскім насельніцтвам. Але гэта яшчэ былі славянскія этнасы супольных крывічоу, дрыгавічоу, радзімічау, паалян, драулян, вяцічау і інш. Гэтыя этнасы супольны у межах Кіеускай Русі аб’ядналіся і утварылася Старажытнаруская народнасць. Пасля распаду Кіеускай Русі у ХІ-ХІІ ст. распалась стараруская народнасць. Прыкладна з ХІІ ст. пачынаецца працэс фарміравання беларускай народнасці. Гэты працэс заняу перыяд феадальнай раздробленнасці, перыяд знаходжання беларускіх зямель у складзе ВКЛ і перыяд іх знаходжання у складзе РП.  У 13-16 ст. адзінае дзяржаунае кірауніцтва і вярхоуная улада садзейнічалі больш цесным палітычным, эканамічным і этнічным сувязям паміж княствамі, паветамі і воласцямі ВКЛ. Паступова фарміруецца этнічная тэррыторыя беларусі.  Фарміруецца адзіная старая беларуская мова.  **Культура Белар. (14 – перш. пал. 16 ст.)**  Развівалася на асновах засвойвання традыцый высокаразвітай візантыйскай і старарускай культур, пад уздзеяннем сацыяльна- эканамічнага і грамадска-палітычнага ладу ВКЛ. Адной з крыніц беларускай культуры быу фальклор, які адлюстроувае гісторыю побыту народа. Кантакты Беларусі з Заходней Еуропай прывялі да узнікнення новых з’яу у беларускай куьтуры.  Ішло развіцце старабеларускай мовы. З усіх жанрау беларускай літаратуры найбольш дынамічна развіваліся летапісы.  У архітыктуры шырокае распаусюджанне атрымала готыка – мастацкі стыль, запазычаны у Заходней Еуропы – вялікая вышыня, вертыкальныя лініі, вузкія парталы і вокны з каляровымі вітражамі, высокімі вежамі.  У выяуленчым мастацтве Беларусі вылучалася іканапіс, фрэскі, кніжная мініяцюра, гравюра, арнамент, драуляная разьбяная скульптура. | **8.Люблінская Унія 1596г.: дзяржауна—прававое становішча ВКЛ у складзе РП.**  Люблінская ўнiя паклала пачатак трагiчнай страты незалежнасці ВКЛ. Яна увайшла ў склад новай дзяржавы -РП. К сярэдзіне XVI ст. ВКЛ у эканамічным, дзяржауным, грамадска-палiтычным жыццi наблiжалася да Польшчы. Пераймалiся польскія звычаі, абрады, ваяводства, воласцi, паветы. Прычыны: 1) а) Важнае значэнне мелi знешнепалiтычныя абставіны. На поўдні ВКЛ вымушана было абараняцца i весцi няспынныя войны з крымскімі татарамі. б) У гэты ж час на ўсходзе ўзмацнялася Маскоуская дзяржава. Яна iмкнулася да берагоў Чорнага мора i ў 1568 г. вяла вайну з Лiвонскім ордэнам, якi запрасiў дапамогу ў ВКЛ. Расiя пачала баявыя дзеяннi на тэрыторыі ВКЛ. Спробы заключэння мiру з Iванам Грозным не мелi поспехау. Адначасова з боку Польшчы ўзмацняліся дзеяннi па ўключэнні ВКЛ у склад адзiнай дзяржавы. У такiх умовах 10 студз. 1569 г. пачаў працаваць Любленскі Сейм. Кароль i яго прыхiльнікі iмкнуліся шляхам унii ўключыць ВКЛ у склад кароны. Пасля ВКЛ вымушана было iсцi на саюз з Польшчай.  **Дзяржауна—прававое становішча ВКЛ у складзе РП.**  Пасля Люблiна ВКЛ вяло жорсткую барацьбу за незалежнасць i тэрытарыальную цэласнасць. Удалося захаваць рэшткi тэрыторыi былой дзяржавы, а таксама рэшткi дзяржаўнасцi i аўтаномii ў межах РП. У апошнiм статуце 1588 г. абвяшчалася самастойнасць ВКЛ, тэрытарыальная цэласнасць, забаранялася iншаземцам у княстве набываць землi, маенткi, займаць дзяржауныя пасады. | **9.Рэфармацыя і контррэфармацыя у ВКЛ. Берасцейская царкоуная унія.**  У выніку намаганняу Папы Рымскага, Ватыкана, каталiцкага духавенства у 1596 г. на царкоуным саборы у Брэсце была прынята царкоўная ўнiя, створана ўнiяцкая царква. Пагадненне адбылося сілай. Праваслаунае духавенства пайшло на гэта, бо баялася, што у яго адбяруць царкоуную уладу.  Унiяцкая царква – вынік паражэння езуіту і іншых прадстаунiкоу каталiцка манаскіх ордэнау на Беларускiх землях. Гэта нацыяная беларуская царква Ватыкан быццам не быу зацікаулены, каб цераз каталiцтва шло апалячванне беларусау.  Унiяцкая царква падпарадкоўвалася Ватыкану. Унiяцкая царква. уяўляла сабой сродак акаталiчвання насельнiцтва на нацыянальная мове, а не нацыянальную царкву як сiмвал суверэнiтэту дзяржавы.  Унiяцкая царква была лiквiдавана ў 1839 г. рашэннем Полацкага сабора. Яна пераводзілася у прваслауную. |
| **10. РП у другой палове XVI—XVIII ст.**  Гэты перыяд для РП характарызавауся у асноуным войнамі.  Войны:  1) Лівонская (1558-1583) – вайна Расіі супраць Лівоніі за выхад да Балтыйскага мора. Скончылася для Расіі безвынікова.  2) Смута у рускай дзяржаве у пачатку 17 ст. Ілжэдзмітрый І гаспадаранне палякау у Маскве у 1605-1606 гг. Ілжэдзмітрый ІІ і гаспадаранне у Маскве палякау у 1610-1612 гг.  У верасні 1610 г. у Маскву увайшлі палякі. Яны рабуюць народ, разбураюць горад. Пачынаецца рух супраць палякау.  Летам 1611 г. над Расіяй навісла пагроза страты ею незалежнасці, але усе уладзілася  У студзені 1613 г. Земскі сабор выбрау царом 16-гадовага Міхаіла Раманава.  3) вайна РП з Расіяй (1654-1667). Цэнтр. – Смаленскі напрамак. Кампанія 1654г. праходзіла паспяхова для рускай арміі. Спробы наступлення войск РП на Беларусь у 1654-1655 не удаліся. Летам 1655 г. у вайну з РП уступіла Швецыя, хутка заняла Варшаву.  4) пауночная вайна (1700-1721). Данія, Расія, Саксонія і РП заключылі саюз супраць Швецыі. РП імкнулася далучыць да сваей тэрыторыі Ліфляндыю і Эстляндыю. Мэты РП не былі дасягнуты. Беларусь страціла каля 700 тыс. Жыхароу.  Т.ч. войны РП,якія закраналі тэрыторыю Беларусі, не прынеслі ей неякіх здабыткау. | **11. Тры падзелы РП: далучэнне беларускiх зямель да Расiйскай iмперыi.**  Палiтычны крызiс РП – адна з галоўных прычын знiкнення гэтай краiны з палiтычнай карты свету. Ен меў некалькi вытокаў. Першы закладзены з падпiсання Люблiнскай унii. З гэтага моманту ўся гiсторыя РП – гэта барацьба ў дыпламатычных, палiтычных i культурных адносiнах дзвюх дзяржау, якая аслабляла iх у эканамічных i ваенных адносiнах, рабiла легкай здабычай для суседскіх дзяржаў. Другiм вытокам, з`явiлiся шляхецкiя вольнасцi, стварэнне, мясцовыя соймiкi. Гэта вяло да ўзмацнення шляхты, заняпада адмiнiстрацыйнага кiравання.  Трэцiм вытокам палiтычнага крызiсу была бязглуздая рэлiгiйная палiтыка, iмкненне апалячыць жыхароў ВКЛ, перавсцi iх з праваслаўных у каталiцкую веру. Чацьверты выток – спалучэнне нацыянальнага i рэлiгiйнага прыгнеты з феадальным, што выклiкала сялянскiя выступленнi, якія падрывалi моц дзяржавы.  Пяты выток – барацьба памiж магнатамi за ўладу ў краiне. Асноўные сапернiкi – Радзiвiлы, Пацы, Сапегi. А таксама няспынныя войны, якiя вялiся на тэрыторыi дзяржавы, руйнавалi яе.  Першы падзел РП адбыўся па iнiцыятыве Прусii ў 1772 г. Тэрыторыя РП была падзелена памiж Расiяй, Прусiяй i Аўстрыяй. Другi падзел РП у 1793. Да Расii адышла цастка полацкага ваяводства, рэшткi Вiцебскага i Мсцiслаўскага, Мiнская i ўсходняя часткi Навагрудскага i Брэсцкага ваяводстваў.У 1795 г. адбыўся трэцi падле РП. Да Расii адышла Заходняя Беларусь i ўсходняя Лiтва, а таксама ўкраiна да Заходняга Буга.  **Уваходжанне Бел. ў склад Расiйскай Iмперыi.**  Пасля падзялення РП тэрыторыя Беларусi ўвайшла ў склад Расii. На беларускай зямлi распаўсюджваеца агульны прынцып расiйскага кiравання. Былi створаны наступныя губернi: Мiнская, Магiлеуская, Вiцебская, Гродзенская, Вiленская – Заходнiя губернi Расii. Усе насельнiцтва прыводзiлi да прысягi, хто быў нязгодзен з прысягай – павiнен быў ў 3-месяцы пакiнуць межы i меў права прадаць нерухомасць. | **12.Беларуская зямля у складзе Расiйскай Iмперыi(канец XVIII—пачатак XX ст.).**  У Беларусi была вельмi памярковая, асцярожнасць. Захоўвалiся практычна ўсе ранейшыя правы i прывiлеi. Аднак было лiквiдавiдавана права вета. Да каталiцкай царквы праводзiлася вельмi асцярожная палiтыка. Нават была ўтворана каталiцкая епархiя. Забаранялася хрысцiць у сваю веру праваслауных. У 1794 г. была ўстаноўлена мяжа яўрэйскай аседласцi на тэрыторыi Беларусi i iнш. землях. Аснауным заканадаучым кодэксам быў статут ВКЛ 1588 года. На Беларусi ўводзiцца землеўладанне расiйскага дваранства за кошт дзяржаунага фонду. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13.Аграрная рэформа 1861г. і буржуазныя рэформы 60—70-х гадоу на беларускіх землях.Развіцце сельскай гаспадаркі і прамысловасці на тэрыторыі Пауночна-Заходняга краю.**  Прычынай адменай прыгоннага права былi: прыгонства стрымлiвала эканамiчна развiла дзяржауны антыпрыгонны рух.  19 лютага 1861 г. цар зацвердзiу 17 заканадаучых актаў аб адмене прыгоннага права i звярнууся да народа з манiфестам. У гэтым дакуменце заканадаўча замацаваны былi ўсе агульныя, асабiставiны, маемасныя правы, правы грамадскага кiравання. Па гэтым манiфесце абавязаны былi 2 гады несцi тыя ж павiннасцi, што i раней. Адмянялi толькi дадатковыя зборы. Да правядзення выкупа зямлi 9 гадоў сялянiн лiчыуся часоваабавязаным. На прац. 49 гадоў сялянiн былi даўжнiк. Умовы рэформы не маглi задавольнiць сялян. Пачалiся выступленнi сялян ва ўсей Расii. Пасля паўстання 1863—1864 гг. царскi ўрад вымушаны быў ўнесцi iстотныя змены ў «Палаж.»: у Заходнiх губернiях скасоўвалася часоваабавязаннае становiшча сялян, выкупныя плацяжы змяншалiся на 20 %.  Земская рэформа прадуглеждвала стварэнне ў паветах i губернях выбарных устаноў для кiраўнiцтва мясцовай гаспадаркай. На Беларусi ў сувязi з паўстаннем 1863 г. Земская рэформа была праведзена ў 1911 г. Згодна з гарадской рэформай 1875г, аб`яўлялiся ўсесаслоўныя выбары ў гарадскую думу. Аднак Рэформа армii (1862): створаны 15 ваенных акругоу, скарочаны тэрмiн службы да 7 г. Захаваны саслоуны прынцып камплектавання войск. Рэф. школы (1864) i цэнзурная рэформа (1865): школа – усесаслоуная, павялiчванне колькасцi пачатквых школ. Гiмназii падзяляюцца на класiчныя i рэальныя. | **14.Грамадска-палітычнае жыцце у Пауночна-Заходнім краі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. Паустанне 1863-64 гг. у Польшчы, Літве, на Беларусі.**  Уздым нацыянальна–вызваленчага руху у Еуропе закрануу і Беларусь. Пасля жорсткай палітыкі Мікалая І урад Аляксандра ІІ пайшоу на некаторыя уступкі. Патрыятычны лагер падзяляуся на дэмакратау – “чырв.” і лібералалау– “бел.” Чырвоныя падзяляліся на правых – памярк., і левых – прадстаунікоу рэвалюцыйна-дэмакратычнх колау. Правыя рабілі стауку на шляхту і асцерагаліся сялянскага руху, выступалі за нацыянальна-палітычнае самавыражэнне беларусау, незалежнасць РП.1772. Левыя рабілі стауку на сялян, яны адмаулялі права на нацыянальна-палітычнае самавызначэнне беларусау, за самаадраджэнне РП.1772. Летам 1862 г. К.Каліноускі, арганізавау першуюй ў краіне рэвалюцыйна-дэмакратычную газету "Мужыцкая праўда", якая выходзе на беларускай мове.  Штуршок для паустання – растрэл дэманстрацыі у Варшаве 8 красавіка 1861.  Падрыхтоуку і кіраўніцтва ўзброеннага паўстання на Беларусі і ў Літве ўзначаліу ЛПК. У 1863 г. без узгадненні з ЛПК пачалося паўстанне ў Польшчы. Аграрныя пытанні вырашаліся так, каб прыцягнуць да паўстання і памешчыкау, і сялян. 1 лютага 1863 г. ЛПК аб'явіў сябе Часовым урадам Літвы і Беларусі, выдаў Маніфест да наступлення з заключэннем падтрыхтоукі паўстання ў Польшчы. Адзінага плана дзеянняу у паўстання не было. Назіраліся спробы ўзаемадзіных атрадаў у асобных губерняу, але яны, як правіла, заканчваліся беспаспяхова. У цэлым на Беларусі сяляне складалі каля 18% сярод удзельнікау паўстання. На падаўленне паўстання былі сцягнуты вялікія сілы. Расправай над паўстаннем ў Беларусі і Літве кіраваў з мая 1863 г. М.Мураўёў. Шэрагам мер у адноснасці да сялян і рэпрэсіраваных ён прымусіў сялян весці барацбу з паустаннем. Да пачатку верасня 1863 г. у беларуска-літоускім краі паўстанне было практычна падаўлена.  **Грамадска-палітычнае жыцце у Пауночна-Заходнім краі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.**  У другой палове 90-х гг. сярод сацыял-дэмакратаў шматнацыянальных заходнiх губерняў пераважала тэндэнцыя да стварэння рабочых арганiзацый па нацыянальнай прыкмеце.  Была неабходнасць аб’яднання сацыял-дэмакратаў у адзiную партыю. У 1898 г. у Мiнску прайшоў з’езд, якi прыняў рашэнне аб аб’яднаннi прадстаўленых на iм арганiзацый у РСДРП i выбраў ЦК партыi.  Летам 1903 г. за мяжой адбыўся ІІ з’езд РСДРП. Ён прыняў праграму у якой абвяшчалася пралетарская рэвалюцыя, заваяванне дыктатуры пралетарыяту і пабудова сацыялізму. Адбыўся раскол РСДРП. Рэвалюцыйную частку расійскіх сацыял-дэмакратаў пачалі называць бальшавікамі, а прыхільнікаў рэфармісцкага накірунку – меншавікамі.  У 1902 г. прыхiльнiкi iдэй народнiцтва стварылi Партыю сацыялiстаў-рэвалюцыянераў (эсэраў). Эсэры мелі на мэце звяржэнне самадзяржаўя, знiшчэнне памешчыцкага землеўладання i ўстанаўленне ў Расii федэратыўнай дэмакратычнай рэспублiкi.  На рубяжы XIX–ХХ стст. з агульнадэмакратычнага руху вылучаецца беларуская нацыянальная плынь. У канцы 1902 – пачатку 1903 гг. аформiлася Беларуская рэвалюцыйная грамада (БРГ).  Тэарэтычныя погляды БРГ спалучалi iдэi рэвалюцыйнага дэмакратызму i народнiцтва. Партыя выступала за звяржэнне самадзяржаўя, знiшчэнне капiталiзму i ўсталяванне дэмакратычнага ладу, прызнавала правы народаў Расii на аўтаномiю. | **15.Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі у пачатку ХХ ст. Сталыпінская аграрная рэформа.**  Буйныя памешчыкi валодалi дзесяткамi i сотнямi тыс. дзесяцiн зямлi, а сялянскiя надзелы былi значна менш.. Пераход да капiталiстычнага земляробства на Бел. адбывауся паступова. На змену прыгонай спачатку прыйшла змешаная сiстэма гаспадарства. Пасля рэформы 1861 г. сельскай гаспадаркi. Бел. ўсе шырэй уцягвалася ў рыначныя сувязi. Шмат памешчыцкiх гаспадарак перайшло на капiталiстычны шлях развiцця. Разам з тым, многiя памешчыкi самi не вялi гаспадарку i сдавалi зямлю ў арэнду. У першыя два дзесяцiгодзя пасля рэформы важнейш. галiной гандлю земляробства заставалася вытворчасць збожжа. У 90-я гг. галоунай спецыялiзаванай галiной у сельскай гаспадарцы Бел. стала малочная жывёлагадоуля. Спецыялiзацыя памешчыцкiх гаспадарак праявiлася ў пашыраннай вытворчасцi тэхнiчных культур. Сярод iх 1-е месца займала бульба. У прамысловасцi Бел. iшоў працяглы пераход ад ручной працы да машынай. Рамяство i мануфакуры. паступова выцясняла капiталiстычная фабрыка. Значнае развiцце на Бел. атрымалi запалкава i папяра-кардонныя вытворчасцi. Iснавалi кафляныя i шклозаводы. Значнае павелiчванне тэмпаў развiцця прамысловасцi Бел. спрыяла стварэнню густой сеткi чыгунных дарог. Важную ролю ў эканомiке Бел. адыграваў рачны транспарт. У сельскай гаспадарке капіталізм праяуляуся у развiццi таварна вытворчых адносiн.  Дваранства на Бел. 175 тыс., рускiх памешчыкау займалі пазіцыi захаванай дзяржаунай улады. Дваране – фальваркоуцы і засцянковая шляхта – становiцца на шлях капіталiстычнай гаспадаркi, арыентаванай на адраджэнне РП, выступае супраць беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. Паскарэнню развiцця капiталiзма ў сельскай гаспадарке i сацыяльнаг расслаення вескi садзейнiчала Сталыпенскя рэформа. Яе мэта – умацаваць сацыяльныя апоры самадзяржаунага ладу i стварыць ўмовы для фармiравання аграрнага капiталiзму. Рэформа атрымала развiцце ў шэрагу законаў буржуазнага характару. 9 лістапада 1906—1912 гг. Сталыпiнская рэформа на Бел. мела шэраг асаблiвасцi. Пад уплывам росту незадавальнення сялян царскі ўрад прызнаў непазбежнае правядзенне ў вёсцы рэформы. Рэформа суправаджалася інтэнсiуным насаджэннем рускага землеуладання. Асноуныя мэты рэформы: 1) забяспечэнне умовы для больш хуткага развіцця капіталiзму на вёсцы, развіцця эканомiкi ў цэлым у краіне; 2) раскалоць вёску, стварыўшы клас сельскай буржуазii, прыцягнуць яго на бок царскага урада і т.ч. паставіць перашкаджэнне на шляху рэвалюцыйнага руху. Сталыпінская рэформа мела наступныя накірункі: 1) разбурэнне сялянскай абшчыны і перадача зямлі ў асабістую сялянскую ўласнасць; 2) стварэнне водрубаў і хутароў; 3) перасяленчая палітыка. Вынік: заможная частка насельнiцтва павялічалася да 12%. Рэформа насіла кампрамісны характар і не зняла аграрнамiчнае пытанне. |
| **16. Беларускі край у гады першай сусветнай вайны(1914-1918 гг.)**  Абвастроннае супярцяуленне паміж Траістцкім саюзам і Антантай прывяло да 1-й сусветнай вайны. Пачлі вайну Германія і Аўстра-Венгрыя. 1 жніўня Германія аб'явіла вайну Расіі. Усяго ў вайне ўдзельнічалі 38 краін. Напярэддзі вайны захаднія губерніі былі аб'яўлены на ваеннае становішча. У жніўні 1915 г. пачаліся ваеныя дзеянні на тэрыторыі Бел.. Руская армія вымушана была пакінуць значную частку тэрыторыі Бел. і адступіць. Стаўка Вярхоунага галоуна-камандуючага была пераведзіна ў Магілеу. Немцы акупіравалі 1/4 частку Бел.. Тут быў устаноулен жорсткі акупацыйны рэжым. Нямецкія ўлады з восені 1915 г. загадалі мясцоваму насельніцтву здаваць прадукты харчавання, увялі значныя падаткі і штрафы, адбывауся вывозы жыхароу на прымусовыя работы ў Германію. У час 1-й сусветнай вайны дзеянні вяліся і на тэрыторыі Бел.. Яна стала арэнай ваеных дзеянняу. Пачынаючы з 1915 г. назіраецца нарастанне рабочага руху. Але масавасці ен не набыу.  Вельмі цяжкім было таксама становішча на неакупіраваннай тэрыторыі. Не хапала паліва, сыравіны, рабочых рук. Вайна прынесла вялікія людскія і матэрыальныя страты Бел.. Скарацілася плошча пасяўных, зменшылася пагалоўе жывёл. Амаль перастала паступаць на рынак прадметы першай неабходнасці.  У цэлым 1-я сусветная вайна прывяла да вострага эканамічнага і палітычнага крызісу. Рэвалюцыя у краіне стала непазбежнай. | **17.Беларусь у гады рэвалюцыйных зменау 1917 г. Усталяванне савецкай улады у Беларусі.**  Пачатак рэвалюцыі паклалі забастоукі рабочых 23 лютага 1917. 26 лютага пачалося узброеннае паустанне. Лютауская рэвалюцыя у Петрагрдзе перамагла. Калі звесткі аб перамозе дайшлі да Бел., у гарадах і мястэчках прайшлі мітэнгі, дэманстрацыі, акцыі непадпарадкавання ўладам. Пачалі стварацца Саветы рабочых і салдацкіх дэпутатау. 4 сакавіка быў створаны Мінскі Савет рабочых дэпутатау і Часовы выканаучы камітэт. 8 сакавіка быў створаны адзіны Мінскі Савет рабочых і салдацкіх дэпутатау і адзіны выканаучы камітэт на чале з бальш. Б.Позернам. Савет фактычна падпарадкоувауся органам Часовага урада і дапамагау яму стварыць мясцовыя органы ўлады. 7-17 красавіка 1917 г. прайшоў І з'езд ваенных і рабочых дэпутатау армій і тылу Захаднага фроту, які прызнаў неабходным працягваць вайну з мэтай абароны рэвалюцыі. З’езд быу эсэра-меншавіцкім. Салдаты атрымалі усе правы і свабоды.  **Кастрычніцкая рэвалюцыя на Бел. Першыя рэвалюцыйныя пераутварэнні.**  25 кастр. 1917 г. у Петраградзе адбылося ўзброеннае паўстанне рабочых і салдат. У выніку быў звергнут Часовы ўрад і ўлада перайш. да Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатау. Звесткі аб гэтых падзеях хутка дайшлі да Бел.. 26 кастрычніка 1917 г. выканаучы камітэт Мінскага Савета абвясціу аб пераходу ўлады ў рукі Савета рабочых і салдацкіх дэпутатау. Але супраціуленне новай улады выступілі буржуазныя партыі, бундауцы, меншавікі, эсэры і інш. Яны стварылі ў Мінску Камітэт выратавання рэвалюцыі і паспрабавалі ўзяць уладу ў свае рукі. Бальшавікі ўсё ж такі пераадолелі супраціўленне сваіх апанентау і ўсталявалі свой кантроль на тэрыторыі Бел., якая не была захоплена нямецкімі войскамі. 27 ліст. ў Мінску быў створаны Абласны Выканаучы Камітэт Захаднай Вобласці і фронту як высшы орган улады ў Бел.. Яго ўзначалму Рагазінскі. На Бел. пачаліся рэвалюцыйныя пераўтварэнні. Так, быў уведзены рабочы кантроль, пачала праводзіцца зямная рэформа, рэформа сістэмы адукацыі і інш. Актыуна дзейнічау Паўночна-Захадны абласны камітэт РСДРП(б), на чале Мяснікоў. Палітычнай сілай, якая імкнулася ўстанавіць сваю ўладу на Бел., былі беларускія нацыянальныя арганізацыі. Яны згуртвалісяся вакол Вялікай бел. рады. Вялікая беларуская рада выступіла за стварэнне дэмакратычнай краёвай улады. Кіруючы палітычнай сілай у беларускім нацыянальным руху выступіла Бел. сацыялістычная грамада. Савецкую ўладу падтрымалі з'езды многіх армейскіх камітэтау. У ноч з 1 на 2 лістапада ў Мінск увайшлі вайска якія ўзялі пад ахову Мінскі Савет. У горадзе зноў была ўстаноўлена Савецкая ўлада. У кастрычніку-лістападу 1917 г. Савецкая ўлада перамагла ў многіх гарадах Бел.: Віцебску, Полацку, Гомелі і інш. Пасля кастрычніцкіх падзей 1917 г. на Бел. разгарнуся рух за стварэнне бел. дзяржаунасці. У студзені 1918 г. быў створаны БНК як аддзел народнага камісарыята. Ён выступіў за пераўтварэнне Заходней вобласці ў аўтаномную рэспубліку ў складзе РСФСР. Прапанову падтрымалі бел. секцыі РКП(б) на чале з Жылуновічам. Дэбаты па пытанні аб нацыянальным вызначэнні Беларусі працягваліся да 1918 г. Урэшце рэшт дзейнасць урада БНР, пагроза з боку Польшчы прымусілі бальшавікоу прыслухацца да патрабавання РКП(б) аб стварэнні бел. дзяржаунасці. 30 снеж. 1918 г. у Смаленску была склікана VI Паўночна-Захадняя канферэнцыя РКП(б). Яна прыняла рэзалюцыю "Аб абвяшчэнні Захаднай Камуны Бел. Савецкай Рэспублікі".  1 студзеня 1919 г. быў абнародаван Маніфест Часовага рабоча-сялянскага ўрада Бел. на чале з Жылуновічэм, які абвясціў утварэнне БССР. Яна была створана ў межах Мінска, Гродзна, Віцебска, Магілева, а таксама часткі Смаленскай, Віленскай, Ковенскай і Чарнігаўскай губерній. 5 студзеня 1919 г. сталіцай БССР стаў Мінск, і ўрад пераехаў са Смаленск. | **18.Утварэнне БССР. Аб’яднанне БССР з ЛітССР.**  Iснавала некалькi пазiцый: 1) Паўночна-Захадні абком РКП(б)-- лiчылi, што Бел. павiнна быць тэрытарыяльнай адзiнкай РСФСР на той падставе, што бел. не нацыя; 2) Бел. нацыянальны камiсарыят-- лiчыу неабходным стварыць Бел. савецкую рэспубліку i ўстанавiць цесныя сувязi з РСФСР. 24 снежня 1918 г. пленум ЦК РКП(б) прыняў рашэнне аб стварэнні БССР. 30 снежня 1918 г. на VI Паўночна-Заходней партыйнай канферэнцыі РКП(б) была прынята рэзалюцыя «Аб абвяшчэнні Заходней Камуны Бел. Савецкай Рэспублікай». У складзе рэспублікі – Мінская, Магілеуская, Гродзенская губерні, частка Віцебскай і Смаленскай губерняу. Быў створаны Часовы ўрад Бел. на чале з З.Жылуновiчам. 1 студз. 1919 г. Часовы ўрад абвясцiў Манiфест аб стварэнні БССР. 5 студзеня 1919 г. Часовы рэвалюцыйны рабоча-сялянскі урад БССР, ЦБ КП(б)Б пераехалі у Мінск, які стау сталіцай БССР. У сувязi з гэтым Заходняя вобласць была скасавана. Аднак пагроза новай вайны з боку буржуазна-памешчыцкай Польшчы прымусiла савецкае кiраўніцтва прыняць 16 студзеня 1919 г. рашэнне аб аб`яднанні БССР з Лiтоускай ССР. Для юрыдычнага замацавання абвяшчэння БССР i стварэння Лiтбел 2 лютага 1919 г. быў склiканы 1-ы ўсебеларускі з`езд Саветаў. З`езд прыняў Канстытуцыю БССР, згодна з якой найвышэйшая ўлада ў рэспубліке належала з`езду Саветаў. З`езд вызначыў тэрыторыю БССР у складзе Мiнскай i Гродзенскай губерняў, планавалася, што ўключаныя ў склад РСФСР па рашэннi ЦК РКП(б) ад 16 студз. 1918 г. Магiлеуская i Вiцебская губернi, калi iншыя тэрыторыі Бел. будуць захоплены у будучым могуць стаць асновай для аднаўлення бел. дзяржаунасцi. 1-ы ўсебеларускі з`езд Саветаў прыняў рашэнне аб аб`яднанні БССР i Лiтоўскай ССР. У склад Лiтбел увайшла тэрыторыя Мiнскай, Гродзенскай, Вiленскай, Ковянскай i частка Сувалкаўскай губерняў. |
| **19.Беларусь ва умовах НЭПа і Палітыка беларусізацыі 20-х гадоу.**  Прычына цяжкага эканамічнага i палiтычнага крызiсу на рубяжэ 1920—1921 гг. было разбалансаванне палiтычных i эканамічных iнтарэсаў, захаванне ранейшых ваенна-камунiстычных метау кiравання пры новых палiтычных i эканамічных абставінах. I адказам на гэта пытанне з`явiлся НЭП. Галоунай мэтай НЭПа стала аднауленне народнай гаспадаркі. Дазвалялася здаваць зямлю ў арэнду i выкарыстоуваць наемную працу. Была праведзена грашовая рэформа. У 1922 былi выпушчаны грашовыя знакi – чырвонцы  У прамысловасці: здавалася ў арэнду нерэнтабныя прадпрыемствам памяшканні.  Узнаўлялася грашовая аплата працы, ажыццяўляуся пераход да новай тарыфнай палiтыцы. Былi лiквiдаваны абавязковая працоуная павiннасць i некаторыя абмежаванні на перамену месца работы.  У 1922 годзе ў Бел. ужо дзейнiчалі 277 прамысловая прадпрыемствы.  **Палітыка беларусізацыі ў БССР. Яе вынікі.**  Пачатак палітыкі беларусізацыі варта аднесці да чэрвеня 1924 г.З сярэдзіны 1923 г. і да сярэдзіны 1924 г. працэс беларусізацыі прайшоў першую фазу, на працягу якой вялася ў асноўным яе палітычная і ідэалагічная падрыхтоўка.Адміністрацыйна-тэрытарыяльная рэформа праведзена ў 1926–1929 гг.Адным з напрамкаў нацыянальнай палітыкі з’яўлялася беларусізацыя дзяржаўных устаноў, грамадскіх арганізацый, якая мела на мэце вывучэнне супрацоўнікамі беларускай мовы і перавод на яе справаводства.У ходзе беларусізацыі вырашалася задача больш актыўнага вылучэння на кіруючыя пасады прадстаўнікоў карэннага насельніцтва.У 1923–1925 гг. праводзілася ваенная рэформа. Адывалася нацыянальна-культурнае будаўніцтва.Значных поспехаў дасягнулі беларуская літаратура, нацыянальны беларускі тэатр, музыка, жывапіс.Разглядаючы палітыку беларусізацыі ў 20-я гады, важна адзначыць, што яе ход меў пэўныя супярэчнасці і цяжкасці.Але, нягледзячы на гэта палітыка беларусізацыі з’явілася практычнай спробай ва ўмовах савецкай улады ажыццявіць беларускае нацыянальнае адраджэнне. | **20. індустрыалізацыя прамысловай базы у Беларускай ССР.**  Сутнасць iндустрыалізацыі (I) заключадася ў: весцi эканамічнае будаўніцтва пад такiм вуглом гледжання, каб СССР з краiны, якая ўвозiць машыны, ператварылася у краiну, якая выпускае машыны . Паколькi эканамічна савецкая Бел. была неад`емнай часткай СССР, і праходзiла так, як у цэлым па краiне.  На Бел. мелiся свае асаблівасці. Адрозненне ў тэмпах i структурных прапорцый былi абумоўлены: - геапалiтычнам становішчам Бел. ў мiжваенны перыяд - адсутнасць нафты, газа, камню вуглю, чорнй руды i каляровых металаў. - арыентацыяй прамысловасці на мясцовых сыравінах – першачарговае развiцце легкай i харчовай прамысловасці. - недахоп квалiфiкацыйных кадраў i iнш. З улiкам гэтых асабліваасцей на Бел. быў ўзяты курс на неабходнае i хуткае развiцце галiн, якiя базiраваліся на перапрацоуцы мясцовай сыравіны.  За 3 гады ў рэспубліке было пабудавана 150 прамысловых прадпрыемствах. Адначасова вялася рэканструкцыя дзеючых прадпрыемствау, абапiраючыся на фiнансавую дапамогу СССР. За гады першага пяцiгоддзя было пабудавана 78 буйных i 460 дробных i сярэдніх прадпрыемствау. Усяго ў 1929—1940 гг. было ўведзена ў строй i рэканструктавана 1863 прадпрыемства. У агранамічным комплексе эканамічнае развіцце Бел. важная роля належала рэканструкцыі i развiццю транспарта, асабліва аўтамабільнага. У 1935 г. адкрыта першая ў рэспубліке авiялiнiя Мiнск-Масква. У Мiнску быў пабудаваны аэрапорт, укараняліся тэлефоны i тэлеграфы сувязi.  Вынікі: 1) БССР пераутварылася з аграрнай у індустрыальна-аграрную краіну 2) к канцу 30-х гг. Савецкі Саюз адносіуся да ліку краін, якім была даступна вытворчасць усіх відау прамысловай прадукцыі. 3) Савецкі Саюз забяспечыу пераузбраенне Чырвонай арміі. 4) палепшыуся матэрыяльны дабрабыт народа. | **21. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі у Беларускай ССР.**  У СССР і БССР сацыяльна-дэмакратычныя пераўтварэнні ў вёсцы ў канцы 1920-х – 1930-я гг. вядомы як калектывізацыя сельскай гаспадаркі. Знішчэнне памешчыцкіх і кулацкіх гаспадарак, якія ў 1917г. давалі 70% збожжа, прывяло да таго, што ў 1927г колькасць збожжа была ў 2разы меншай, чым ў 1913. У выніку індустрыялізацыі колькасць гарадскога насельніцтва павялічылася на1,5-2 млн чал. Хлеба не хапала. Выхад быў адзіны: пераход ад індывідуальнай гаспадаркі да калектыунай.  К 1927г. у БССР было звыш 400 арцеляў, камун і таварыстваў па сумеснай апрацоўцы зямлі, а таксама 213 саўгасаў. Курс на правядзенне калектывізацыі с/х гаспадаркі быў узяты на XV з’ездзе ВКП(б) у снежні 1927г.  Асноўнай вытворчай формай кааперавання гаспадарак былі калгасы – гэта буйныя с/х вытворчыя кааператывы. У 1935 у калгасы заступіла 85,6% сялянскіх гаспадарак, у 1939 – больш за 90%. На палях працавала больш за 9000 трактароу, сотні камбайназ і інш. Стварэнне с/х кааператываў, здольных забяспечыць прадпрыемствы сыравінай, а народ харчаваннем, з’яўляецца магістральным шляхам развіцця с/х гаспадаркі. У гэтым сэнсе калектывізацыя ў СССР і БССР адлюстроўвала тэндэнцыі сусветнага развіцця сельскагаспадарчай вытворчасці. |
| **22. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921-1939 гг.).**  У выніку польска-савецкай вайны 1920г, паводле Рыжскага дагавора 1921г. Заходняя Бел. адышла да Польшчы. Анексаваную тэрытлрыю польскмя улады раздзялiлi на 4 ваяводствы: Палескае, Навагруцкае, Вiленскае, Беластоцкае. Бел. пераутварылася у сыравiнны прыдатак Польшчы. Працоуны дзень вызначау у 10—11 гадзін, за тую ж працу польскія рабочыя плацiлi больш. Больш паловы зямлянога фонду належала памешчыкам. Польскія улады раздавалi буйніцкім учаскам зямлi былым чыноунікам Польскі урад шырока праводзіу хутарызацыю. Рэформа лiквiдавала сервiтуты, у выніку чаго сяляне пазбавiлiся пашы для жывел, вадаемау i сенажаццяу.  У пачатку i сярэдзіне 20-х гг. сацыяльная i нацыянальная барацьба пераважна насiла узброеный характар у форме партызанскага руху. Значную ролю у барацьбе выконвау КПЗБ. Такая ж сiтуацыя была з Камунiстычным саюзам моладзi ЗБ. Асабліва значныя поспехі гэтых арганiзацый было кiрауніцтва легальнай рэвалюцыйна-дэмакратычнай арганiзацыяй «Грамадой».  Рашаючую ролю у перабудове усяго рэвалюцыйнага руху адыграу 7-мы кангрэс Камiнтэрна (1935), якi распрацавау тактычную барацьбу супраць фашыстау i вайны. Кангрэс патрабавау ад камунiстау: стварыць адзiны рабочы фронт i адзiны антыфашысцкі фронт. Гэтаму працэсу перашкаджал недавер камунiстау КПП да дэмакратычных партый. Антыфашысцкі фронт склалi: партыя, БУНД, Беларуская хрысцьянская дэмакратыя i г.д. Барацьба працоуна працягвала да 1939 г., нягледзячы на роспуск у 1938 г. КПЗБ i КПЗУ. | **23.Пачатак 2-й сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.**  Другая сусветная вайна пачалася 1 верасня 1939 г. Напярэдзі вайны Савецкі Саюз рабiў ўсе магчымау, каб папярэдзіць яе ўзнiкненне. Ен веў перамовы з Англіей, Францыей, Чэхаславакіей, iнш. дзяржавамі аб магчымасці мерах бяспекi. Нажаль, Заходнія краiны далi згоду на далучэнне часткi тэрыторыі Чэхаславакіі да Германіі, iмкнуліся скiраваць агрэсію фашыстау супраць СССР. Ва ўмовах небяспекі савецкі бок адгукнуўся на прапанову Германіі i 23 жнiўня 1939 г. быў падпiсан савецка-германскі дагавор аб ненападзенні. Чырвоная Армiя перайшла гранiцу, 19 верасня заняла Вільню, а 25 верасня вызваліла Заходнюю Беларусь. 28 верасня 1939 г. памiж Германіей i СССР заключаны дагавор аб дружбе i гранiцы. 28—30 верасня 1939 г. Народны Сход Заходняй Беларусі прыняў дэкларацыю аб устанаўленні савецкай улады на ўсей вызваленай тэрыторыі i выказалася за ўваход ў склад БССР. 3 лiст. 1939 г. У выніку тэрыторыя Бел. склала 225,6 тыс. кв. км, насяленне 10 млн. чал.  Нягледзячы на заключэнне дагавору з Германіяй, пралiкаў у вызначэнні пачатку вайны, кiраўнiцтва СССР рабiла пэўныя захады па ўмацаванні абароназдольнасці краiны, у прыватнасцi, на Бел.. Гэта будаўнiцтва ў Мiнску i Магiлеву авiяцыйных, Вiцебску i Баранавічах – танкарамонтнаму прадпрыемствам. Iшло ўзвядзенне абарончых умацаванняў, пераўзбраенне войска i iнш. | **24. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Абарончыя баі на тэррыторыі Беларусі.**  22 чэрвеня 1941 г. парушыушы дагавор аб ненападзенні ад 23 жніуня 1939 г., фашысцкая Германія напала на СССР. У лiку першых прыняла на сябе ўдар Бел.. 28 чэрв. 1941 фашысты захпілі Мінск, замкнуушы кальцо акружыу Брэст-Мінск-Вільнюс. Пачалася Вялікая Айчынная вайна.  На тэрыторыі Бел. наступала самая моцная групоўка – группа армiй «Цэнтр». Вайсковае злучэннi i наступленне павялi рашучую барацьбу супраць ворага. У чэрвені – жнiўнi ў армiю было мабiлiзавана звыш 500 тыс. чал. стваралiся палкi i атрады народнага апалчэння , знiшчальныя батальоны для барацьбы з дыверсантамi. Каля 2 млн. чал. удзельнiчалі ў будаўніцтве абарончага умацавання. Аднак сiлы былi няроўнымі. Да пачатку верасня 1941 г. уся тэрыторыя Бел. была захоплена ворагам. На Бел. немцы устанавілі рэжым крывавага тэрору і гвалту над насельніцтвам. Праводзілася палітыка Генацыду.  Гераічна трымауся гарнізон Брэсцкай крэпасці, які узначальвау маер Гаурылау і палкавы камісар Фамін. Не маючы сувязі, харчу, медыкаментау, абаронцы крэпасці не здаваліся, пастаянна наносілі праціуніку страты. Апошнія групы змагаліся да канца ліпеня 1941 г., тады як нямецкае камандаванне планавала сіламі 31, 34 і 45-й пяхотных дывізій, 2-й танкавай арміі Гудэрыяна захапіць Брэст “з ходу”.  Нягледзячы на паражэнне летам 1941 г.,абарончыя баi на Беларусі, мужнасць i гераiзм войскаў перашкодзілі Германіі выканаць свае планы, далi магчымасць падрыхтавацца да абароны і разгрому гітлераускіх войск, быў сарваны гiтлераускі план маланкавай вайны. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **25.Акупацыйны рэжым на тэррыторыі Беларусі у гады ВАВ.**  Акупацыйны рэжым – сукупнасць сiстэмных, палiтычных, эканамічных, ваенных, iдэалагiчных мер, накiраваных на лiквiдацыю грамадскага i дзяржаунага ладу, рабаванне нацыянальнага багацця i рэсурсаў, крывавы тэрор, знiшчэнне народа. Згодна плану «Барбароса» была знiшчаны дзяржауныя смастойныя i тэрытарыяльныя цэласнасці рэспублікі. Яна была падзелена на часткi. Галоунымі сродкамi ажыццяўлення плана «Ост» была палiтыка генацыду. Для гэтага выкарыстоўвалася сiстэма мер: заложнiцтва, аблавы, пагромы, турмы, карныя экспедыцыі, лагеры смерцi, больш 100 гета i iнш. Для фiзiчнага знiшчэння людзей немцы арганiзавалi на Бел. больш 260 лагераў смерці. Сярод iх Вялiкi i малы Трасцянец, Азарычы, Масюкоўшчына i iнш. Было праведзена больш за 140 карных экспедыцый пасля якiх цэлыя раены перуатварылiся ў зоны пустынi. За гады акупацыі спалена больш як 628 весак разам з людзьмi, каля 200 з iх так i не аднавiлiся пасля вайны. У рабства на Нямеччыну было вывезена па няпоўных падлiках 380 тыс. юнакоў i дзяўчат. Вярнулiся дамоў толькi каля 120 тыс. Акупацыйныя ўлады рабiлi ўсе, каб знiшчыць бел. культуру, навуку, мастацтва, закрыць доступ да адукацыi: разрабавалі усе ВНУ, АН БССР, НДІ, музеі, галерэі, знішчылі помнікі таражытнасці, вывезлі у Германію частку кніжнага фонду.  Выкарыстоўваючы ўсе сродкi агiтацыi i прапаганды, Гiтлер. iмкнулiся ўздзейнiчаць на нас., зрабiць яго пакорным, паслушэнным, зламаць яго волю да барацьбы. | **26.Барацьба беларускага народа супраць германскіх захопнікау.**  Партыз. атрады i групы стваралiся на базе народнага апалчэння, знiшчальных батальенаў, камандзiраў i байцоў Чырвонай Армii, якая апынуліся ў тыле ворага. Партызанскi рух быў ўсенародны, дзейнiчала 1255 партызанскiх атрадаў, 213 брыгад, больш 370 тыс. чалавек.  Шматгранную дзейнасць супраць ворага ажыццяўляла партыйнае падполле: 203 абкамы i мiжрайкамы, мiжрайцэнтры, гаркамы i райкамы, больш 1500 пярвiчных арганiзацый. Мінскае падполле ажыццяуляе дыверсіі на чыгуных, прадпрыемствах, збірала зброю, медыкам., планы размяшчэння ваенных аб’ектау.  Вялiкi уплыу на уздым народнага руху аказала бітва савецкiх войск пад Масквой. У кан. 1941 г. савецкiя войскі выйшлі да гранiцы Беларусi, і з імі у непасрэдные узаемадносiны уступілі партызаны атрада Захарава, Райцава, Шмырова і інш.  Вялiкае значэнне надавалася сродкам масавай інфармацыi і распаусюджванню цэнтральных газет.  Побач з iмi дзейнiчала камсамольскае падполле. Формы i метады барацьбы з ворагам былi самыя розныя: знiшчэнне афiцэраў i салдат, дыверсii, рэйкавая вайна, парушэнне сродкаў сувязi, узрыў мастоў, дарог, выданне падпольных газет, лiстовак, распаўсюджванне зводак iнфармбюро. | **27.Вызваленне Беларус: аперацыя “Баграціён”. Уклад беларускага народу у разгром фашысцкай Германіі.**  Восенню 1943 г., пасля разгрома нямецкіх войск пад Курскам, пачалося вызваленне тэрыторыі Бел.. 23 верасня 1943 г. вызвален г. Камарын. Сумесна з Чырвонай Армiяй дзейнiчалi 1-я польская дывiзiя iмя Т.Касцюшкi, партызанскія атрады. Было вызвалена 40 раенаў Магiлеускай, Вiцебскай, Гомельскай, Палескай абласцей. У 1944 г. пачаўся завяршальны этап вайны. Вызваленне ўсей тэрыторыі Бел. ажыццяўлялася па плану «Баграцiен». Удзельнiчалі войскi 1, 2, 3-га Бел. франтоў, 1-га Прыбалтыйскага, а таксама Дняпроўская ваенная флатылiя, французкі добраахвотнiцкi авiяполк «Нармандыя-Неман», партызанскія злучэннi. Чырвоная Армiя здолела акружыць i знiшчыць шматлiкiя групоўкi войск . Вялiкi ўклад у вызваленне Бел. ўнеслi партызаны. За месяц наступлення савецкіх войск ачысцiлi ад ворага ўсю тэрыторыю Бел.  У полымi вайны загiнуў кожны трэцi жэхар Беларусi. На франтах вайны, у дзеючай армii змагалiся 1 млн. 300 тыс. беларусаў. Звыш 300 тысяч салдат i афiцэраў атрымалi ордэны i медалi, 44 воiны ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза. На акупiраванй тэрыторыi партызаны i падпольшчыкi знiшчылi амаль паўмiльена гiтлераўцаў. Шмат ураджэнцаў з Беларусi ўдзельнiчала ў еўрапейскiм руху Супрацiўлення. На аборону радзiмы працавала больш 60 эвакуiраваных беларускiх прадпрыемстваў. Вялiкi ўклад у перамоглу ўнеслi iнтэлiгенцыя, работнiкi навукi, культуры, мастацтва. Подзвiг беларускага народа ў барацьбе з фашысцкiмi захопнiкамi прызнаны сусветным супольнiцтвам. |
| **28.БССР у першыя пасляваенныя гады.Аднауленне народнай гаспадаркі**  Вялiкая Айчынная вайна i фашысцкая акупацыя прынелсi беларускаму народу вялiзарныя бедствы: загiнула больш за 2,2 млн. чал., толькi прамыя страты склалi 75 млрд. р., былi разбураны гарады, вескi, прамысловыя прадпрыемствы. Аднаўленне эканомiкi пачыналася адразу пасля вызвалення. У галiне прамысловасцi адбылiся не толькi аднаўлення разбуранага, развiцце тых галiн, якiя iснавалi да вайны, але i стварэнне новых галін – аўтамабiльных, трактарных, дарожных машын, будаўнiцтва механiзмаў i iнш. Вялiкiя поспехi адбылiся ў стварэннi энергетычнай i палiўнай базы народнай гаспадаркi – к 1950 г. выраб электраэнергii перавысiў даваенный ўзровень на 47 %.  Ва ўсiх галiнах, асаблiва ў машынабудоуле, у значных маштабах рабiлася тэхнiчныя рэканструкцыi, уводзiлася больш дасканалае абсталяванне, выкарыстоукалiся новыя металiчныя вытворчасцi.  Прадпрыемства мясцовай прамысловасцi наладжвалi вытворчасць тавараў народнага спажывання, абутку, адзення, вырабаў са скуры, будаўнiчых матэр`ялаў i iнш., у тым лiку новых вiдаў вырабаў: швейных машын, посуду, бытавых электрапрыборау. Далейшае развiцце атрымала легкая прамысловасць: былi пабудаваны Мiнскi i Гродзенскi тонкасуконныя камбiнаты па вырабу тонкасуконных i шэрсцяных тканiн, рэканструявалiся гарбарна-абутковыя прадпрыемствы, iльназаводы, хутка развiвалася швейная, скураная i iнш. прамысловасцi.  Хуткiмi тэмпамi iшло аднаўленне i развiцце прамысловасцi ў заходнiх раёнах Бел., тут будавалiся новыя прадпрыемствы, а аб`ем прамысловай прадукцыi тут у 1950 г. перасягнуў даваенный ўзровень амаль удвая.  Усяго за пяцiгодку было адноўлена, пабудавана i ўведзена ў дзеянне каля 6 тыс. прадпрыемсьвау, а агульны рост валавай прадукцыi прамысловасцi складаў 115 % да ўзроуня 1940 г.  Вельмi цяжка было аднаўляць сельскую гаспадарку – не было неабходнай кармавой базы, кадры кіраунікоу калгасау сталі менш кваліфікаванымі, не было насення пад пасеу яравых збожжавых культур, i ўсе ж такi ў канцы чацьвертай пяцiгодкi агульная пасяўная плошча склала 91,4 % даваеннага, а па валавому аб`ему прадукцыi сельская гаспадарка дасягнула даваеннага ўзроуня. | **29.Беларуская ССР у 1950-я—першай палове 1980-х гадоу.**  У сярэдзiне 1950-х гг. у свеце разгортвання НТР пераважнае развіцце атрымалі галіны прамысловасці, якія вызначалі тэхнічны прагрэс: прыборабудоулю, хімічную, нафтахімную, радыётэхную, паліўна-энергетычную. У 50-я гг. ў Мінску ўступілі ў строй падшыпнікавы, гадзіннікавы, радыятарны заводы, камвольны камбінат, шэраг прадпрыемствау легкай прамысловасці. Але ўжо к канцу 50-х гг. магчымасці экстэнсіунага развіцця былі вычарпаны. Спатрэбіуся пошук новых шляхоў стымулявання вытворчасці.  У 1 палове 60-х гг. была зроблена стаука на развіцце цяжкай прамысловасці. На Мінскім трактарным заводзе з 1963 г. пачалася вытворчасць новага трактару МТЗ-50. Вытворчасць аўтамабілеу была сканцэнтравана на Мінскім аўтамабільным заводзе, на аўтамабідьным заводзе ў Жодзіна. Узніклі новыя галіны прамысловасці: радыё-электронная, кабельная, нафтаперапцоучая, электратэхнічная, вытворчасць сінтэтычных смол. Аднак легкай прамысловасці ў 60-я гг. ўдзялялася недастатковая ўвага, таму хутка вызначальвауся яе адставленне. У II палове 50-х гг. павялічылася вытворчасць сельскай гаспадарчай прадукцыі, але ў пачатку 60-х гг. ураджайнасць зніжаецца.  У 1965 г. была праведзена эканамічная рэформа і зроблена спроба правесці радыкальныя змены ў эканоміке. Рэформа прадугледжвала ўключэнне ў дзеянне таварна-грашовых механізмаў. Аднак не прадугледжвала паслабленне камандна-адміністратыуных мет у кіраўніцтве эканомікай, што з самага пачатку асудзіла рэформу на няўдачу.  Другая палова 70-х гадоў характарызавалася вялікім размахам капітальнага будаўніцтва пры адсутнасці істотных рэзерваў будаўнічых матэрялау, рабочых рук, вялося з апераджэннем у развіцці вытворчых сродкаў і няўвагай да вытворчых прадметау спажывання. У гэты час зніжаюцца ўсе асноуныя паказчыкі. 3 сярэдзіны 1970-х гг. паступова складваецца неўспрымальніцтва калгасна-саўгаснай сістэмы да радыкальных змен. Яшчэ большым было адставанне ад тэхнічнага ўзроуня прамыслова развітых краін. Між тым Бел. у 80-я гады заставалася ў сэнсе забяспечанай харчовымі і прамысловымі таварамі. | **30.Абвяшчэнне дзяржаунага суверэнітэту РБ.Асаблівасці Беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця.**  У сярэдзiне 80-х гг. Савецкi Саюз апынуўся перад шэрагам праблем. Была неабходнасць рэфармавання палiтычнай сiстэмы, абнаўлення ўсiх сфер жыцця савецкага грамадства. У сувязi з гэтым XXVII з`езд КПСС, XIX Усесаюзная канферэнцыя КПСС вызначылi палiтычную перабудову, якая ўключала ў сябе правядзенне эканамічных рэформ, рэформ палiтычнай сiстэмы, сацыяльнай i культурнай сфер жыцця савецкага грамадства, стварэння прававой дзяржавы.  Адначасова з пачаткам правядзення рэформ на Бел. ствараецца палітычная апазiцыя. У кастрычніку 1988 г. намаганнямi гэтай аппазіцыі ствараецца арганiзацыйны камiтэт Бел. народнага фронту.  Лозунг перабудовы «Больш дэмакратыi, больш сацыялiзму» у першыя гады гэтага працэсу па сутнасці рэалiзоўваўся ў першай яго частцы. Гэта абумоўленае памылкамі i пралiкамi кiраўніцтва КПСС – КДБ, якiя былi дапушчаны ў распрацаванні i правядзенні палiткі перабудовы. Па сутнасцi выкарыстоўвауся iншы лозунг: «Больш капiталiзму, больш разбуральнай дэмакратыi». Катастрафічна знiзiўся ўзровені жыцця людзей, пагоршылася iх сацыяльнае становішча. Значная частка людзей стала абвiнавачваць у гэтым КПСС, сацыялiстцкія iдэалы абясцэньвалiся, узнiкла цiкавасць да дзеяння палiтычнай апазiцыi. Увядзенне ў жнiўнi 1991 г. надзвычайнага становішча, дзейнікі ГКЧП, нерашучасць М.Гарбачова прывялi да разбуру камунiстычнай партыi Савецкага Саюза, дзейнасць якой была забаронена ў лiстападу 1991 г. Па сутнасці, адбыўся дзяржауны пераварот – пачатак працэсу рзвала СССР. У хуткiм часе былi прыняты дэкларацыі аб дзяржаунам суверэнiтэце Расii, Украiны i iнш. рэспублiк. 27 лiпеня 1990 г. Вярхоуны Савет БССР прыняў Дэкларацыю аб дзяржауным суверэнiтэце рэспублікі. У жнiўнi 1991 г. Вярхоуны савет БССР надаў статус канстытуцыі закона Дэкларацыi аб суверэнiтэце, у вераснi быў прыняты Закон аб назве Бел. СССР, якая пачала называцца Рэспубліка Беларусь.  8 снежня 1991 г. у Белавежскай пушчы кiраўнiкi Расii, Беларусі i Украiны (Б.Ельцын, С.Шушкевiч, Л.Краўчук), iгнаруючы вынiкi рэферэндума 1991 г., дэнансавалi дагавор 1922 г. аб утварэнні СССР i тым самым канчаткова разбурылi вялікую i магутную дзяржаву. 15 сакавiка 1994 г. Вярхоуны Савет РБ прыняу новую Канстытуцыю – асноуны закон РБ. Беларусь, па канстытуцыi, з`яўляецца ўнiтарнай дэмакратычнай сацыяльнай прававой дзяржавай, якая валодае вяршэнствам i паўнатой улады на сваей тэрыторыі. Канстытуцыяй уведзена прэзiдэнцкая форма кiравання. 10 лiп. 1994 г. першым Прэзiдэнтам РБ абраны А.Р. Лукашэнка. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сацыяльны і нацыянальны склад насельніцтва ВКЛ. Фарміраванне беларускай народнасці.**  ВКЛ — гэта поліэтнічная дзяржава трох асноўных народаў — ліцьвінскага (цяперашнія беларусы, а таксама жыхары Віленшчыны, Смаленшчына, Браншчына, Куршчыны), русінскага (цяперашнія ўкраінцы) акрамя заходняй частки, жамойцскага (жыхары Літвы), дзе славяне займалі прыкладна 11/12 тэрыторыі и складалі каля 80 % насельніцтва.  Асноўнымі цывілізацыйнымі фактарамі, якія рашаючым чынам уплывалі на этна-нацыянальныя працэсы, якія праходзілі ва ўсім свеце былі:  а) наяўнасць адзінай мовы;  ь) наяўнасць дзяржаўнага суверынітэту;  в) наяўнасць адзінай нацыянальнай ідэалогіі;  г) наяўнасць нацыянальна-культурных каштоўнасцей і іх носьбітаў.  Колькасны склад насельніцтва быў таксама сярэдняеўрапейскім: у XIII-XVI стст. у Беларусі пражывала каля 1,5-2 млн. чалавек.  Асноўная частка беларускага насельніцтва пражывала ў вёсках. Як пісалі летапісцы, беларусы захоўвалі “обычаи древлии”, таму што гэта забяспечвала сацыяльную стабільнасць грамадства і дзяржавы.  Нацыянальная ідэалогія фарміравалася на грунце незалежнасці і сувернітэту дзяржавы. Гэта знаходзіла адлюстраванне і ў барацьбе Вялікага княства Літоўскага са знешняй агрэсіяй і ў  развіцці культуры. Барацьба з варожай агрэсіяй мацавала Полацкае княства, яна стала адным з фактараў утварэння ВКЛ. У гэтых адносінах нацыянальная ідэалогія была замацавана ў дзяржаўным гербе ВКЛ – “Пагоня”. Лёсавызначальныя перамогі ВКЛ у 1363 г. ў бітве на Сініх водах, бітве 1410 г. над Грунвальдам і бітве 1514 г. пад Оршай надхняліся нацыянальнай ідэалогіяй.  Моўна-культурныя фактары таксама спрыялі фарміраванню беларускай народнасці. У ВКЛ беларуская мова была агульным і адзіным сродкам межнацыянальных зносін. Кнігадрукаванне садзейнічала развіццю пісьмовасці беларускай мовы. Дзякуючы дзейнасці Ф.Скарыны, беларуская мова стала мовай Бібліі і несла Слова божае кожнаму беларусу. Без кнігадрукавання немагчыма было з’яўленне Статутаў ВКЛ. Гэтыя дзяржаўна-прававыя акты садзейнічалі развіццю агульнай прававой свядомасці, як сярод палітычнай эліты так і сярод ніжэйшага класа – сялянства і гараджан.  Фарміраванне народнасці забяспечвалася і развіццём эканомікі. Унутраны таварны абмен, развіццё гарадской гаспадаркі, спагнанне падаткаў садзейнічалі больш цеснаму аб’яднанню беларускіх рэгіёнаў у адно цэлае. Рэформа 1557 г. дала магчымасць сялянству атрымаць зямлю ва ўласнае карыстанне. Яна садзейнічала эканамічнаму ўздыму гаспадаркі, дзяржавы, вёскі і горада.  Сацыяльна-палітычныя працэсы, якія адбываліся ў Беларусі ў перыяд Рэнесансу і Рэфармацыі з’яўляюцца даказам таго, што беларуская народнасць паспяхова складвалася як адзінае целае, як адзін народ. |  |  |