11. Вайна 1812г. Становишча у еуропе и на тэрырорыи беларуси у першай палове 19ст.

ХІХ ст. ў Заходняй Еўропе пачыналася з **актыўнай знешняй палітыкі імператара Францыі Напалеона** **Банапарта**, які імкнуўся падпарадкаваць сабе ўсе краіны сусвету. Напалеон разграміў Прусію, Аўстрыю, Італію, Галандыю, а ў лістападзе 1806 г. заняў прускую частку Польшчы, дзе было створана Герцагства Варшаўскае (плацдарм для нападу на Расію).   
**12 чэрвеня 1812 г. армія Напалеона пераправілася праз Нёман і ўварвалася ў межы Расійскай дзяржавы.**   
«Вялікая армія» мела амаль трохразовую колькасную перавагу над праціўнікам. У яе складзе былі шляхцічы з Польшчы, Літвы і Беларусі. Толькі князь Д. Радзівіл за свой кошт выставіў 3-тысячны ўланскі полк, які ўжо 16 чэрвеня адным з першых урачыста ўступіў у Вільню.   
**У чэрвені – ліпені адбыліся жорсткія баі пад Кобрынам, Мірам, Полацкам. Рускія войскі адступалі і Напалеон прыняў рашэнне рухацца ўслед за імі, каб ўзяць Маскву.**У Беларусі Напалеон знайшоў нямала прыхільнікаў. **19 чэрвеня 1812 г. у Вільні была створана Часовая камісія ўрада Вялікага княства Літоўскага**, ад якой патрабавалася забяспечваць усім неабходным французскую армію.   
У этнічна рускіх землях напалеонаўская армія адразу ж сустрэла ўпарты супраціў усіх пластоў насельніцтва.   
**26 жніўня 1812 г. адбылася бітва пад Барадзіном**, у якой **французская армія**, хоць і была аслаблена, але працягвала рух наперад і **без бою заняла Маскву**. Рускі ўрад адмовіўся весці перамовы аб міры, нарошчваючы сваю вайсковую перавагу.   
**У кастрычніку Напалеону прыйшлося адступаць з Масквы** па спустошанай смаленскай дарозе.   
**14–16 лістапада** пры пераправе праз раку Бярэзіну каля в. Студзёнка, на поўнач ад Барысава, Напалеон **згубіў больш за 20 тыс. чалавек**. Далейшае **адступленне ператварылася ва ўцёкі**.   
Свой уклад у разгром рэшткаў захопнікаў унеслі ўзброеныя атрады сялян. Вайна прынесла вялікія спусташэнні Беларусі: загінула шмат людзей, разбураны многія паселішчы, амаль напалову скарацілася колькасць жывёлы, зменшыліся пасяўныя плошчы. Аднак царскі ўрад працягваў адстойваць прыгонніцкія парадкі.  
 **Паводле рашэння Венскага кангрэса (1815) да Расіі было далучана былое Герцагства Варшаўскае**. Яго шляхта атрымала пэўную аўтаномію, але была вымушана падпарадкоўвацца царскаму намесніку.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. напрамки палитыки самадзяржауя у беларуси пасля уключэнне тэрыторыи у склад расийскай имперыи

Заняпад, а таксама і **знікненне Рэчы Паспалітай**, былі абумоўлены шэрагам **прычын**. **Шматлiкiя войны** знясілілі Рэч Паспалітую эканамічна. Разбурэнні, прынесеныя войнамі са Швецыяй (1655–1660), з украінскім казацтвам (1648–-1654), Расіяй (1654–1667), ізноў са Швецыяй (1700– 1721), выклікалі ў дзяржаве дэмаграфічны і гаспадарчы крызіс, адкiнулі на дзесяткi гадоў назад яе ў эканамічным развiццi. **Слабасць цэнтральнай улады і шляхецкая анархія**, **слабыя сувязі паміж рознымі часткамі дзяржавы, сацыяльныя канфлікты, канфесійныя і этнічныя супярэчнасці** – усё гэта рабіла Рэч Паспалітую здабычай суседзяў.   
**Першы падзел Рэчы Паспалітай адбыўся ў 1772 г**. Перад ім Расія ўзняла пытанне аб іншаверцах, але сойм адхіліў яе прапановы. Тады Расія і Прусія пайшлі на стварэнне канфедэрацый у Слуцку і Торуні, і дабіліся прыняцця закону аб раўнапраўі + пацвердзілі шляхецкія правы. Тады паўстала каталіцкая шляхта (Барская канфэдэрацыя). Але канфедэраты прайгралі, **і Аўстрыя, Расія, Прусія і Расія падзялілі Рэч Паспалітую.**Каб захаваць дзяржаву, кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі падтрымаў рэфарматараў=>створана Адукацыйная камісія, абмежавана права liberum veto. Сойм павялічыў войска да 100 тыс. чалавек, забараніў шляхецкія канфедэрацыі.   
3 мая 1791 г. сойм зацвердзіў Канстытуцыю. Але Расія падтрымала Таргавіцкую канфедэрацыю ворагаў рэформ, вайна ў абарону Кантытуцыі (1792**) скончылася чарговым падзелам Рэчы Паспалітай у 1793 г. з боку Расіі і Прусіі.**Паўстанне на чале з Т. Касцюшкам (1794) з мэтай вяртання страчаных зямель завяршылася поўным разгромам яго ўдзельнікаў і захопам войскамі А. В. Суворава Варшавы.   
**У выніку трэцяга падзелу Расіяй, Прусіяй і Аўстрыяй Рэчы Паспалітай (1795) апошняя назаўсёды знікла з карты Еўропы**.   
П**асля ўключэння беларускіх зямель** у склад Расійскай імперыі **царскі ўрад праводзіў палітыку інтэграцыі** новых тэрыторый з рускімі рэгіёнамі з пераарыентацыяй палітычнага, эканамічнага і культурнага жыцця Беларусі на Усход. Была **распаўсюджана ўлада расійскіх адміністрацыйных органаў і ўстаноў, намесніцкіх, а пасля губернскіх ўпраўленняў, царскіх судоў і інш**.   
У пачатку XIX ст. на беларускіх землях **былі створаны Віцебская, Магілёўская, Мінская, Віленская і Гродзенская губерні.** Пры ўмове прынясення прысягі на вернасць расійскаму трону ёй надаваліся дваранскія правы: дазвалялася выкарыстанне Літоўскага Статута і польскай мовы ў мясцовым справаводстве, існаванне нацыянальнай адукацыі, каталіцкіх рэлігійных устаноў.   
Разам з тым, царскі ўрад актыўна праводзіў **палітыку насаджэння землеўладання рускага дваранства** =>+ апоры ў захопленым краі.  
**Прыгонніцтва на Беларусі пашыралася** з прычыны запісу за землеўласнікамі часткі былых прывілеяваных і адносна свабодных катэгорый сельскага насельніцтва (зямянаў, панцырных баяр і інш.).   
**Уводзілася рэкруцкая павіннасць. скасоўвалася Магдэбургскае права, гарады, якія яго мелі, і мястэчкі, прызнаныя цэнтрамі паветаў, пашыраліся прынцыпы расійскага гарадскога самакіравання.** Астатния-прыраўноўваліся да сялян. Яўрэйскаму насельніцтвузабаранялася жыць у вёсках, займацца земляробствам і выязджаць у расійскія губерні.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. паустанне 1863-1864. идеэлогия либерализму, народницкия i сацыял-дэмакратычныя плыни

ПАУСТАННЕ  
Абвастрэнне сітуацыі ў сувязі з адменай прыгоннага права і чаканнем сялян сапраўднай волі супала з ажыўленнем нацыянальнага руху на тэрыторыях былой Рэчы Паспалітай. Актыўнасць палякаў нарастала і перакідвалася на літоўскія і беларускія землі.   
Аформіліся дзве палітычныя групоўкі: **«чырвоныя» і «белыя».** **«Чырвоныя»** народнае паўстанне, найбольш радыкальныя з іх **(левыя)** - рэспубліканскі і дэмакратычны лад, самавызначэнне народаў. **«Белыя»**- прадстаўлялі інтарэсы буйных землеўладальнікаў і вярхоў буржуазіі🡪 не дапусціць рэвалюцыи.  
**Кирауництва** паўстання =>ў Варшаве ў сакавіку 1862 г. створаны **Цэнтральны нацыянальны камітэт** (ЦНК) на чале з «чырвонымі**» Я. Дамброўскім, З. Серакоўскім, В. Урублеўскім**.  
Пад уплывам гэтых падзей складвалася сітуацыя **ў Беларусі**, дзе **найбольш актыўную ролю адыгрываў Кастусь Каліноўскі**.   
Летам **1862 г.** з мэтай падрыхтоўкі паўстання ў Беларусі і Літве ў Вільні стварыўся **Літоўскі правінцыйны камітэт (ЛПК**)(фармальна падначалены ЦНК). У ім былі прадстаўлены літоўска-беларускія «чырвоныя», а старшынёй з кастрычніка 1862 г. стаў К. Каліноўскі. **ЛПК ініцыяваў збор сродкаў на паўстанне, стварэнне мясцовых рэвалюцыйных арганізацый**.   
**Паўстанне выбухнула ў Царстве Польскім у ноч з 22 на 23 студзеня 1863 г**. нападам на рускія гарнізоны ў розных частках краіны. **Нагодай выступлення - правядзенне рэкруцкага набору** паводле спісаў, што ўключалі ўсіх «нядобранадзейных» маладых людзей.   
Заўчаснае выступленне ў Польшчы з’явілася нечаканасцю, але **1 лютага 1863 г. ЛПК абвясціў сябе Часовым правінцыйным урадам Літвы і Беларусі** і абнародаваў праграмныя дакументы. Насельніцтва заклікалася падняцца на ўзброеную барацьбу, жыхары - раўнапраўнымі грамадзянамі. Ва ўласнасць сялян бязвыплатна перадаваліся зямельныя надзелы. **Беззямельныя сяляне, але толькі ўдзельнікі паўстання, павінны былі атрымаць па 3 маргі зямлі (каля 2 га).** **Рэкруцтва замянялася трохгадовай усеагульнай вайсковай павіннасцю**.   
**Першыя атрады** паўстанцаў з’явіліся **канцы студзеня****1863 г**. **Большасць мясцовых атрадаў сфарміраваліся ў сакавіку – красавіку** - увайшлі дробная шляхта, навучэнцкая моладзь, рамеснікі, сяляне, афіцэры, што пакінулі царскую армію.   
**Агульнага плана дзеянняў не было, дзейнічалі партызанскімі метадамі**. Усяго на Беларусі (у сучасных яе межах) з лютага па жнівень 1863 г. было зафіксавана 46 баёў і сутычак паўстанцаў з царскімі войскамі; 2/3 з на Гродзеншчыне і Віленшчыне.   
**Першапачаткова ініцыятыва належала «чырвоным» іх радыкальнай, левай, частцы, то потым далучыліся «белыя»,** каб пазбавіць рэвалюцыйнай накіраванасці. **«Белыя» ўстанавілі кантроль над кіруючымі органамі ў Варшаве і ў сакавіку 1863 г. быў створаны Аддзел кіраўніцтва правінцыямі** **Літвы** на чале з памешчыкам **Я. Гейштарам.**К. Каліноўскі пасля рэзкага пратэсту супраць гэтай акцыі, не знайшоўшы дастатковай апоры, прыняў пасаду гродзенскага ваяводскага камісара**. Прыход «белых» да кіраўніцтва кампраметаваў справу ў вачах сялянскіх мас:** яны ўспрымалі гэта як магчымасць аднаўлення прыгону+так же царква=> асноўная маса беларускага сялянства не далучылася да паўстанцаў.   
Урады Англіі і Францыі адкрыта спачувалі паўстанню, але абмежаваліся толькі дыпламатычнымі сродкамі.   
**Адначасова ўрадавы друк, рускія кансерватары і лібералы разгарнулі шавіністычную кампанію як супраць паўстанцаў, так і ўласных рэвалюцыйных дэмакратаў**. У такіх умовах выявілася няздольнасць «белых» кіраваць паўстаннем=> арганізацыі не вытрымлівалі тэрору ўлад.   
**У чэрвені 1863 г., пасля арышту многіх членаў Аддзела кіраўніцтва правінцыямі Літвы, у яго былі ўведзены Каліноўскі і іншыя левыя.** Яны стварылі **Літоўска-Беларускі чырвоны жонд** – падпольны ўрад, які спрабаваў **удыхнуць у паўстанне новыя сілы**. Але поспехаў дасягнуць не ўдалося.   
Генерал-губернатар **М. Мураўёў(«Вешальнікам»), тапіў паўстанне ў крыві,** а памешчыкі ўключыліся ў кампанію збору вернападданіцкіх адрасоў.   
**Восенню 1863 г. узброеная барацьба на Беларусі спынілася.** К. Каліноўскі арыштаваны і 10 сакавіка 1864 г. публічна павешаны на Лукішскай плошчы ў Вільні. У Беларусі і Літве быў устаноўлены рэжым выключных законаў, накіраваны на змяншэнне польскага ўплыву і ўзмацненне русіфікацыі краю. Паўстанне 1863–1864 гг. стала апошнім значным выступленнем палякаў і літвінаў за аднаўленне дзяржаўнасці на землях былой Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага.

ИДЭАЛОГИЯ ЛИБЕРАЛИЗМУ, НАРОДНИЦКИЯ И САЦЫЯЛ-ДЭМАКРАТ ПЛЫНИ

14Расійскі шлях эканамічнай і палітычнай мадэрнізацыі. Буржуазныя рэформы.

**Крымская вайна 1853–1856 гг**. паказала глыбіню адсталасці феадальнай Расіі, а размах сялянскага руху вымусіу цара Аляксандра ІІ у 1856 г. канстатаваць небяспеку далейшага зацягвання з адменай прыгоннага права, бо яна магла ажыццявіцца знізу.   
**Падрыхтоўку рэформы пачалі з беларуска-літоўскіх губерняў**. Каб забяспечыць сабе грамадскую падтрымку, імператар праз віленскага генерал-губернатара У. І. Назімава арганізаваў «ініцыятыву» з боку памешчыкаў Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губерняў.   
**Атрымаць зямлю можна толькі за выкуп, сума якога вызначалася аброкам, капіталізаваным з 6% гадавых**. Такая сума > рэальны рынкавы кошт зямлі=> памешчыкі атрымоўвалі кампенсацыю. Ва ўсходнебеларускім рэгіёне ўстанаўліваліся фіксаваныя памеры сялянскіх надзелаў (вышэйшы ад 4 да 5,5 дзесяцін і ніжэйшы ад 1 да 2 дзесяцін). У Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губернях існавала падворнае землекарыстанне і тут сялянам пакідаўся іх дарэформенны надзел.   
**Дзяржава закладвала за сялян 4/5 выкупной сумы, а вяртаць гэту пазыку – так званыя штогадовыя выкупныя плацяжы – даводзілася з вялікімі працэнтамі.** Адразу выкупіць можна было толькі сядзібу, палявы надзел - са згоды памешчыка. **Да заключэння выкупнога пагаднення трэба было выконваць на карысць памешчыка павіннасці – паншчыну ці аброк**. Гэтыя адносіны маглі цягнуцца 9 гадоў. Памешчыкі мелі права пакінуць за сабой лепшыя ворыўныя землі, сенажаці, выганы, вадапоі, лясы, азёры.   
**Прадугледжваўся новы парадак кіравання сялянамі, заснаваны на выбарнасці ніжэйшага звяна – сельскіх старастаў і валасных праўленняў**.   
**«Палажэнні» аб выхадзе на волю прыгонных сялян і маніфест, якім абвяшчалася аб гэтым насельніцтву, Аляксандр ІІ падпісаў 19 лютага 1861 г**.  
У беларускіх губернях рэформа была афіцыйна аб’яўлена ў сакавіку – маі. Да сялян хутка дайшло, што яны падманутыя ў сваіх чаканнях=>У 1861 г. адбылося каля 400 хваляванняў беларускіх сялян. Урад прадбачыў і заранее размясціў тут больш за 100 тыс. салдат, што дазволіла адбіць першы націск сялянскага руху.   
**Паўстанне 1863 г.** ўскладніла палітычную сітуацыю ў заходніх губернях імперыі. Урад каб адцягнуць сялян на свой бок, вымушаны быў **змяніць некаторыя ўмовы рэформы**. Паводле спецыяльных царскіх указаў, у беларускіх рэгіёнах спыняліся часоваабавязаныя адносіны, і сяляне тэрмінова пераводзіліся на абавязковы выкуп зямельных надзелаў, памер зніжаўся на 20%.  
 Тым, хто быў абеззямелены памешчыкамі ў перадрэформенны перыяд, поўнасцю ці часткова вярталіся надзелы. Было заяўлена і пра захаванне права сялян на карыстанне сервітутнымі ўгоддзямі.   
**Па выніках аграрных рэформ звыш паловы ўсіх зямель Беларусі змаглі захаваць за сабой дваране-памешчыкі, сялянам жа дасталася трэцяя частка, рэштку ўтрымлівалі казна, царква і іншыя ўстановы.**   
Уступкі самадзяржаўя патрабаванням буржуазнага развіцця краіны выявіліся таксама ў правядзенні **на працягу 60–70-х гг. у Расіі земскай, судовай, цэнзурнай, школьнай, гарадской і ваеннай рэформ.** У Беларусі царскі ўрад пакуль не рашыўся ўвесці земскае самакіраванне. З гэтай жа прычыны **адклалася да 1872 г. судовая рэформа.** На 5 гадоў пазней, **у 1875 г., была праведзена гарадская рэформа,** у гарадах ствараліся гарадскія думы – органы самакіравання; выбары ў іх ажыццяўляліся на аснове маёмаснага цэнзу. Паводле ваеннай рэформы **рэкруцкая сістэма камплектавання арміі замянялася ўсеагульнай воінскай павіннасцю са скарочаным тэрмінам службы**. Школьная рэформа ўводзіла прынцыпы ўсесаслоўнасці адукацыі, цэнзурная – некалькі пашырала магчымасці друку, праўда, не беларускага. Паколькі сутнасць палітыкі царызму ў заходніх губернях вызначалі вялікадзяржаўныя, русіфікатарскія задачы, то буржуазны накірунак гэтых рэформ быў больш абмежаваны, чым у цэнтральнай Расии.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. узникненне агульнарасийских и бел партый у канцы 19-пачатку 20 ст. Рэвалюцыя 1905-1907

**Грамадскі лад большасці еўрапейскіх краін у ХІХ ст. засвоіў парламенцкую форму кіравання і партыйна-палітычную сістэму выяўлення грамадскіх інтарэсаў**. Партыі кансерватыўнага і ліберальнага накірункаў спаборнічалі паміж сабой за права мець сваіх прадстаўнікоў у парламентах, уплываць на дзейнасць урадаў (у Германіі, Аўстра-Венгрыі) альбо нават фарраваць іх (у Англіі, Францыі).   
**Напрыканцы ХІХ ст. узніклі партыі сацыялістычнай арыентацыі**, якія перажылі радыкалізм К. Маркса, адцураліся ад рэвалюцыйных лозунгаў і ўзяліся адстойваць інтарэсы рабочых і сярэдніх слаёў грамадства парламенцкімі сродкамі.   
**Палітычныя партыі і групоўкі Беларусі ў канцы ХІХ– пачатку ХХ ст. падзяляліся** на: 1) кансерватыўна-манархічныя; 2) ліберальна-апазіцыйныя; 3) сацыял-дэмакратычныя; 4) неанародніцкія.   
Сярод іх вызначаліся агульнарасійскія і нацыянальныя. **Арганізацыі расійскага манархічнага напрамку на Беларусі былі вельмі слабыя.** Больш **прыкметным быў ліберальна-апазіцыйны рух**.   
**Ліберальная гарадская інтэлігенцыя гуртавалася вакол культурна-асветніцкіх таварыстваў**.   
**У 1905 г. узніклі арганізацыі канстытуцыйных дэмакратаў (кадэты). Галоўнае іх патрабаванне– канстытуцыйная манархія**.   
**Сацыял-дэмакратычныя ідэі знайшлі распаўсюджанне у асяроддзі яўрэйскіх рабочых. Першы** марксісцкі (сацыял-дэмакратычны) гурток быў утвораны студэнтам **Э. Абрамовічам у Мінску летам 1884** г. **У верасні 1897 г. у Вільні адбыўся з’езд прадстаўнікоў яўрэйскіх сацыял-дэмакратычных** **арганізацый, на якім утварыўся Бунд – Усеагульны яўрэйскі рабочы саюз у Літве, Польшчы і Расіі.**   
Узнікненне рэгіянальных сацыял-дэмакратычных арганізацый паставіла на чаргу пытанне пра іх аб’яднанне ў партыю. З гэтай нагоды ў Мінску **ў пачатку сакавіка 1898 г. быў скліканы І з’езд РСДРП,** але **рэальнае ўтварэнне партыі адбылося ў 1903** г., **калі ў Бруселі, а потым у Лондане прайшоў ІІ з’езд РСДРП**. Яго ўдзельнікі прынялі праграму партыі, у якой абвяшчаліся бліжэйшыя (звяржэнне самаўладдзя) і перспектыўныя (пабудова сацыялістычнага грамадства) задачы рабочага класа.   
**Пры абранні кіруючых органаў РСДРП і рэдакцыі газеты «Искра» дэлегаты падзяліліся на «бальшавікоў» і «меншавікоў».** Першыя – прыхільнікі больш радыкальнай тактыкі – згрупаваліся вакол У. І. Леніна, а астатніх узначаліў Г. Пляханаў.  
**Значны ўплыў на развіццё грамадска-палітычнага руху ў Беларусі аказвалі неанародніцкія арганізацыі,** якія таксама ставілі рэвалюцыйныя мэты, але ў сваёй працы арыентаваліся на сялянства.   
**У студзені 1902 г. былыя народнікі ўтварылі агульнарасійскую партыю сацыялістаў-рэвалюцыянераў**.  
Па нацыянальным пытанні эсэры за права нацыянальнасцей на самавызначэнне, федэратыўныя адносіны паміж імі, увядзенне роднай мовы ва ўсе мясцовыя, грамадскія і дзяржаўныя ўстановы. Галоўным тактычным сродкам барацьбы яны абвясцілі тэрор супраць царскіх саноўнікаў.   
**У 1902 г. была створана Беларуская рэвалюцыйная грамада**. Праз год стала дзейнічаць як партыя і набыла **назву Беларускай сацыялістычнай грамады**. Арганізатарамі былі браты **Антон і Іван Луцкевічы, В. Ластоўскі, В. Іваноўскі, А. Пашкевіч (Цётка) і інш.**   
У праграме БСГ не праводзілася розніцы паміж пралетарыятам, сялянствам і іншымі групамі працоўных. Як і эсэры, БСГ аб’яднала іх у адну сацыяльную катэгорыю – працоўны народ. Партыя склала аграрную праграму на аснове канфіскацыі ўсіх памешчыцкіх і іншых зямель і яе ўраўняльнага размеркавання паміж працоўным сялянствам. Яна ж ставіла на мэце дабівацца аўтаноміі Паўночна-Заходняга краю з соймам у Вільні, культурна-нацыянальнай аўтаноміі для нацыянальных меншасцей.   
**Рэвалюцыя 1905–1907 гг. была выклікана рэзкім абвастрэннем эканамічнага і сацыяльна-палітычнага становішча ў сувязі з руска-японскай вайной** (1904–1905).   
Штуршком да пачатку масавых выступаў пад палітычнымі лозунгамі стала «**Крывавая нядзеля**» – расстрэл імператарскімі войскамі ў Санкт-Пецярбургу мірнай дэманстрацыі рабочых на чале са святаром Гапонам 9 (22) студзеня 1905 г. Выступленні салідарнасці з рабочымі сталіцы ахапілі ўсю краіну. **У многіх месцах забастоўкі і дэманстрацыі суправаджаліся сутыкненнямі з войскамі і паліцыяй**. Усеагульная расійская стачка, адбылася ў кастрычніку 1905 г. прымусіла Мікалая ІІ падпісать Маніфест з абвяшчэннем асноўных грамадзянскіх правоў і свабод, у ім гаварылася пра **скліканне першага расійскага парламента – Дзяржаўнай Думы**.   
Маніфест 17 кастрычніка не спыніў рэвалюцыйнай барацьбы. **Увосень 1905 г. актывізавалася сялянства,** у лістападзе Сялянскі саюз абвясціў пра далучэнне да ўсеагульнай забастоўкі. Сяляне патрабавалі раздзелу памешчыцкай зямлі.   
На апошнім этапе рэвалюцыі (1906– 1907) у сувязі з узмацненнем урадавага тэрору палітычная барацьба ў значнай ступені перамясцілася ў Дзяржаўную думу. **Канцом рэвалюцыі лічыцца «пераварот» 3 (16) чэрвеня 1907 г., калі цар распусціў другую Дзяржаўную думу і абвясціў новы парадак выбараў у яе.**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. эканамичнае развиццё беларуских зямель у пачатку 20ст. Сталыпинская ржформа и асабливасци яе правядзення у беларуси

На рубяжы XIX–XX стст. паводле сусветнага сукупнага фінансава-эканамічнага і ваенна-тэхнічнага патэнцыялу Расійская імперыя займала пятае месца. Эканоміка Беларусі развівалася па тых жа эканамічных законах. **Ішоў працэс канцэнтрацыі вытворчасці, выцяснення дробных прадпрыемстваў буйнымі капіталістычнымі фабрыкамі і заводамі.   
Аблічча асноўных галін прамысловасці Беларусі вызначалі фабрыкі і заводы**. **У 1913 г. вядучымі заставаліся харчовая прамысловаць, лесанарыхтоўкі і сплаў, дрэваапрацоўчая, папяровая, чыгуначныя і рамонтныя майстэрн, шкляная, тэкстыльная, гарбарна-абутковая, металаапрацоўчая, запалкавая**.   
**У пачатку XX ст. у прамысловасці Беларусі пачалі ўзнікаць манапалістычныя аб’яднанні.** Нарастаў працэс **акцыянавання прадпрыемстваў**. **Эканамічны ўздым стварыў спрыяльныя ўмовы для замежных інвестыцый.** **Аб’ём вытворчасці на прадпрыемствах, якія належалі замежным уласнікам і замежным акцыянерным таварыствам**. Хутка ішло **будаўніцва шашэйных дарог**. **Важную ролю адыгрываў водны транспарт**. Развіццё прамысловасці і транспарту садзейнічала далейшаму росту гарадоў і гарадскога насельніцтва. Найбуйнейшымі фабрычназавадскімі цэнтрамі да 1913 г. сталі Мінск, Віцебск, Гродна, Пінск, Гомель, Магілёў, Бабруйск, Барысаў, Рэчыца, Орша. Аднак у цэлым па Беларусі і ў гэты час **было характэрна пераважнае размяшчэнне прамысловасці ў сельскай мясцовасці** – бліжэй да крыніц сыравіны і таннай рабочай сілы.   
**У пачатку XX ст. капіталістычныя адносіны ўсё больш і больш укараняюцца і ў сельскай гаспадарцы.** Паскарэнню развіцця капіталізму ў сельскай гаспадарцы і сацыяльнаму расслаенню вёскі **садзейнічала сталыпінская аграрная рэформа.** **Пачатак рэформе** быў пакладзены ўказам ад **9 лістапада 1906 г**., паводле якога кожны гаспадар, уладальнік надзельнай зямлі па абшчыннаму праву, мог у любы час патрабаваць замацавання яе ў асабістую ўласнасць.   
Рэформа атрымала развіццё ў шэрагу законаў буржуазнага характару, якія былі прыняты на працягу 1906–1912 гг**. Ажыццяўленне рэформы ішло па некалькіх напрамках:** разбурэнне абшчыны, стварэнне хутароў і адрубоў, перасяленне «лішніх» сялян у Сібір і на Далёкі Усход.  
У заходніх раёнах Беларусі (Гродзенская, Мінская, Віленская губерні) сялянская абшчына была ліквідавана ўжо даўно. У Магілёўскай і Віцебскай губернях устарэлую абшчынную форму землеўладання трэба было разбурыць. **Важным сродкам ажыццяўлення новай аграрнай палітыкі стаў сялянскі зямельны банк, дзейнасць якога спрыяла стварэнню хутароў і адрубоў**. Ён аказваў шмат паслуг памешчыкам у продажы іх зямлі.   
**У выніку сталыпінскай аграрнай рэформы**: У сацыяльным расслаенні вёскі знаходзіў сваё ўвасабленне працэс развіцця капіталізму, які павінен быў ператварыць сялян у сельскагаспадарчых рабочых, пралетарыяў, а заможных сялян – у сельскую буржуазію. Але галоўным гаспадаром у весцы, як і раней, заставаліся памешчыкі**. Сталыпінская рэформа не была выканана ў поўнай меры і не зняла вастрыні аграрнага пытання.**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. новыя з’явы беларускай культуры 19-пачатку 20 ст.

Литература  
Проблемой начала XIX века в белорусском книгопечатании было практически полное отсутствие произведений, написанных на белорусском языке. Вплоть до 1860-ых даже такие люди, как Ян Барщевский предпочитали писать на польском или пользоваться латинской графикой, а после восстания 1863 года стала проводиться политика русификации.   
Формирование белорусского литературного языка происходило на основе народных говоров. Сама литература прошла путь от узко фольклорной до весьма развитой.   
Толчком в развитии стали изменения в социально-экономической и политической жизни Белоруссии, давшие авторам принципиально новый материал: писались анонимные «разговоры», критикующие порядки царской России и поддерживающие революцию 60-ых.   
Пиком развития белорусской литературы XIX века считается творчество Ф. Богушевича, который в своих произведениях старался пробудить чувство национальной сознательности в своих согражданах.   
В XX веке тематика белорусской литературы следовала за развитием истории. Во время Первой и Второй мировых войн поднимались темы патриотизма, мужества, подвига. В художественных произведениях были широко освещены темы сталинских репрессий, массовых эмиграций и аварии на чернобыльской АЭС.

Образование  
Во второй половине XIX века в Белоруссии начала развёртываться школьная реформа, целью которой увеличение количества начальных школ. Получить среднее образование было сложно: высокая плата за обучение закрывала доступ к нему для большинства слоёв населения. В начальных же школах детей учили только письму, началам арифметики, слову Божьему и церковному пению. Высшее образование можно было получить только после среднего.   
Система образования испытывала большие материальные трудности. Школ было мало – на 8-10 деревень приходилась только одна – и большая их часть размещалась в малопригодных для занятий крестьянских домах. Парт и учебников не хватало на всех учеников, тетрадей не было вовсе. Однако быстрыми темпами развивалось профессиональное обучение: земледельческие, промышленные, сельскохозяйственные, медицинские, педагогические, ремесленные и пр. учебные заведения. Например, в связи с развитием железнодорожного транспорта в 1878 году было открыто Гомельское техническое железнодорожное училище.

Живопись и архитектура  
Первым большим шагом на пути развития белорусского изобразительного искусства образование в 1866 году Виленской рисовальной школы. В конце XIX века открылись ещё два подобных учебных заведения, выпускавших лучших белорусских художников.   
На белорусскую живопись сильно повлияло русское искусство. Русские живописцы, такие как Шишкин, Савицкий и Репин, часто обращались к белорусским землям за вдохновением, а Репин даже помог получить художественное образование некоторым белорусским творцам. А. Горевский, Н. Силивонович, Ю. Пен, В. Беланицкий-Бирули – самые яркие имена белорусской живописи. Что касается архитектуры, то восстание 1860-ых, вызвавшее изменения в экономической жизни Белоруссии, спровоцировало быстрый рост городов. Стоит отметить, однако, что строили в основном деревянные одноэтажные дома.   
XIX век стал временем упадка для классической архитектуры, и к концу столетия белорусское зодчество характеризовалось использованием весьма различных стилей и форм. Наиболее популярными стали неостиль и модерн.

Театр и музыка  
Развитие белорусского театра подтолкнула деятельность русских, польских и белорусских творческих коллективов на рубеже XIX-XX веков. Театр брал своё начало в народных обрядах и творчестве бродячих музыкантов.   
Восстание 1860-ых, рост национального самосознания и появление новых значимых произведений белорусской драматургии стали причиной появления многочисленных музыкально-драматических кружков и организаций, «белорусских вечеринок», где выступали хоры, танцоры, читались белорусские литературные произведения, ставились пьесы.   
В начале XX века появилась «Первая белорусская труппа» под руководством И. Буйницкого, в 1910-ом году превратившаяся в профессиональный театр. Начиная с XIX большим успехом пользовались гастролирующие по Белоруссии музыкальные коллективы, многие из которых обращались к народному белорусскому творчеству. Большую роль в развитии белорусской профессиональной музыки сыграл А. Роговский. Самым известным белорусским исполнителем XX века стали группа «Ляпис Трубецкой» и ансамбль «Песняры».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. беларусь у час першай сусветнай вайны

**Першая сусветная вайна пачалася 19 ліпеня (1 жніўня) 1914** г. прычынай - барацьба паміж буйнейшымі вядучымі краінамі Еўропы за перадзел ужо падзеленага свету.   
У канцы ХІХ– пачатку ХХ ст. утварыліся два варожых саюзы краін**: Германія – Італія – Аўстра-Венгрыя (Траісты саюз) і Англія – Францыя – Расія (Антанта).   
Падставай для развязвання вайны стала забойства сербскім тэрарыстам наследніка аўстра-венгерскага трона ў г. Сараева**. Расія заступілася за Сербію, якой пагражаў напад з боку Аўстра-Венгрыі, і тым справакавала Германію да аб’яўлення вайны.   
**Кайзер Вільгельм ІІ планаваў шляхам маланкавай вайны перамагчы Францыю, а потым «узяцца» за Расію.** Ратуючы Францыю, расійская армія пачала баявыя дзеянні ва Усходняй Прусіі, але пацярпела паражэнне і саступіла немцам Царства Польскае. Фронт імкліва набліжаўся да Беларусі.   
**У пачатку верасня 1915 г. расійская армія пакінула Вільню, Гродна, Брэст і іншыя гарады Беларусі. У кастрычніку 1915 г. фронт стабілізаваўся па лініі Дзвінск – Паставы – Нясвіж – Пінск.** Стаўка Вярхоўнага галоўнакамандавання расійскіх войскаў перамясцілася з Баранавіч у Магілёў. **У Мінску размясціўся штаб Заходняга фронту**. Да восені 1915 г. Людзи, якия бегли ад вайны, запоўнілі ўсю ўсходнюю частку Беларусі. Становішча гэтых людзей было надзвычай цяжкім. Доля прадукцыі мясцовай прамысловасці, прызначанай для цывільнага насельніцтва, складала толькі 15–16% даваеннага ўзроўню. У выключна цяжкім становішчы апынулася сельская гаспадарка Беларусі. Больш за палову ўсіх працаздольных мужчын беларускай вёскі былі мабілізаваны і адпраўлены на фронт. Цяжкім ярмом для сялян Беларусі з’яўляліся масавыя рэквізіцыі жывёлы, прадуктаў харчавання і фуражу. Цэны на прадукты харчавання і адзенне на Беларусі да 1917 г. павялічыліся ў 5–8 разоў у параўнанні з 1913 г.   
**Немцы захапілі заходнюю частку Беларус**і, імкнуліся дзейнічаць больш гнутка ў параўнанні з царскім урадам у адносінах да нацыянальных праблем. Больш таго, нямецкая адміністрацыя паспрабавала выкарыстаць беларускі нацыянальны рух у сваіх мэтах. Беларускія дзеячы пастараліся таксама атрымаць выгаду з той сітуацыі. **У 1915 г. браты Луцкевічы з рэшткаў грамадаўскіх гурткоў у Вільні стварылі Беларускую сацыял-дэмакратычную рабочую групу, якую афіцыйна аб’явілі філіяй БСГ.** Пасля таго як кіраўніцтва Германіі заявіла, што «вызваленыя ад Расіі землі не вернуцца зноў пад маскоўскае ярмо», віленскія грамадоўцы разгарнулі актыўныя дзеянні наконт дзяржаўнага самавызначэння. **У пачатку 1916 г. фельд-маршал Гіндэнбург** у загадзе пра школы ў акупаваным краі **абвясціў беларускую мову раўнапраўнай з польскай, літоўскай і яўрэйскай.** Неўзабаве тут адкрылася каля 300 беларускіх школ, пачалося выданне на беларускай мове заклікаў, брашур, газеты «Гоман». **Каардынацыйным палітычным цэнтрам беларускага руху на акупаванай тэрыторыі з’яўляўся Беларускі народны камітэт (БНК), які ўзначаліў А. Луцкевіч.** Віленскія грамадоўцы ўвайшлі ў кантакт з мясцовымі арганізацыямі літоўцаў, палякаў, яўрэяў. У **выніку ў снежні 1915 г. з’явіўся «Універсал Вялікага княства Літоўскага».** У гэтым дакуменце падкрэслівалася, што літоўскія, беларускія, польскія і яўрэйскія арганізацыі прыступілі да ўтварэння канфедэрацыі на аснове незалежнасці Літвы і Беларусі як адзінай дзяржавы, якая забяспечыць усім нацыям усе правы ў межах дзяржавы. Але Германія не была зацікаўлена ў такой дзяржаве літоўцаў і беларусаў. У рэшце рэшт немцы далі перавагу **літоўцам, якія ў пачатку 1917 г. пры падтрымцы нямецкай ваеннай адміністрацыі абвясцілі літоўскую Раду (Тарыбу) вярхоўным органам Літвы.** Процілеглую пазіцыю заняў В. Ластоўскі, які ў канцы 1915 г. у Вільні стварыў арганізацыю «Сувязь незалежнасці і непадзельнасці Беларусі». Мэта дзеяння арганізацыі – стварэнне незалежнай беларускай дзяржаўнасці.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. лютайская рэвалюцыя и фармираванне новай улады

23 лютага(8 сакавика)-3(16) сакавика 1917

Расійская эканоміка ледзь вытрымлівала напружанне ад вайны. Паражэнні на франтах і пагаршэнне жыццёвага ўзроўню аказвалі дэмаралізуючае ўздзеянне на армію і ўсё грамадства. Адказнасць за бедствы ўскладалася на царскі ўрад і нават асобу манарха. **Рэвалюцыю падштурхнулі вулічныя мітынгі і дэманстрацыі ў Петраградзе**, распачатыя 23–25 лютага 1917 г. працоўнымі па прычыне недахопу прадуктаў. **27 лютага выступленні рабочых і салдат перараслі ва ўзброенае паўстанне і завяршыліся арыштам урада**. **2 сакавіка цар Мікалай ІІ адрокся ад прастола на карысць брата Міхаіла, але той адмовіўся прыняць яго без адмысловага рашэння народа**. **2 сакавіка 1917 г. улада перайшла да Часовага ўрада, які ўзначаліў земскі дзеяч – князь Г. Львоў**. Большасць месцаў у кабінеце занялі кадэты. Дэмакратычны лагер ва ўрадзе прадстаўляў міністр юстыцыі, сацыяліст А. Керанскі. **Петраградскі Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў падтрымаў Часовы ўрад, але стварыў назіральны камітэт за яго дзейнасцю**.   
Узгодненая праграма Часовага ўрада і Петраградскага савета складалася з наступных палажэнняў: амністыя для палітычных вязняў, свабода слова, друку і г. д., скасаванне нацыянальных абмежаванняў, падрыхтоўка да склікання Устаноўчага сходу (парламента), замена паліцыі народнай міліцыяй.   
**Канчаткова пытанне пра будучы дзяржаўны лад павінна было вырашыцца ва Устаноўчым сходзе. Звесткі пра перамогу рэвалюцыі ў Петраградзе прыйшлі на Беларусь 1 сакавіка.** Па прыкладу Петраграда ў гарадах і мястэчках ствараліся саветы рабочых і салдацкіх дэпутатаў, **4 сакавіка была ўтворана народная міліцыя. 6 сакавіка 1917 г. Часовы ўрад перадаў уладу ў губернях і паветах сваім камісарам**, якія назначаліся з ліку старшыняў губернскіх і павятовых земскіх упраў.   
Найбольшым уплывам сярод насельніцтва Беларусі карысталася партыя эсэраў. Хуткі ўздым яе папулярнасці быў абумоўлены абяцаннем даць кожнаму селяніну зямлю без выкупу, дабіцца дэмакратычнага міру і г. д**. Эсэры займалі моцныя пазіцыі амаль што ва ўсіх саветах і салдацкіх камітэтах Заходняга фронту**.   
**Пасля Лютаўскай рэвалюцыі актыўную ролю** ў палітычным жыцці Беларусі сталі **адыгрываць бальшавікі**. Галоўная ідэя іх лідэра У. Леніна заключалася ў тым, каб буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя перарасла ў сацыялістычную. Галоўны лозунг бальшавікоў «Уся ўлада Саветам!» быў цесна злучаны з іншым: «Ніякай падтрымкі Часоваму ўраду!». Вырашыць пытанне пра вайну і мір бальшавікі абяцалі яшчэ да склікання Устаноўчага сходу. Нежыццяздольнасць урада была відавочнай для прамыслоўцаў, дзелавых людзей, прадстаўнікоў дваранства, афіцэраў і інш. Выйсце з крызісу яны бачылі ва ўсталяванні дыктатуры, здольнай навесці парадак у тыле і на фронце, ліквідаваць процістаянне ў грамадстве.   
**Правыя знайшлі свайго кандыдата ў дыктатары – новага Вярхоўнага галоўнакамандуючага генерала Л. Карнілава**. У канцы жніўня 1917 г. адданыя Карнілаву часці ў пагадненні з А. Керанскім рушылі на Петраград, каб вызваліць гарнізон ад анархабальшавіцкага засілля і тым самым паспрыяць уратаванню краіны ад развалу. Аднак разлік карнілаўцаў на падтрымку з боку ўрада і рэвалюцыйнай дэмакратыі не апраўдаўся. У выніку рашучых дзеянняў аб’яднаных сіл саветаў, салдацкіх камітэтаў, сацыялістычных партый змова Карнілава была ліквідавана. **У гэты найбольш востры этап барацьбы значна панізіўся ўплыў партый эсэраў і меншавікоў, у той жа час узрос уплыў партыі бальшавікоў, што знайшло адлюстраванне ў павелічэнні іх колькасці ў саветах**.   
Лютаўская рэвалюцыя садзейнічала барацьбе за самавызначэнне беларускага народа. Сталі **ўзнікаць беларускія грамадскія і культурнаасветніцкія гурткі і арганізацыі.** **Аднавіла сваю дзейнасць Беларуская сацыялістычная грамада, пачалі ўтварацца новыя беларускія партыі**.   
Моцным штуршком для беларускага руху з’явіўся **з’езд беларускіх нацыянальных арганізацый, які адбыўся 25–27 сакавіка 1917 г. у Мінску**. З’езд падтрымаў Часовы ўрад, а таксама выказаўся за аўтаномію Беларусі ў складзе Расійскай федэратыўнай рэспублікі. На з’ездзе было пастаўлена пытанне пра неабходнасць адкрыцця беларускага ўніверсітэта, пераход пачатковых школ на родную мову выкладання. Па аналогіі з Вільняй **з’езд утварыў Беларускі нацыянальны камітэт (БНК) для выпрацоўкі асноў аўтаноміі Беларусі ў складзе Расійскай федэратыўнай рэспублікі**. Большасць БНК склалі прадстаўнікі БСГ.   
**Найбольш уплывовай беларускай партыяй стала Беларуская сацыялістычная грамада.** Канферэнцыя БСГ (сакавік 1917), якая адбылася ў Мінску, выступіла ў падтрымку Часовага ўрада, салідарызавалася з лозунгам рэвалюцыйнага абаронніцтва; выставіла патрабаванне аўтаноміі Беларусі ў складзе федэратыўнай рэспублікі; выказалася за агульнанародную ўласнасць на зямлю і перадачу яе сялянам для карыстання ў адпаведнасці з працоўнай нормай, але канчатковае вырашэнне аграрнага пытання адносіла да кампетэнцыі краёвага сейму аўтаномнай Беларусі, перасцерагала сялян ад неарганізаваных выступленняў; патрабавала 8-гадзіннага рабочага дня і вызначэння гарантаванага мінімуму заработнай платы.   
**Грамада мела сваіх прадстаўнікоў у саветах рабочых і салдацкіх дэпутатаў і гарадскіх думах. У верасні 1917 г. частка левага крыла БСГ вылучылася і ўтварыла арганізацыю – Беларуская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя, якая фактычна цалкам прыняла праграму РСДРП(б).** У кастрычніку БСГ правяла свой ІІІ з’езд, на якім зацвердзіла новую праграму. Па яе ініцыятыве быў утвораны **новы цэнтр беларускага руху – Вялікая беларуская рада.** Тым часам усерасійскі крызіс усё больш паглыбляўся. Часовы ўрад так і не змог выпрацаваць рэальную праграму, каб выцягнуць краіну з цяжкага крызісу. Бальшавікі пачалі актыўную падрыхтоўку ўзброенага паўстання.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. кастрычницкая рэвалюцыяы у петраградзе. Устанауленне савецкай улады на тэре беларуси

**У ноч на 25 кастрычніка 1917 г**. бальшавізаваныя часці салдат, матросаў і рабочых, падкантрольныя Ваенна-рэвалюцыйнаму камітэту Петраградскага Савета, сталі займаць стратэгічныя пункты горада: вакзалы, масты, банкі, пошту, тэлеграф і г. д. **У 10 гадзін раніцы была распаўсюджана адозва, складзеная У. Леніным, пра тое, што ўлада Часовага ўрада звергнута**. **Увечары, таго ж 25 кастрычніка, адкрыўся ІІ з’езд Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў**, на якім прысутнічалі 649 дэлегатаў, у тым ліку 390 бальшавікоў. Беларусь і салдатаў Заходняга фронту прадстаўлялі 51 дэлегат (24 бальшавікі, а астатнія – меншавікі і эсэры).   
**З’езд прыняў пастанову аб пераходзе ўлады ў краіне да саветаў, сфармаваў урад на чале з У. Леніным, абраў Цэнтральны Выканаўчы Камітэт, прыняў першыя дэкрэты аб міры і зямлі.** Перамога Кастрычніцкага паўстання ў Петраградзе, першыя дэкрэты Савецкай улады выклікалі розныя водгукі на Беларусі.   
**Супраць** такога вырашэння пытання аб уладзе выступілі эсэры, меншавікі, бундаўцы, сіянісцкія партыі, правае крыло БСГ. У многіх гарадах прадстаўнікі рэвалюцыйнай дэмакратыі ўтварылі камітэты выратавання рэвалюцыі, але з разгромам пад Петраградам антыбальшавіцкіх сіл іх дзейнасць скончылася.   
Бальшавізаваныя ВРК прыступіліся да арганізацыі ўлады Саветаў. **У лістападзе ў якасці кіруючага органа новай улады 1917 г. быў створаны Абласны выканаўчы камітэт саветаў рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў Заходняй вобласці і фронту (Аблвыкамзах) і яго выканаўчы орган – Абласны Савет Народных Камісараў Заходняй вобласці і фронту**. Гэтым жа рашэннем быў зацверджаны адміністрацыйна-гаспадарчы статус Беларусі як Заходняй вобласці ў межах Савецкай Расіі.