06.05.2022

11-А

Історія Україна

вч. Рзаєва Н.О.

**Тема: Україна у повоєнні роки.**

**Мета уроку:** Розкрити зміст процесу відбудови та його складності, нові злочини сталінського режиму. Показати героїзм українців у відбудові народного господарства. Виробляти вміння критично ставитися до різних історичних джерел. Прищеплювати навички порівнювати і зіставляти однотипні історичні події, процеси, виділяючи на цій основі головні ознаки певного історичного періоду. Виховувати в учнів інтерес та повагу до своєї історії.

***Основні поняття і дати:***

***Відбудова*** — період в історії УРСР та СРСР після визволення окупованих у роки Другої світової війни районів до початку 1950-х рр. Процес відновлення зруйнованого війною промислового потенціалу, соціально-культурної сфери, повернення до мирного життя.

***Грошова реформа*** – здійснені державою перетворення у грошовому обігу.

***Голодомор –*** цілеспрямована політика влади на створення штучного голоду.

***Карткова система*** – система розподілу продуктів, товарів та по¬слуг за картками, що диференційовано видаються державою різним категоріям населення.

1945 – початок 1950-х рр. — період відбудови;

1946-1947 рр. – голод;

1947 р. – грошова реформа, скасування карткової системи.

**Опрацюйте опорний конспект.**

Звільнення території республіки від німецько-фашистських загарбників поставило на по-рядок денний питання про відбудову народного господарства. Україну необхідно було піднімати з руїн і попелу. Наслідки війни були жахливими. Демографічні втрати становили близько 17—18 млн чоловік, матеріальні втрати – 1,2трлн крб. (прямі збитки — 285 млрд крб), катастрофічний спад виробництва (у порівнянні з 1940 р. в республіці вироблено 20 % електроенергії, видобуто 36 % вугілля, виплавлено 17% чавуну, 15,4 % сталі, валовий збір усіх зернових становив 531 млн пунш, що в 3,5 разу менше, ніж у 1940 р.). Позначилося зменшення трудових ресурсів, адже на війні загинула найбільш працездатна частина населення. Основною робочою силою стали жінки і підлітки.

На звільнених від загарбників територіях розпочалась відбудова народного господарства. До кінця 1945 р. було відновлено 44 % потужностей машинобудівної і ЗО % легкої промисловості, уведено в дію 123 великі та 506 дрібних шахт Донбасу. Проводились пенні ро-боти і по відновленню житлового фонду, відновлено роботу значної частини шкіл, вузів, медичних закладів.

Однією з визначальних рис політичного життя України було зміцнення адміністративно-командної системи, стрижнем якої була комуністична партія. На 1 січня 1946 р. КП(б)У налічувала 320 тис. членів, і чисельність її неухильно зростала. Партійний апарат постійно прагнув до того, аби забезпечити свій тотальний контроль над усіма сферами суспільного життя.

На звільнених територіях відновлювалась діяльність органів радянської влади. У лютому 1947 р. були проведені вибори до Верховної Ради, внаслідок чого відновилась традиційна для мир-ного часу структура вищих органів державної влади. У грудні 1947 р. відбулись вибори до місцевих рад.

Водночас було скасовано органи управління воєнного часу. Реорганізовувалась система управління промисловістю і сільським господарством. У 1946 р. Раду Народних Комісарів було перейменовано у Раду Міністрів УРСР.

Підприємства й установи переходили на нормальний режим роботи: відновлювалися 8-годинний робочий день, відпустки, скасовувалась понаднормова неоплачувана праця. Скоро-чувалися асигнування на оборону. Промисловість переходила на випуск мирної продукції.

***Голод 1946-1947 рр***

У повоєнний час на селі склалось вкрай несприятливе становище: за роки війни скоротились посівні площі, зменшилось поголів'я худоби, не вистачало техніки, а особливо робочих рук. Але сталінське керівництво й не передбачало якісь зміни на селі, а навпаки — мало стати одним з головних джерел для про-ведення відбудови. Під тиском Москви уряд УРСР та ЦК КП(б)У планував на 1946 р. форсовано збільшити посівні площі, врожайність і хлібозаготівлю.

Весною—літом 1946 р. шістнадцять областей України вразила посуха. Зимові та ярові культури загинули. А там, де вони залишилися, врожайність складала 2—3 ц/га (у 1940 р. —14,6 ц/га, 1944 р. – 10,8 ц/га). Валовий збір зерна був у три рази меншим, ніж у 1940 р. Керівники деяких областей почали наполегливо звертатися до уряду з проханням зменшити планові завдання хлібозаготівлі, які в липні 1946 р. були збільшені з 340 до 360 млн пудів. Відповіддю на звернення про допомогу стали репресивні заходи. У сільські райони виїхали представники вищих органів республіки, областей, суду, прокуратури. Тільки за перший квартал 1947 р. до судової відповідальності було притягнуто 1,5 тис. керівників колгоспів, 6 тис. комуністів було притягнуто до партійної відповідальності з невиконання вказівок партії. Відновив дію «Закон про п'ять колосків», за яким було засуджено і ув'язнено тисячі селян. Селяни почали ті-кати від голодної смерті у більш благополучні райони (Західна Україна), міста. Щоб уникнути обезлюднення села, каральні орган

почали відшукувати і повертати селян назад. Незважаючи на сурові репресії вдалось зібрати лише 60 % від плану хлібозаготівлі (вилучено було навіть на-сінний фонд).

Посуха загострила і проблему кормів, що негативно позначилося на тваринництві. Почався падіж скота. Щоб цьому запобігти, було дозволено здавати худобу на забій понад планові норми. Це призвело до того, що в деяких областях план по здачі м'яса було перевиконано вдвічі. У результаті тваринництво республіки зазнало величезних втрат, компенсувати які довелось досить довго.

У той час, коли за межі України ешелонами вивозився хліб (лиш в країни Східної Європи та Францію для підтримки режимів, що там встановилися, було безкоштовно вивезено 1,7 млн тонн зерна), в країні розпочався голод, жертвами якого стали майже 1 млн чоловік.

Опинившись перед загрозою катастрофи, керівництво України на чолі з М. Хрущовим намагалось зменшити її масштаби за рахунок західних областей і звертанням по допомогу до Москви. У відповідь Сталін заявив Хрущову: «Ти м'якотілий! Тебе обдурюють, вони грають на твоїй сентиментальності. Вони хочуть, щоб ми витратили наші державні запаси». У березні 1947р. недостатньо «твердого» Хрущова було замінено на Кагановича. Проте для проведення посівної компанії була дана позичка в 35 млн пудів зерна.

Наслідками голоду стало: ускладнення і без того важкого процесу відбудови; скорочення трудових ресурсів села та його можливостей; падіння морального духу населення; невиконання планів п'ятирічки по відбудові сільського господарства.

Отже, головним винуватцем третього голодомору в Україні було Сталін-ське керівництво, яке нехтувало долею мільйонів українців наради імперських інтересів.

Поряд з іншими факторами: втрати у війні, міграції населення, входження до складу УРСР західноукраїнських земель, відбудова голод 1946-1947 рр. мав значний вплив на демографічне становище України.

1. **Перегляньте відео:** [**https://youtu.be/pcmAhtxPIA8**](https://youtu.be/pcmAhtxPIA8)
2. **Домашнє завдання: повторити тему «Україна у повоєнні роки». Вивчити дати і терміни.**

**Завдання надсилайте на освітню платформу Human, або вайбер 097-880-70-81, або на ел. адресу** [**nataliarzaeva5@gmail.com**](mailto:nataliarzaeva5@gmail.com)