**Лекція № 5:**

**Згуртування сил агресії напередодні Другої світової війни**

1. Антикомінтернівський пакт (1936-1945)

2. Сталевий пакт

3. Берлінський пакт

4. Відмова Німеччини від дотримання Версальського договору і підготовка до війни.

5. Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 рр.

6. Крах політики умиротворення.

**Література**

1. Болсуновський, Л. І. Воєнна історія: в 2 ч. / Л. І. Болсуновський. – Одеса : МО України, Військова академія, 2012.
2. Велика війна 1914-1918: витоки, характер, наслідки: монографія / наук. ред. С. С. Трояна. — Київ: Кондор, 2018. — 536 с.
3. Войтович Л. Історія війн і військового мистецтва. Від професійних найманих армій до масових армій (початок ХVІ – початок ХХ ст.): в 3-х томах. Т. 2 / Леонтій Войтович, Юрій Овсінський. – Харків : Фоліо, 2017. – 894 с. : іл.
4. Войтович Л. Історія війн і військового мистецтва. Від масових армій до відродження професійних армій (ХХ – початок ХХІ ст.): в 3-х томах. Т. 3 / Леонтій Войтович, Юрій Овсінський. – Харків : Фоліо, 2019. – 784 с. : іл.
5. Історія українського війська / М. Відейко, А. Галушка, В. Лободаєв, М. Майоров, Я. Примаченко, А. Руккас, Є. Синиця, О. Сокирко, А. Харук, Б. Черкас; Під заг. ред. В. Павлова. Громадський просвітницький проект «LIKBE3. Історичний фронт». ‒ Х., 2016. ‒ 416 с.
6. Martel Gordon. Twentieth-century war and conflict: a concise encyclopedia / Gordon Martel. Chichester, England: Wiley Blackwell, 2015. – 436 с.

**Зміст лекції**

 ***1. Антикомінтернівський пакт (1936-1945)***

**Антикомінтернівський пакт** – угода між Німеччиною та Японією, укладена 25.11.1936 в м. Берліні (Німеччина).

Мета документа – боротьба проти Комуністичного Інтернаціоналу. З боку Японії його підписав посол Японії в Німеччині К. Мушякоджі, з боку Німеччини — міністр закордонних справ нацистської Німеччини Й. фон Ріббентроп. Антикомінтернівський пакт складався з трьох статей і «протоколу підписання».

Стаття 1 передбачала взаємне інформування сторін про «діяльність Комуністичного Інтернаціоналу» і спільну боротьбу проти нього. Стаття 2 запрошувала інші держави приєднуватися до цієї угоди. Стаття 3 встановлювала термін дії пакту – 5 років. Упродовж першого п’ятиріччя чинності угоди до неї приєдналися Італія (1937), Угорщина (1939), Іспанія (1939), Маньчжоу-Го (Манчжурія, маріонеткова держава, підконтрольна Японії; 1939).

Наслідком цього стало перетворення Антикомінтернівського пакту на відкритий військово-політичний союз нацистської Німеччини, фашистської Італії та мілітаристської Японії. Антикомінтернівський пакт став основою для підписання між цими країнами 27.09.1940 Берлінського пакту (термін дії – 10 років).

Дію Антикомінтернівського пакту було продовжено 25.11.1941 на наступні 5 років. До угоди також приєдналися низка сателітів і союзників гітлерівської Німеччини (Болгарія, Данія, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Хорватія) та уряд окупованої японцями частини Китаю, що перебував у м. Нанкіні.

Антикомінтернівський пакт передбачав взаємодопомогу його членів у боротьбі проти «підривних дій Комінтерну» без будь-яких воєнних зобов’язань. Після поразки нацистської Німеччини та її союзників у Другій світовій війні документ втратив чинність і припинив існування.

***2. Сталевий пакт***

«Пакт про дружбу й союз між Німеччиною й Італією», більш відомий як «Сталевий пакт» — міжнародний договір, підписаний 22 травня **1939** р. в Берліні між Німеччиною та Італією. Згідно з пактом вісь Берлін — Рим була встановлена остаточно. Основний зміст пакту викладався в сімох статтях.

У преамбулі до пакту було зазначено, що обидві сторони нібито об’єднало прагнення до співробітництва «у сфері забезпечення миру в Європі» і вони й надалі повні рішучості спільно «виступати за збереження свого життєвого простору й підтримка миру», боротися за «збереження основ європейської культури».

У секретному додатковому протоколі до «Сталевого пакту» міністри закордонних справ обох країн Йоахим фон Ріббентроп і Галеаццо Чіано, згідно зі статтею 4 пакту, зобов’язалися «якомога швидше домовитися про структуру, місце перебування й методи роботи підлеглих їм військово-економічних комісій», а також налагодити «відповідне співробітництво в області преси, інформації й пропаганди, що відповідає духу й цілям пакту».

***3. Берлінський пакт.***

Троїстий пакт (також відомий як Берлінський пакт **1940** р. та Пакт трьох держав) — договір, укладений у Берліні 27 вересня 1940 р., яким було створено військовий союз, відомий як «Країни Осі». Назва договору відображає початкову кількість договірних сторін, якими виступили Націонал-соціалістична Німеччина, фашистська Італія та Японська імперія.

Пакт передбачав, що протягом наступних 10 років країни-учасниці будуть надавати одна одній підтримку та співпрацювати у досягненні геополітичних цілей, головною з яких було визначено встановлення нового світового порядку.

Відповідно до Троїстого пакту країни-учасниці зобов’язувалися надавати одна одній політичну, економічну і військову допомогу та визначили власні сфери впливу у світі. Німеччина та Італія утверджували своє панування в Європі, а Японія — у Східній Азії.

Договір визначив розвиток німецько-японського співробітництва у військово-політичній сфері, започаткованого Антикомінтернівським пактом 1936 року, та дозволив Німеччині вирівняти відносин з Японією, які певною мірою погіршилися внаслідок укладання у 1939 р. Пакту Молотова — Ріббентропа.

Протягом 1940-41 року до Троїстого пакту приєдналася низка країн, що знаходилися у залежності від однієї з держав, які його уклали, а також тих, що через співробітництво з цими державами бажали вирішити власні зовнішньополітичні завдання — реалізувати територіальні претензії, забезпечити безпеку від нападу ззовні тощо. Це Угорщина, Румунія, Словаччина, Югославія, Болгарія, Хорватія.

**Створення осі Берлін - Рим - Токіо**

Прихильна позиція Гітлера по відношенню до італійської агресії проти Ефіопії, а також військово-політичне співробітництво Німеччини й Італії під час інтервенції в Іспанії прискорило утворення блоку фашистських держав. У жовтні 1936 р. була підписана германо-італійська угода про спільні дії в різних сферах міжнародної політики й про розмежування сфер впливу на Балканах й у басейні Дунаю. Із цього часу співробітництво двох фашистських держав отримало назву «вісь Берлін - Рим», а його учасники - «країни осі».

Водночас відбулося зближення Німеччини і Японії, також заціка­вленої у співробітництві для здійснення агресивних планів.

У листопаді 1936 р. Німеччина і Японія уклали так зв. **«Антикомінтернівський пакт»**, що ставив за мету співробітництво в боротьбі проти Комінтерну. У 1937 р. До цього пакту приєдналася й Італія. Отже, виникло об’єднання трьох агресивних держав, що одержало назву **«вісь Берлін - Рим - Токіо»**. Антикомінтернівський пакт стимулював посилення агресивності Японії, що розпочала в липні 1937 р. широкомасштабну війну проти Китаю.

У травні 1939 р. Німеччина й Італія підписали **«Сталевий пакт»** - договір про створення військово-політичного союзу.

У вересні 1940 р. Німеччина, Італія і Японія підписали **Берлінський пакт.** Учасники пакту зобов’язалися надавати допомогу один одному при встановленні так званого «нового порядку» на міжнародній арені, зокрема в Європі й Східній Азії. Договір визначив сфери впливу Німеччини (Європа й Центральна Африка), Італії (басейн Середземного моря) і Японії (Далекий Схід). Підписання Берлінського пакту завершило створення військово-політичного союзу трьох тоталітарних держав.

### ***4. Відмова Німеччини від дотримання Версальського договору і підготовка до війни***

Поразка у Першій світовій війні породили в німців прагнення реваншу та ревізії принизливих версальських угод. Саме тому гасла Гітлера були дуже популярними. Першим кроком нацистського лідера стало повернення **Саару** – району багато на вугілля, шляхом плебісциту його було повернено до складу Рейху 1 березня 1935 р.

9 березня того ж року Берлін оголосив про наявність у Німеччині військової авіації, 16 березня ухвалено рішення про будівництво вермахту. Вже 7 березня 1936 р., порушивши **Рейнський гарантійний пакт,** Німеччина ввела війська до демілітаризованої зони.

В 1935 р. Англія підписала з Німеччиною морський договір, за яким Німеччина отримала право мати надводний флот, тоннажність якого становила 35 % тоннажності британського флоту, й підводний - 45 %. Того ж року таємно й незаконно створені військово-повітряні сили Німеччини («люфтваффе»).

***Згуртування сил агресії***

***3.1.Напад Італії на Ефіопію.*** Економічні проблеми, а також мрія про лаври Наполеона спонукали Б. Муссоліні до колоніальних завоювань в Африці. З 1934 р. Італія розпочала приготування до агресії проти Абіссінії (Ефіопії) - єдиної на континенті незалежної держави.

Зосередивши у Східній Африці найчисленнішу в історії колоніальних воєн 500-тисячну армію, Б. Муссоліні 2 жовтня 1935 р. розпочав війну проти Ефіопії. До Ліги Націй він направив повідомлення, що Італія стала жертвою ефіопської агресії, але в це ніхто не повірив - усі 56 країн - членів Ліги проголосували за визнання агресором Італії.

Ліга Націй наклала заборону на поставки до Італії військових матеріалів і озброєння. Щоправда, через невключення до переліку нафти, такі заходи Ліги не могли спинити війни. Крім того, для Англії та Франції дружба з Італією була важливішою і за долю Ефіопії, і за саму Лігу Націй.

Війна виявила слабкість італійської армії. Зустрівши рішучий опір місцевих племен, вона застосувала заборонений міжнародним правом отруйний газ, але ціною великих втрат спромоглася лише на початку травня наступного року здобути столицю країни Аддис-Абебу.

# *5. Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 рр. Ставлення великих держав до цього конфлікту.*

12 квітня 1931 р. в Іспанії відбулися муніципальні вибори. Перемогли прихильники республіки. Король Альфонс XIII втік з країни. 14 квітня 1931 р. в Іспанії було проголошено республіку. До влади прийшов тимчасовий уряд на чолі з А. Саморою. Незабаром А. Самору обрали президентом. У країні була прийнята демократична конституція. Церкву відокремили від держави. Уряд почав проводити аграрні реформи.

Починаючи з 1933 р., в Іспанії різко активізувалися профашистські сили, які були пов’язані з італійськими та німецькими фашистами. У 1933 р. Хосе Антоніо, син відомого генерала Прімо де Рівери, утворив фашистську організацію — Іспанську фалангу. У жовтні 1934 р. до складу уряду було введено трьох представників профашистських організацій. На знак протесту ліві партії організували по всій країні страйки і демонстрації робітників.

За наказом уряду марокканські частини генерала Франсіско Франко жорстоко розправилися з демонстрантами й страйкарями. Повстання в Астурії і Каталонії було придушене. У відповідь на репресії ліві партії і республіканці 15 січня 1936 р. уклали пакт про створення Народного фронту, який об'єднав різні політичні сили. Народний фронт виступив за відновлення демократичних свобод, підвищення заробітної плати, проведення амністії для політичних в'язнів тощо. 16 лютого 1936 р. блок партій Народного фронту здобув більше половини місць у кортесах. На зміну центристському уряду прийшов уряд лівих республіканців, який очолив М. Асанья. Проте реформи відбувалися повільно, найболючіші питання (аграрне, робітниче та національне) програми Народного фронту не були повністю реалізовані.

Цим скористалися генерали профашистської орієнтації, які підготували заколот. Очолив його Ф. Франко. 8 липня 1936 р. заколотники передали в ефір: «Над всією Іспанією — безхмарне небо». Це був сигнал до дії. Заколот розпочався 17 липня 1936 р. в Іспанському Марокко. Наступного дня заколот поширився на інші райони Іспанії. На бік заколотників перейшло 80% складу іспанської армії, але авіація і флот залишились вірними республіці. У країні почалась громадянська війна. У заколотників відразу виникли проблеми: Х.-А. Прімо де Рівера був заарештований і страчений. Франко з марокканськими військами був блокований республіканським флотом у Марокко. Заколотові загрожувала пора­зка. Але тоді на допомогу франкістам прийшли Італія і Німеччина, які перекинули Марокканську армію в Іспанію і надали заколотникам зброю. Згодом 200 тис. італійських та німецьких військ взяли участь у війні на боці франкістів.

Франкісти висунули гасло: «Єдина країна, єдина держава, єдиний вождь». Генерала Франко почали називати каудільо, тобто вождь. На територіях, завойованих військами Франко, встановлювався жорстокий диктаторський режим.

Франція й Англія оголосили про своє невтручання в іспанські справи. Невдовзі до них приєдналися ще 27 країн Європи, тоді як Німеччина та Італія й надалі постачали франкістів зброєю й військовою силою. Глава республіканського уряду соціаліст Ларго Кабальєро звернувся до Радянського Союзу за підтримкою. Керівництво СРСР направило республіканцям велику кількість зброї, військового спорядження і кілька сотень радників. На заклик комуністів і соціалістів до Іспанії поїхали 42 тисячі волонтерів із багатьох країн світу, що вливалися в лави республіканської армії.

Франкісти розпочали рішучий наступ чотирма колонами на Мадрид. У столиці, в тилу республіканців, діяли збройні загони прихильників Франко — «п’ята колона», які влаштовували диверсії, провокації, вбивства, допомагаючи фашистам.

З вересня 1936 p. республіканський уряд на чолі з Л. Кабальєро провів цілий ряд реформ. На контрольованій ним території було ліквідоване поміщицьке землеволодіння, землю передано селянам, націоналізовано велику промисловість. Каталонці і баски отримали автономію. Але політичний режим поступово еволюціонував у бік відходу від демократії, захист якої був головною метою війни. Це частково обумовлювалося воєнним часом. Але головною причиною еволюції стало зростання впливу комуністів, які спирались на підтримку СРСР.

У 1936-1937 рр. основні бойові дії точились навколо Мадриду, але всі наступи франкістів були відбиті. Не допомогла їм і «п'ята колона» у самій столиці.

27 лютого 1939 р. Англія і Франція розірвали дипломатичні відносини з республіканським урядом і визнали уряд Франко. Опинившись у міжнародній ізоляції (СРСР майже припинив постачання зброї, у 1938 р. з Іспанії були виведені інтернаціональні бригади), 6 березня 1939 р. командуючий обороною Мадриду полковник Касадо здійснив переворот, повалив республіканський уряд і вступив у переговори з Франко. Спроба комуністів підняти повстання була придушена. На територію, контрольовану республіканцями, вступили франкістські війська. В Іспанії було встановлено профашистську диктатуру генерала Франко (березень 1939 р. - листопад 1975 p.). Франкісти починають проводити репресії проти своїх противників.

Громадянська війна в Іспанії спричинила великі втрати серед її народу. Під час бойових дій загинуло понад 1 млн. осіб, 500 тис. залишили країну. Економіка країни на довгі роки була підірвана, життєвий рівень іспанського народу опустився до найнижчого показника у Європі.

### ***6. Крах політики умиротворення***

**Політика «умиротворення»** агресора - спроби Великої Британії та Франції запобігти війні мирними методами, шляхом поступок країнам-агресорам.

**Хронологічні межі:** 1933 - 15 березня 1939 рр. - від встановлення нацистського режиму в Німеччині до захоплення Німеччиною Чехо-Словаччини.

Ініціатори: Велика Британія (Н. Чемберлен), Франція.

Передумови

- Прагнення Великої Британії не допустити надмірного посилення Франції, противагу якій вбачала у Німеччині.

- Пом'якшення найбільш жорстких умов Версальського договору призвело до спокійної реакції західних держав на їх порушення Гітлером.

- Небажання громадськості західних країн втягуватися у нову світову чи європейську війну.

- Нерозуміння небезпеки політики та постаті Гітлера.

*Прояви політики умиротворення*

1. Поступки Німеччині з боку Англії і Франції в ході Мюнхенської конференції (розчленування Чехословаччини в результаті Мюнхенської угоди 1938 р.: передача Судетської області Чехословаччини Німеччині, задоволення територіальних претензій Угорщини на Закарпатську Україну та Польщі на місто Тешин у Сілезії).
2. Аншлюс Австрії 1938 р.: вторгнення до Австрії німецьких сухопутних і повітряних сил, захоплення країни без жодного пострілу; формування нацистського австрійського уряду, який проголосив Австрію «німецькою землею».
3. Поступка Литвою Німеччині в березні 1939 р. містечка Мемель — єдиного виходу литовської держави до моря.

**Результати**

- Перетворення Німеччини на наймогутнішу державу в Центральній Європі.

- Посилення впевненості Гітлера у безкарності свої дій.

- Втрата реального шансу запобігти новій світовій війні.