**Лекція 10. Україна у 50–80-ті роки ХХ століття (2 год.)**

1. Україна в умовах десталінізації. Шістдесятники.
2. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.). Дисидентський рух.
3. «Перебудова» М. Горбачова й Україна: причини, суть, наслідки.
4. Утворення та діяльність перших політичних партій в Україні.

**Мета лекції:** сформувати у студентів комплексне розуміння ключових політичних, соціальних, економічних та культурних процесів, що відбувалися в Україні у період з 1950-х до 1980-х років. Особлива увага приділяється десталінізації, розвитку дисидентського руху, кризі радянської системи та впливу перебудови на Україну. Лекція також охоплює утворення перших політичних партій у кінці 1980-х років, що стало важливим кроком на шляху до незалежності України.

**1. Україна в умовах десталінізації. Шістдесятники.**

*Контекст десталінізації*

Після смерті Йосипа Сталіна у 1953 році в СРСР розпочався процес десталінізації, який очолив Микита Хрущов. На XX з'їзді КПРС у 1956 році Хрущов виступив із знаменитою промовою «Про культ особи та його наслідки», де розкритикував сталінські репресії та культ особи. Ця промова стала початком «відлиги» — періоду відносного послаблення тоталітарного контролю над суспільством. У цей час відбулися значні зміни в політичній, економічній та культурній сферах, які мали глибокий вплив на Україну.

*Десталінізація в Україні*

Україна, як одна з найбільш постраждалих від сталінських репресій республік, відчула значні зміни:

- реабілітація жертв репресій: тисячі українців, зокрема представники інтелігенції, політичні діячі та селяни, були реабілітовані. Це включало повернення доброго імені та відшкодування майна. Реабілітація торкнулася таких відомих діячів, як Микола Скрипник, Григорій Косинка та інші. Цей процес сприяв відновленню історичної справедливості, але водночас викликав нові суперечності, оскільки багато репресованих так і не повернулися до життя;

- зміни в культурі та освіті: почали відновлюватися національні традиції, з'явилася можливість більш вільного творчого самовираження. У 1958 році було скасовано обов'язкове вивчення російської мови в школах, що стало важливим кроком для збереження української мови. Проте русифікація продовжувалася, і українська мова залишалася другорядною в офіційній сфері;

- економічні реформи: Хрущов ініціював реформи в сільському господарстві, зокрема освоєння цілинних земель, що мало як позитивні, так і негативні наслідки для України. З одного боку, це дозволило збільшити обсяги виробництва зерна, але з іншого — призвело до екологічних проблем та зниження родючості ґрунтів.

**Шістдесятники**

Шістдесятники — це покоління української інтелігенції, яке сформувалося в умовах десталінізації. Вони виступали за відродження національної культури, мови та історичної пам'яті. Серед найвідоміших представників:

- Ліна Костенко — поетеса, яка стала символом українського національного відродження. Її творчість сповнена любові до України та критики радянської системи. Серед її найвідоміших творів — збірки віршів «Над берегами вічної ріки» та «Мандрівки серця», які стали маніфестом українського національного духу.

- Василь Симоненко — поет і журналіст, автор гострих соціальних та політичних віршів. Його твори, такі як «Закривавлені зірки», стали маніфестом українського національного руху. Симоненко активно виступав проти русифікації та захищав права української мови.

- Іван Дзюба — літературний критик і публіцист, автор праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?», яка стала маніфестом українського національного руху. У своїй праці Дзюба критикував політику русифікації та закликав до збереження української мови та культури. Його робота була заборонена радянською владою, а сам Дзюба зазнав переслідувань.

Діяльність шістдесятників

Шістдесятники організовували літературні вечори, публічні читання та інші заходи, які сприяли поширенню національної ідеї. Вони також брали участь у створенні підпільних видань, таких як «Український вісник», який редагував Вячеслав Чорновіл. Ці видання ставили за мету інформувати суспільство про реальний стан речей у країні та захищати права людини.

Репресії проти шістдесятників

Радянська влада жорстко придушувала будь-які прояви національної самосвідомості, що призвело до арештів та переслідувань багатьох шістдесятників. Серед найвідоміших випадків:

- Василь Стус — поет і правозахисник, який був засуджений до тривалого ув'язнення за свою діяльність. Його твори, такі як «Палімпсести», стали символом боротьби за свободу.

- Олекса Тихий — письменник і правозахисник, який також зазнав репресій за свою участь у дисидентському русі.

- Юрій Литвин — літературознавець, який був засуджений за участь у підпільних організаціях.

Наслідки діяльності шістдесятників

Діяльність шістдесятників мала величезний вплив на розвиток української національної ідентичності. Вони зуміли пробудити національну свідомість у багатьох українців, що стало важливим кроком на шляху до незалежності України. Їхні ідеї та творчість надихали наступні покоління борців за свободу та демократію.

Отже, період десталінізації та діяльність шістдесятників стали важливими етапами в історії України. Вони сприяли відродженню національної культури, мови та історичної пам'яті, а також стали основою для формування дисидентського руху. Незважаючи на репресії з боку радянської влади, шістдесятники зуміли залишити глибокий слід у суспільній свідомості, що стало важливим кроком на шляху до незалежності України.

**2. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.). Дисидентський рух**

*Контекст кризи радянської системи*

У середині 1960-х років радянська система почала зазнавати серйозних економічних, політичних та соціальних проблем. Після відставки Микити Хрущова у 1964 році до влади прийшов Леонід Брежнєв, який ініціював політику «стабільності», що на практиці означала консервацію існуючих проблем. Цей період, відомий як «брежнєвський застій», характеризувався економічною стагнацією, зростанням бюрократії та корупції, а також посиленням ідеологічного контролю над суспільством.

*Економічна криза*

Економіка СРСР, зокрема України, переживала серйозні труднощі:

- неефективність планової економіки: централізоване планування не могло ефективно реагувати на потреби суспільства, що призвело до дефіциту товарів та зниження рівня життя;

- занепад сільського господарства: колгоспна система, яка була основою сільського господарства, не могла забезпечити належного рівня виробництва продуктів харчування. Україна, як одна з найбільш аграрних республік, особливо відчула наслідки цієї кризи;

- індустріальний застій: важка індустрія, яка була основою економіки України, занепадала через застаріле обладнання та неефективне управління.

*Політичний застій*

Політична система СРСР перебувала в стані застою:

- відсутність реформ: уряд не проводив серйозних реформ, що призвело до зростання бюрократії та корупції;

- ідеологічний контроль: радянська влада посилила контроль над усіма сферами життя, включаючи культуру, освіту та науку. Будь-які прояви вільнодумства жорстко придушувалися.

**Дисидентський рух в Україні**

Український дисидентський рух став однією з форм опору тоталітарному режиму. Основні напрями діяльності дисидентів:

- **національне відродження:** дисиденти виступали за збереження української мови, культури та історичної пам'яті. Вони організовували підпільні видання (самвидав), проводили акції протесту. Серед найвідоміших видань — «Український вісник», який редагував Вячеслав Чорновіл.

- **правозахисна діяльність:** дисиденти боролися за права людини, зокрема за свободу слова, релігії та політичних переконань. Серед найвідоміших правозахисників — \*\*Вячеслав Чорновіл\*\*, який заснував Українську Гельсінську групу. Ця група моніторила порушення прав людини в Україні та інформувала міжнародну спільноту про репресії.

- **релігійний опір:** українські греко-католики та православні, які не підпорядковувалися Московському патріархату, продовжували боротьбу за свободу віросповідання. У 1970-х роках активізувався рух за легалізацію Української греко-католицької церкви, яка була заборонена радянською владою.

*Репресії проти дисидентів*

Радянська влада жорстко придушувала дисидентський рух:

- Арешти та ув'язнення: багато дисидентів були засуджені до тривалих термінів у таборах або психіатричних лікарнях. Серед найвідоміших політв'язнів — Василь Стус, Олекса Тихий, Юрій Литвин.

- цензура та пропаганда: будь-які прояви національної самосвідомості жорстко цензурувалися, а дисиденти зображувалися як «вороги народу». Радянська пропаганда намагалася дискредитувати дисидентів, звинувачуючи їх у націоналізмі та антирадянській діяльності.

Наслідки дисидентського руху

Діяльність дисидентів мала величезний вплив на розвиток української національної ідентичності. Вони зуміли пробудити національну свідомість у багатьох українців, що стало важливим кроком на шляху до незалежності України. Їхні ідеї та творчість надихали наступні покоління борців за свободу та демократію.

Отже, період загострення кризи радянської системи у середині 1960-х – початку 1980-х років став важливим етапом в історії України. Економічна стагнація, політичний застій та ідеологічний контроль призвели до формування дисидентського руху, який виступав за національне відродження, права людини та свободу віросповідання. Незважаючи на репресії з боку радянської влади, дисиденти зуміли залишити глибокий слід у суспільній свідомості, що стало важливим кроком на шляху до незалежності України.

**3. «Перебудова» М. Горбачова й Україна: причини, суть, наслідки\*\***

*Причини перебудови*

До середини 1980-х років радянська система перебувала в глибокій кризі:

- економічна криза: неефективність планової економіки призвела до дефіциту товарів та зниження рівня життя. Україна, як одна з найбільш індустріалізованих республік, особливо відчула наслідки цієї кризи;

- політичний застій: відсутність політичних реформ призвела до корупції та бюрократизації. Уряд не міг ефективно реагувати на зростаючі проблеми;

- міжнародна ізоляція: СРСР втрачав вплив на міжнародній арені через економічну та військову перевантаженість. Холодна війна вимагала величезних ресурсів, яких у країни вже не було.

*Суть перебудови*

У 1985 році Михайло Горбачов оголосив про початок перебудови, яка включала:

- Гласність: свобода слова та преси, що дозволила критикувати радянську систему. Це сприяло активізації громадянського суспільства та появі нових політичних сил.

- Демократизацію: введення елементів демократії, зокрема вибори на альтернативній основі. У 1989 році були проведені перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР.

- Економічні реформи: спроби впровадити ринкові механізми в економіку. Проте ці реформи не дали швидких результатів, що призвело до погіршення економічної ситуації.

*Наслідки перебудови для України*

Перебудова мала значний вплив на Україну:

- Політична активізація: у 1989 році були проведені перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР, що призвело до появи нових політичних сил. Серед них — «Народний Рух України за перебудову (Рух)», який став головною силою в боротьбі за незалежність.

- Національне відродження: перебудова сприяла активізації національного руху. У 1989 році було створено «Народний Рух України за перебудову (Рух)», який став головною силою в боротьбі за незалежність. Рух організовував масові акції протесту, зокрема «Живий ланцюг» у 1990 році, який символізував єдність українського народу.

- Економічні проблеми: економічні реформи не дали швидких результатів, що призвело до погіршення економічної ситуації в Україні. Дефіцит товарів, інфляція та зростання безробіття стали серйозними викликами для українського суспільства.

**4. Утворення та діяльність перших політичних партій в Україні**

Контекст утворення партій

У кінці 1980-х років, на хвилі перебудови, в Україні почали формуватися перші політичні партії. Це стало можливим завдяки послабленню контролю з боку КПРС та зростанню національної самосвідомості. Українське суспільство все більше усвідомлювало необхідність політичних змін та відстоювання своїх національних інтересів.

*Перші політичні партії*

1. Народний Рух України за перебудову (Рух)

- Заснований у 1989 році, Рух став головною політичною силою, яка виступала за незалежність України, демократію та ринкові реформи. Рух об'єднав представників інтелігенції, студентства, робітничого класу та селянства.

- Лідери: Вячеслав Чорновіл, Іван Драч, Михайло Горинь.

- Рух організовував масові акції протесту, зокрема «Живий ланцюг» у 1990 році, який символізував єдність українського народу. Ця акція стала важливим кроком у боротьбі за незалежність.

2. Українська республіканська партія (УРП)

- Заснована у 1990 році, УРП виступала за відновлення української державності та демократичні реформи. Партія наголошувала на необхідності відродження української мови, культури та історичної пам'яті.

- Лідери: Левко Лук'яненко, Михайло Горинь.

- УРП активно брала участь у політичному житті країни, зокрема у виборах до Верховної Ради УРСР у 1990 році.