**ТЕМА 9. Українські землі в міжвоєнний період (1921–1939 рр.)**

 На початку 20-х років УСРР мала формальний статус незалежної держави. Але вона була маріонеткою більшовицької Росії. З 1919 року більшовики проводили в Україні політику «воєнного комунізму». Було націоналізовано промислові підприємства, заборонено торгівлю, згор-нуто грошовий обіг, запроваджено карткову систему розподілу про-дуктів харчування й промислових товарів. Головним елементом політики «воєнного комунізму» була продовольча розверстка. Вона полягала в насильницькому вилученні у селян хліба та інших продуктів. Політика «воєнного комунізму» викликала не вдоволення населення, особливо селянства. У багатьох місцях вибухнули селянські повстання.

 У 1921 році більшовицька (комуністична) партія змушена була перейти до нової економічної політики (непу). Замість продовольчої розверстки власті запровадили помірний продовольчий податок. Вони дозволили торгівлю, віддали малі промислові підприємства в оренду приватним підприємцям. Під час війни народне господарство України було зруйноване. Неп сприяв відновленню народного господарства.

 У 1922 році більшовики створили Союз Радянських Соціа-лістичних Республік (СРСР). До складу СРСР увійшли Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка, Білоруська Соціалістична Радянська Республіка і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка. З утворенням СРСР Україна остаточно втратила незалежність.

 Більшовицька партія потребувала підтримки неросійських народів. У 1923 році вона стала проводити політику коренізації. Український варіант цієї політики називався українізацією. Українізація полягала в залученні українців до партійно-державного апарату, впровадженні української мови в діяльність різних установ і організацій.

 Після смерті Леніна в 1924 році у верхівці більшовицької партії розпочалася боротьба за владу. Переможцем наприкінці 20-х років став Йосиф Сталін.

 Під керівництвом Сталіна більшовики перейшли від непу до модернізації економіки. Головним елементом модернізації була форсована індустріалізація. Політика більшовицької держави сприяла промисловому розвитку радянської України. Наприкінці 20-х – у 30-х роках в УСРР було побудовано багато великих промислових підприємств. Розвивалася переважно важка промисловість. Унаслідок цього радянська Україна стала однією із найрозвинутіших індустріальних країн Європи, сформувались український робітничий клас і технічна інтелігенція, збільшилися кількість міст і чисельність міського населення. У ході індустріалізації було ліквідовано приватний сектор промисловості.

 Індустріалізація здійснювалася за рахунок експлуатації робітничого класу, селянства та інших верств населення. Найбільш жорстоко сталінський режим експлуатував селян. Для досягнення своїх цілей він провів колективізацію. Наприкінці 20-х – на початку 30-х років індивідуальні селянські господарства були об’єднані в колективні господарства – колгоспи. Колективізація супроводжувалася реп-ресіями проти селянства. У 1930 році сталінський режим піддав репресіям заможних селян. Вони були виселені на Північ. У 1932 році режим розгорнув репресивну акцію проти всього українського селянства. У селян були вилучені всі продукти. Це призвело до голоду. У 1932 – 1933 роках від голоду померло кілька мільйонів українських селян.

 Індустріалізація й колективізація супроводжувалися подальшим зосередженням влади в руках Сталіна. Усі дійсні й потенційні вороги Сталіна піддавалися репресіям. По Україні прокотилося декілька хвиль масових репресій. Репресії проти селянства збіглися з репресіями проти інтелігенції. Серед українських інтелігентів було багато прибічників українізації. Українізація сприяла зростанню національної самосвідомості. Це занепокоїло Сталіна. Наприкінці 20-х – на початку 30-х років українізацію було згорнуто. Кращі представники української інтелігенції були розстріляні або відправлені в концентраційні табори. Таким же репресіям сталінський режим піддав багатьох членів більшовицької партії, державних чиновників, військових.

 До кінця 30-х років у руках Сталіна зосередились усі важелі управління радянською Україною. Інтереси радянської України були підпорядковані інтересам сталінського режиму.

Під владою Польщі перебували Східна Галичина, Західна Волинь і деякі інші українські землі. Більшість українського населення Польщі становили селяни.

Польща обіцяла державам Антанти надати українським зем-лям автономію. Але ці обіцянки польський уряд не виконав. Він проводив щодо українських земель колоніальну політику. Польський уряд заборонив українську пресу, запровадив обмеження на використання української мови в школах. У Львівському університеті були закриті українські кафедри. Тому українці в Польщі не хотіли визнавати польську владу.

 У відповідь на дії польського уряду частина українських полі-тиків у 1920 році заснувала Українську військову організацію (УВО). Її лідером став Євген Коновалець. Головною метою УВО було створення незалежної української держави. Її діяльність включала терористичні акції, саботаж і пропаганду. У 1929 році на базі УВО було створено Организацію українських націоналістів (ОУН).

Польський уряд гальмував промисловий розвиток українських земель. Вони залишались аграрним регіоном. Українським селянам бракувало землі. Але уряд передав частину поміщицьких земель польським колоністам. Ті колоністи, які не хотіли працювати біля землі, ставали працівниками польської державної адміністрації в Західній Україні. Майже всі державні службовці в Західній Україні були поляками.

 Восени 1930 року в Галичині польська армія й поліція розгор-нули репресивну акцію проти українського населення. Було закрито українські культурно-освітні організації, кооперативи, проведено масові арешти українців.

Під владою Румунії перебували Північна Буковина, Північна й Південна Бессарабія. До 1928 року на українських землях панував поліцейський режим. Румунський уряд не визнавав українців окремим народом. Українці могли вчитися тільки в румуномовних школах. У Чернівецькому університеті було закрито всі українські кафедри. Румунський уряд ликвідував більшу частину українських організацій, заборонив усю українську пресу.

 З 1928 року становище українців у Румунії стало поліпшуватися. Розпочала діяльність легальна Українська національна партія. Уряд дозволив діяльність деяких українських громадських організацій. Стали виходити українські газети. Але в 1938 році Румунія перетворилася на тоталітарну державу. Було ліквідовано всі демократичні свободи. Українське населення втратило всі свої політичні права.

Закарпаття в 1919 році добровільно увійшло до складу Чехословаччини.

 Становище українців у Чехословаччині було набагато кращим, ніж у Польщі й Румунії. Чехословаччина була демократичною державою. Вона не проводила дискримінаційної політики щодо українців. Українці в Чехословаччині вільно розвивали свою освіту й культуру, об’єднувались у громадські організації. Але в 1938 році розпочалась окупація Чехословаччини нацистською Німеччиною.

 У листопаді 1938 року західну частину Закарпаття окупувала Угорщина, яка була союзницею Німеччини. А в східній частині Закарпаття розпочалася підготовка до створення своєї незалежної держави. 15 березня 1939 року зібрався парламент Закарпаття. Він проголосив утворення незалежної держави – Карпатської України, ухвалив її конституцію й обрав президента. Але в цей же день угорська армія розпочала окупацію Карпатської України. Через кілька днів українська держава в Закарпатті перестала існувати.