Варіант 3

1. Головою першого українського уряду — Генерального Секретаріату — в 1917 р. був:

 А В. Винниченко;

 Б С. Єфремов;

 В М. Мілюков;

 Г П. Христюк.

2. 1997 р. «Договір про дружбу, співробітництво і партнерство» був укладений між:

 А Україною і Російською Федерацією;

 Б Україною і Білорусією;

 В Україною і Молдовою;

 Г Україною і Польщею.

3. Закарпаття отримала автономію у:

 А квітні 1929 р.;

 Б листопаді 1934 р.;

 В жовтні 1938 р.;

 Г березні 1939 р.

4. Назвіть українські території, на яких точилися воєнні дії під час Першої світової війни:

 А Закарпаття, Буковина, Галичина, Центральна Україна;

 Б Центральна Україна, Буковина, Галичина, Волинь;

 В Волинь, Закарпаття, Буковина, Галичина;

 Г Галичина, Закарпаття, Волинь, Поділля.

5. Наслідком непу в Україні стало:

 А Прискорення розшарування селянства;

 Б Зменшення безробіття;

 В Зникнення прошарку буржуазії;

 Г Зменшення кількості міського населення.

6. Якою була реакція керівництва СРСР на вибух на Чорнобильській АЕС?

 А Оголосило всім про вибух на Чорнобильській АЕС;

 Б Прагнуло приховати від громадськості факт вибуху;

 В Почало вживати заходів щодо подолання наслідків аварії;

 Г Почало негайну евакуацію населення з території забруднення радіоактивними речовинами.

7. Установіть відповідність між режисерами та назвами кінострічок, які вони зняли (60-80 рр.)

 А І. Миколайчук 1 «Тривожний місяць вересень»

 Б Л. Осика 2 «Вавилон – ХХ»

 В Л. Биков 3 «Криниця для спраглих»

 Г Ю. Іллєнко 4 «У бій йдуть лише старі»

 5 «Тіні забутих предків».

8. Співвіднесіть дати з подіями.

 А квітень 1945 р. 1 «Саморозпуск» УГКЦ

 Б березень 1946 р. 2 Україна стала співзасновником ООН на конференції у Сан- Франциско

 В квітень – липень 1947 р. 3 Голод в Україні

 Г 1946–1947 рр. 4 Операція «Вісла»

 5 Грошова реформа.

9. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 А Реформування управління економікою — створення раднаргоспів;

 Б Ухвалення на ХХІІ з’їзд КПРС нової програми КПРС — програми будівництва комунізму;

 В Входження Криму до складу УРСР;

 Г Створення Української робітничо – селянської спілки.

10. Розташуйте події в хронологічній послідовності (1928-1939 рр.)

 А ліквідація Української автокефальної православної церкви;

 Б арешт українських кобзарів і лірників і розправа над ними;

 В «шахтинська справа»;

 Г прийнятий закон про охорону соціалістичної власності, який сучасники назвали «законом про п’ять колосків».

11. Укажіть положення, що розкривають зміст I Універсалу УЦР.

 1. Проголошення незалежності УНР;

 2. Проголошення автономії України;

 3. Заклик до населення створювати підпорядковані УЦР органи влади на місцях;

 4. Уведення 8-годинного робочого дня, встановлення державного контролю за виробництвом;

 5. УЦР – вищий державний орган влади в Україні до скликання Всенародних Українських зборів;

 6. Відмова України від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів;

 7. Створення української державної скарбниці за рахунок спеціального податку з населення.

12. Позначте характерні риси розвитку економіки УРСР у середині 60-х – на початку 80-х рр.

 1. Створення раднаргоспів;

 2. Відновлення галузевих міністерств;

 3. Надпрограма у тваринництві;

 4. Будівництво нових великих підприємств, комплексів, цехів;

 5. Недостатній розвиток соціальної сфери села, поява неперспективних «умираючих» сіл;

 6. Зростання капіталовкладень в аграрний сектор;

 7. Запровадження програми охорони навколишнього середовища.

13. Назвіть прізвище українського політичного й державного діяча.

 «У 1986–1991 рр. — генеральний директор ВО «Південмаш» — найбільшого заводу бойової та ракетно-космічної техніки. За участь у створенні унікальних технологій удостоєний Ленінської премії та Державної премії України. Кандидат технічних наук, професор. У 1990 р. обраний депутатом Верховної Ради УРСР, 13 жовтня 1992 р. призначений Прем’єр-міністром України. У 1993–1994 рр. президент Української спілки промисловців і підприємців, один з організаторів Міжрегіонального блоку».

14. Про яку подію йдеться у наведеному документі?

 «…Коли з боку Бахмача і Чернігова просувалися на Київ більшовицькі ешелони, уряд не зміг послати для відсічі жодної військової частини. Тоді зібрали наспіх загін із студентів і гімназистів старших класів і кинули їх — буквально на убій — назустріч прекрасно озброєним і численним силам більшовиків. Нещасну молодь довезли до станції і висадили тут на «позиції». В той час, коли юнаки (більшість з яких не тримала ніколи в руках рушниці) безстрашно виступили проти наступаючих більшовицьких загонів, начальство їх, група офіцерів, залишилася в поїзді й влаштовувала тут пиятику у вагонах; більшовики без зусиль розбили загін молоді і погнали його до станції».

15. Запишіть термін.

 Поновленням (оновленням, спроможністю) у правах вважається винесення виправдовую чого вироку при перегляді справи, постанова про припинення кримінальної справи через відсутність складу злочину або не доведення участі у скоєнні злочину, а також постанова про припинення справи про адміністративну відповідальність.

16. Вкажіть назву терміну .

 Населення, яке примусово вивозили для роботи до Німеччини в роки Другої світової війни.

17. Вкажіть назву політичної партії (1985-1991 рр.)

 Програмова ціль: «…наш суспільний ідеал — свобода, справедливість, народовладдя. Наша партія пропонує суспільству систему поглядів, яка уявляється нам як теоретичне заперечення антинародного, тоталітарного ладу і проект побудови нового суспільного устрою — демократичного й гуманного.

Отже, вона закономірно приєднується до світового соціал-демократичного руху, продовжує традиції української соціал-демократії. Суспільний лад, який хочемо встановити, звемо народним…»

18. Коли й у зв’язку з чим з’явився цей документ?

 «…ідучи війною на австро-угорську монархію, Росія грозить загином також українському національному життю, яке знайшло охорону у конституційному устрої австрійської держави. Побіда Росії мала б принести українському народові австро-угорської монархії те саме ярмо, в якім стогне 30 мільйонів українського народу в Російській імперії… Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою… Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!».

19. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

«То була початкова епоха більшовизму, коли Рада народних комі­сарів щодня ухвалювала декрети, які мали засвідчувати втілення тих або інших “завоювань революції”, - скасування права власнос­ті, націоналізацію, проголошення різних прав і привілеїв пролета­ріату. Українці не могли аж надто відставати в цьому революцій­ному завзятті; тому в четвертому Універсалі сформульовано пункт про соціалізацію землі, робітничий нагляд за виробництвом тощо. Загалом позицію українських владних партій визначало те, що вони по суті аж ніяк не правіші за більшовиків: ті за негайний мир, і ці за негайний мир; ті за безпосередній перехід до соціалізму, і ці так само; у тих влада в руках рад, а в цих - у руках Цен­тральної Ради, яка так само є представництвом пролетаріату й найбіднішого селянства. Однак, незважаючи на всі старання укра­їнців довести, що вони - ті самі більшовики, це змагання « хто лівіший» закінчилось не на їхню користь...

26 січня... Київ захопив радянський загін Муравйова. Бомбардуван­ня міста тривало цілих 11 днів - від 15 до 26 січня. Більшовицькі батареї були розташовані на лівому березі Дніпра, у районі Дарни­ці. Звідти перелітним вогнем обстрілювали місто. Кидали на нас через раз тридюймівки й шестидюймівки... Жертв серед киян було порівняно небагато; проте руйнування були жахливі. Думаю, що не менше половини будинків у місті зазнали пошкоджень від снарядів. Спалахували пожежі, і це справляло моторошне враження.

Легко уявити собі стан киян у ті дні. Переживши згодом ще з десяток переворотів, евакуацій, погромів, мешканці Києва з непід­робним жахом згадують про ці одинадцять днів бомбардування. Майже весь час населення провело в підвалах, у холоді й темряві. Магазини й базари, цілком зрозуміло, були закриті; тому доводи­лося харчуватися випадковими залишками, адже запасів тоді ще ніхто не робив.

26 січня зранку до міста ввійшли більшовики. Вони пробули в Києві того разу лише три тижні, і той перший прояв більшовизму не був позбавлений яскравих вражень і своєрідної демонічної сили. Рада, залишивши Київ, розташувалася в Житомирі; про її переговори з німцями нічого ще не знали. Проте вже в наступні дні після одержання першої телеграми про Брестський мир містом розходилися чутки про німецький наступ на Україну. Незабаром стала поміт­ною зніяковілість і в самих більшовиків. А ще за пару днів одна з місцевих газет насмілилася передрукувати наказ одного німецько­го генерала, у якому повідомлялося, що німецька армія, на прохання представників дружнього українського народу, рушила звільняти Україну з-під влади більшовиків.

Наступ німців розгортався з фантастичною швидкістю. Жодного опору їм не чинили. За якихось 7 днів після підписання миру вони були вже в Києві... Наступного ранку, після втечі Євгенії Бош та інших комісарів, до міста ввійшли незначні українські частини на чолі з Петлюрою. Німці з галантності надали їм честь увійти першими. До обіду в місті стало відомо, що на вокзалі німці.

...Цікавість брала гору, і кияни юрбами потяглися на вокзал, щоб подивитися на заморських гостей... Вигляд вони мали обвітрений, зморений і виснажений. Одягнені в суцільний сірий колір, із сірими заплічниками, біля сірих візків і кухонь, німецькі полки справляли враження якогось каравану подорожніх.

Утім, наступного дня на Софійському майдані німецьке команду­вання влаштувало доволі імпозантний парад, який, за словами присутніх, уже більшою мірою відповідав нашим уявленням про німецьку армію.

Потім почалося те, що один німецький солдат визначив словами “Ми наведемо лад”. Було видрукувано прекрасний план міста німецькою мовою. На всіх перехрестях встановлено дощечки з німецькими написами. Спеціальні стрілки вказували, як куди про­йти, і одразу було зазначено, скільки хвилин на це потрібно. Все місто, наче павутинням, обплутали телеграфними й телефонни­ми дротами...».

Відповіді

Варіант 3

1. А В. Винниченко.

2. А Україною і Російською Федерацією.

3. В жовтні 1938 р.

4. В Волинь, Закарпаття, Буковина, Галичина.

5. А Прискорення розшарування селянства.

6. Б Прагнуло приховати від громадськості факт вибуху.

7. А-2 Б-1 В-4 Г-3

8. А-2 Б-1 В-4 Г-3

9. А-2 Б-4 В-1 Г-3

10. А-3 Б-1 В-4 Г-2

11. 2. Проголошення автономії України;

 3. Заклик до населення створювати підпорядковані УЦР органи влади на місцях;

 5. УЦР – вищий державний орган влади в Україні до скликання Всенародних Українських зборів;

12. 2. Відновлення галузевих міністерств;

 4. Будівництво нових великих підприємств, комплексів, цехів;

 5. Недостатній розвиток соціальної сфери села, поява неперспективних «умираючих» сіл;

13. Л. Кучма.

14. Крути.

15. Реабілітація.

16. Остарбайтери.

17. ДПУ (Демократична партія України).

18. 1914 р.

19. Думка учня.