ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ГЕРМАНИИ И РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

. Внешняя политика Германии и России в конце XIX – начале XX века

 Итоги франко-прусской войны, а также другие события на рубеже 60-70-х годов XIX в. создали совершенно новую ситуацию в Европе. Первым ее моментом было появление в центре континента единой Германии (1871г.), взамен конгломерата немецких государств. Объединенная Германия по своей военной мощи превосходила другие европейские страны, а господство в ней Пруссии - давнего оплота милитаризма - создавало для соседей постоянную опасность.

 Одной из главных целей внешней политики Германии была изоляция Франции. Германия навязала Франции мирный договор, отторгнувший от нее две провинции, все это могло привести к реваншу (аннексия Эльзас -Латорингии и 5 миллиардная контрибуция). Возникла постоянная опасность новой войны между Францией и Германией, которая навряд ли осталась бы локальной, как это было в 1870г., а втянула бы в свое горнило ряд других стран Европы. Правители Германии упорно старались лишить Францию возможных союзников, связывая европейские государства различными обязательствами, исключавшими сближение с Францией, особенно - союз с ней.

 Внешняя политика Бисмарка некоторыми основными чертами весьма отличалась от более поздней империалистической политики Вильгельма II, направленной на завоевание мирового господства.

 Бисмарк понимал, что расположение Германии в центре Европы, которое делало ее прежде мячом в игре чужих интересов и влияний, и теперь предопределяет ее стратегическую уязвимость. Поэтому в мыслях Бисмарка о внешней политике царил «кошмар коалиций», который заставлял

его постоянно ощущать гнетущую опасность для Германии войны на два фронта. В последней посвященной внешней политике речи, произнесенной в рейхстаге 6 февраля 1888г., он сказал: «Наша страна лежит в центре Европы. На нее могут напасть, по меньшей мере, с трех фронтов. Франция может подвергнуться нападению только на своей восточной границе, Россия - только на западной. Кроме того, в силу всего хода развития мировой истории, нашего географического положения и, вероятно, меньшей по сравнению с другими нациями взаимосвязи, которая до сих пор имелась внутри германской нации, нам больше, чем какому-либо иному народу, страшна опасность коалиции» [17; 174].

 Бисмарк был крупнейшим, настоящим государственным деятелем, каких когда-либо выдвигала реакционно-управляемая Германия. Он думал не о новых агрессиях, а об империалистическом упрочнении захваченного. Поэтому он придирчиво следил за тем, чтобы не допустить возникновения или усиления новой вражды, доказав свое умение мастерски поддерживать «европейское равновесие».

 Бисмарк все больше и больше оттеснял политику Австрии на Балканы. Он не мешал ни Англии, ни Франции создавать и расширять в 70-х годах мощные колониальные империи.

 С целью избежать любого конфликта с Россией Бисмарк не желал допустить также, чтобы вместо приостановленного им «дранг нах Остен» начался «дранг» Пруссо-Германии на юго-восток.

 В эти два десятилетия Бисмарк, пусть от имени своего короля и кайзера, мог диктовать собственную волю берлинскому рейхстагу. Кайзер Вильгельм I царствовал под сенью своего выдающегося канцлера, предоставив Бисмарку всю полноту действительной власти.

 Наряду с проводимой внутренней политикой, в 60-е годы XIX в. главное внимание России сосредоточено на восстановлении утраченных в результате Крымской войны позиций на Востоке. Активная внешняя политика этого

периода связана с именем Александра П. Благодаря реформам Россия укрепляла свое положение в Европе. Россия стремилась укрепить свои позиции на Балканах, но встретила противодействие держав Запада. Усиливала свои позиции на Балканах Франция, антирусские действия Франции поддерживала Англия и Австрия. Только Пруссия, в связи с воссоединением Германии, нуждалась в помощи России, обещала ей поддержку в ее восточной политике.

 Германия шла на укрепление связей с Россией и на установление договорных отношений. В 1873г. была заключена военная конвенция между Россией и Германией. Эта конвенция предусматривала взаимопомощь между Германией и Россией во внешней политике и укрепление положения в Европе [1; 124].

 В дальнейшем Германия стала инициатором соглашения трех императоров — Германии, России и Австро-Венгрии, которое было заключено в 1873г., возобновлено в 1881г. и продлено в 1884г. Соглашение трех императоров декларировало общность политики и предусматривало взаимные консультации в случае осложнения международной обстановки. Это соглашение на реакционной основе, напоминающей принципы «Священного союза» [34;102]. Отношения между Германией и Россией ухудшались, но Германия еще не готова была к войне с Россией, а России нужен был обеспеченный тыл в связи с ухудшением отношений с Англией на Ближнем Востоке и в Средней Азии. И это привело к возобновлению договора в 1881г. Это соглашение предусматривало благожелательный нейтралитет договаривающихся сторон в случае войны одной из них с какой-либо великой державой. Таким образом, Германия получала свободу рук в случае войны с Францией, а Россия в случае войны с Турцией или Англией. Соглашение было продлено в 1884г. на 3 года. Соглашение трех императоров теряло свою силу в связи с противоречиями России с Германией и Австро-Венгрией (борьба за господство на Балканах).

Это давало Германии возможность стать чем-то вроде арбитра между Россией и Австро-Венгрией, которых разделяли острые разногласия по вопросу о политике на Балканах и дальнейшей судьбе балканских народов, находившихся под владычеством Турции.

 Появление этого союза во многом повлияло на создание коалиций в Европе. В будущем каждая из стран могла стать союзником Франции. Германия все теснее стала сближаться с Австро-Венгрией.

 В это время обостряется положение на Балканах в результате восстания славянского населения Боснии и Герцеговины против турецкого ига.

 Бисмарк помогал России все более втягиваться в балканские дела, подталкивая ее на войну с Турцией, что неминуемо должно было до крайности обострить противоречия России не только с Австро-Венгрией, но и с Англией. Разжигание противоречий и соперничества других государств было одним из наиболее излюбленных и эффективных методов германской дипломатии.

 Русско-турецкая война окончилась победой России. 3 марта 1878 в Сан-Стефано, под Константинополем был подписан мирный договор, предусматривавший создание большого болгарского государства. «Из Сан-Стефанского прелиминарного мирного договора»: «ст.24 Босфор и Дарданеллы будут открыты, как во время войны, так и во время мира, для торговых судов нейтральных держав, приходящих из русских портов или отправляющихся в оные ...ст. 19... Вознаграждение за войну, а равно убытки, причиненные России, которые е.в. император всероссийский требует и которые Блистательная Порта обязалась ему уплатить заключается в 1410 млн. руб. ...Принимая во внимание финансовое затруднение Турции ... заменялась оплата большей части суммы территориальными уступками в пользу России...» [6;34-36]. Но Англия и Австро-Венгрия не желая примириться со значительным возрастанием сферы влияния России, потребовали пересмотра договора на

международном конгрессе, который состоялся в Берлине летом 1878г. «Из Берлинского трактата» видно, что Англия и Австро-Венгрия добивались от России отказа от некоторых положений Сан-Стефанского договора, в основном территориальных приобретений: «Долина Алашкерта и г. Баязет уступленные России ст. 19 Стефанского договора, возвращаются Турции...» [4;36-39].

 Не менее важную роль в осложнении германо-русских отношений сыграло сближение Германии с Австро-Венгрией.

 В результате такого сближения был заключен в октябре 1879г. австро-германский союз. Он был первым звеном системы военных блоков, разделивших в дальнейшем крупные государства Европы и подготовивших Первую мировую войну. Договор предусматривал военную помощь в случае нападения России на одного из союзников, т.е. на Германию и Австро-Венгрию, в случае же нападения какой-либо иной державы на одного из союзников другая договаривающаяся сторона обязана была соблюдать благожелательный нейтралитет. Формально австро-германский союз носил оборонительный характер, но в нужный момент превращался в агрессивный военный блок. Косвенно он был направлен и против Франции, ибо с случае начала франко-германской войны Австро-Венгрия была обязана соблюдать нейтралитет, благожелательный для Германии, а если бы на помощь Франции пришла Россия - объявить ей войну [39; 142].

 В связи с ухудшением отношений Италии и Франции на почве колониального соперничества, чем воспользовался Бисмарк, был заключен Тройственный союз. Союзный договор между Германией, Австро-Венгрией и Италией заключен в Вене 20 мая 1882 г. Договор предусматривал оказание Германией и Австро-Венгрией военной помощи Италии в случае нападения на нее Франции и помощь Италии при нападении Франции на последнюю.

 Ухудшались русско-австрийские и германо-русские отношения, что

способствовало русско-французскому сближению. Другой причиной к усилению русско-французских контактов следует считать англо-русские противоречия. В годы болгарского кризиса Англия после некоторого «примирения» с Россией в начале 80-х гг. вновь заняла враждебную России позицию. Англия пыталась втянуть Австрию и Германию в конфликт с Россией. Помимо политических мотивов, определяющих русско-французское сближение, определенное значение имели причины экономические. В конце XIX века Франция превратилась в страну финансовой олигархии.

 Военная мощь Англии настораживала Бисмарка, но он ясно осознавал, что попытка угнаться за Англией в области морских вооружений была бы для Германии предприятием бессмысленным и безнадежным. Такая гонка вооружений только провоцировала бы Англию, эту традиционно морскую державу и могла кончиться лишь катастрофой для Германии.

 В июне 1887г. был подписан русско-германский договор, получивший название «перестраховочного», в нем говорится о том, что «… в случае, если бы одна из высоких договаривающихся сторон оказывается в состоянии войны с третьей великой державой, другая сторона будет соблюдать нейтралитет и приложит все старания к локализации конфликта. 2ст. Германия признает права, исторические и приобретения России на Балканском полуострове...». При подписании этого договора Германия предусматривала нейтралитет России, а также появление русско-французского союза. На это сближение влияли такие факторы, как обострение франко-германских и австро-русских противоречий.

 В результате франко-русского сближения в 1892-1894гг. был оформлен франко-русский союз. Германия оказалась перед перспективой войны на два фронта. Перед ее дипломатией была поставлена задача добиться уничтожения этого союза.

 Внешняя политика России с 1881 по 1894г. проводилась в период правления Александра III и эта политика не случайно принесла ему титул

 «миротворца»: в его правление страна не вела ни одной войны. Как уже видно из выше перечисленных договоров Александр III некоторое время продолжал германофильскую политику своего отца Александра II.

 Вот как о нем отзывались в Европе. В сборнике «Свет и тени российской короны. Российская государственность в портретах и мнениях» подобраны отрывки из газетных статей конца XIX в.: «Могущественный монарх, который мог мановением руки двинуть громадные полчища прекрасно вооруженной армии, направлял эту силу к поддержанию мира и не раз своим авторитетом он сдерживал воинствующие порывы некоторых из европейских государств» - писала «Кельнише цайтунг» [48; 62].

 Действительно, при Александре III практически не было войн, что положительно отразилось в развитии экономики страны. Но с другой стороны, Западные государства пользовались этим и укрепляли свои позиции на Балканах. В его правление были заключены мирные договора 1881г., 1884г., 1891-1894гг. В это время отношения России с Германией и Австро-Венгрией были натянуты в связи с проводимой ими антирусской политикой. Русско-французский союз на время привел к восстановлению «равновесия» в Европе, нарушенного образованием Тройственного союза. Но в дальнейшем оба эти лагеря усиливали напряженность в Европе. Вне союзов оставалась Англия. До середины 90-х годов XIX в. она склонялась к сближению с Германией, а с начала XX в. перешла на сторону ее противников. Отношения между Германией и Англией всегда были напряженными. Противоречия обостряются после 1870-1871 годов, затем промышленность Германии развивается быстрыми темпами и вскоре не только догнала, но и перегнала производство промышленности Англии.

 Опираясь на развитую промышленность, германская торговля все больше вытесняла английскую не только из различных европейских и азиатских стран Ближнего и Среднего Востока, стран Южной Америки, но и даже

из Английских колоний; конкуренция германских товаров сказывались и в самой Англии.

 Но не в англо-германской торговой конкуренции следует искать главную причину тех острых, непримиримых противоречий между двумя странами, которые привели их к вооруженной схватке. Особое значение приобрела борьба за колонии.

 Германия стремилась к расширению своих колоний и в этом стремлении наталкивалась на сопротивление мощных колониальных держав. Поэтому захват новых колоний можно было осуществить только в порядке передела уже поделенного мира, насильственным путем, путем войн.

 В это время у власти в Германии находится Вильгельм II с 1890г., он во многом определял политику Германии. Первое время он вмешивался во все - в дипломатию, разборку военно-стратегических планов, во внутренние дела государства. Однако ему уже были свойственны безволие, а временами и полная апатия. Опруссаченная Германия Бисмарка превращалась в Германию империалистов, жаждущих добычи. Вильгельм II отстраняет Бисмарка от должности. Будущим рейхсканцлерам надлежало быть более покладистым, чем Бисмарк, больше считаться с кайзеровскими требованиями и причудами. Вильгельм II продолжал активную подготовку к войне.

 Вильгельмом II был провозглашен «новый курс» политики, осуществлявшийся новым канцлером Каприви. Главная цель Германии состояла в том, чтобы создать группировку держав, которая превосходила бы по силе Россию и Францию вместе взятых. Этот курс осуществлялся без какой-либо последовательности. Начался он с отказа от продления «договора перестраховки». Германия считала войну с Россией неизбежной [69; 78].

 Несмотря на противоречия с Англией, в Германии в 1890-х годах XIX в. предпринимаются попытки сближения с ней. В 1890г. Германия и Англия договорились об обмене некоторыми владениями, что представлялось весьма благоприятной прелюдией к более крупным и важным соглашениям. За

остров Занзибар Германия выторговала приращение территории своих прежних колоний на Африканском контингенте, а главное получила остров Гельголанд в Северном море. В 1891г. возник замысел возобновления Тройственного союза. При этом имелось в виду осуществить то, что не удалось Бисмарку, привлечь к нему Англию.

 Но правителей Англии и Германии гораздо больше разделяло, чем связывало. Общим у них была лишь вражда к России, желание помешать экспансии царизма. Однако сговориться на этот счет оказалось невозможным не только потому, что Англия представляла собой такое государство, за счет которого только и мог поживиться и обогатиться молодой «обделенный» хищник - Германия. Это касалось рынков сбыта для товаров германской промышленности, источников сырья и продовольствия, колониальных владений. Англия же стремилась убрать с дороги Германию, так как она являлась угрозой для Европы и Англии.

 В Германии существовали в начале XX в. две группировки. Одна из них (Кайзер, военные круги, часть буржуазии (крупные промышленники)) считала, что надо как-то приблизить к себе Россию и вместе бороться против английской гегемонии и Франции, так как им предоставлялось помехой на пути развертывания экономической и политической экспансии. Их интересам противоречил разрыв с Россией, ибо они стремились использовать ее как гигантский рынок сбыта, что было невозможно без поддержания нормальных отношений. Другая группировка, в которую входили банкиры, крупные магнаты электротехнической и химической промышленности, юнкера имела проанглийский уклон и не считала опасным английскую конкуренцию на рынках. По ее мнению, гегемонию в Европе можно установить посредством захватов на Востоке, а потом уже взяться за приобретение новых территорий. Обе группировки, в сущности, отстаивали концепции «мировой политики».

- 69 -

 Захватнические тенденции поддерживались всеми партиями и группировками господствующих классов кайзеровской Германии - юнкерства, крупной буржуазии, а также средним и мелкими ее слоями.

 В 1898г. германское правительство провело через рейхстаг первый закон о расширении флота. И в последующие годы вплоть до 1914г. Германия расширяла свой флот. Это видно из «Записки адмирала А. Тирпица имперскому канцлеру Т. Бетман-Гольвегу 7 окт. 1911 г»: «...Англия не оставила сомнений, что в случае германо-французской войны, она активно выступит на стороне Франции...Я считаю поэтому абсолютной государственной необходимостью увеличение флота...В настоящее время наши шансы на успех в войне с Англией совершенно недостаточны...» [2;68].

 Увеличение германского флота беспокоило правящие круги Англии, они видели угрозу для своего господства на море. Потеря этого господства означало для Англии крушение всей ее колониальной империи. Английское правительство не раз пыталось вступить в переговоры с Германией, но она не шла на уступки.

 Другой угрозой миру со стороны Германии была начатая ею постройка Багдадской железной дороги, которая по планам германских империалистов должна была превратиться в орудие их мировой экспансии в странах Ближнего и Среднего Востока. Постройка железной дороги имела важнейшее значение, так как создавала угрозу крупнейшей английской колонии - Индии.

 Активная деятельность германского империализма в Турции вызвала тревогу в России, Франции и Англии. Германские империалисты, которые считали себя «обделенными», преследовали более обширные задачи: захват английских, французских и бельгийских колоний, установление протектората над Бельгией, захват французского железнодорожного бассейна Бриэ, русской части Польши, прибалтийских губерний, Литвы,

Белоруссии и Украины. Конечная их цель - мировое господство.

 Сложные отношения Германии были также и с Францией, она готовила реванш, не смирившись с поражением в войне 1870-1871гг.

 В конце XIX начале XX вв. началось сближение между Францией и Англией. Они поставили своей главной целью разгром наиболее опасного конкурента — Германии. Англо-французские переговоры о сближении были ускорены русско-японской войной, которая отвлекла силы России от европейского района.

 8 апреля 1904 г. между Англией и Францией было подписано соглашение о разделе колоний в Африке.

 В дальнейшем Англия начала делать попытки привлечь на свою сторону Россию. Она понимала, что исход будущей схватки с Германией во многом будет зависеть от того, на чьей стороне будет Россия с ее многомиллионной армией. Эта задача для Англии облегчалась тем, что Россия находилась в политическом союзе с Францией.

 Что касается России, то у нее уже имелись два равноценных врага -Англия и Германия. Кто из них станет врагом №1 должна была решить история.

 В это время в России власть находилась в руках царя Николая II. В конце XIX в., как уже говорилось, приоритеты внешней политики связаны с ее традиционными направлениями: Балканский регион, проблемы черноморских проливов, дальневосточный узел противоречий.

 Николай II же в ноябре 1896г. чуть не втянул Россию в войну за «турецкое наследство». «Ему постоянно не давала покоя мысль о дальнейшем расширении территорий российской империи. Понимая, что сделать это в сторону Малой или Средней Азии, и тем более Европы было нереально, он обратил свои взоры на Дальний Восток, в сторону Китая и Японии...» [59; 134-146]. В России произошли такие события как русско-японская война 1904-1905гг. и революция 1905-1907гг. Эти события во многом повлияли на

внешнюю политику России. Она потерпела поражение в русско-японской войне и Витте С. Ю. по этому поводу сказал: «И не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или правильней, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением» [59;134-146].

 Также прошедшая революция в 1905-1907гг. повлияла на расстановку сил по отношению к внешней политике. Черносотенное дворянство, крупные помещики считали, что активная внешняя политика может отвлечь от главной задачи - борьбы с революционным движением. И по их мнению, следует проводить осторожную внешнюю политику, без риска и конфликтов. Дворянство, помещики стояли за тесные отношения с Германией, против сближения с Англией: такое положение обеспечило бы спокойствие на западных границах и вооруженную помощь в случае революции. Кроме того, часть русских помещиков, связанная с германским рынком боялись его лишиться. Часть дворянства и помещиков ориентировалась на Антанту, стояла за союз с Францией и Англией, была связана с их капиталом и биржами. Русская буржуазия считала, что именно такой союз может привести к успеху в войне с Германией и Австро-Венгрией. У буржуазных и помещичьих партий лежали два главных постулата. Во-первых, восстановление и упрочнения положения России на международной арене. Во-вторых, большинству партий правительственного и либерального лагеря было присуще ясное осознание того, что англо-германское соперничество являлось в то время доминирующим фактором международных отношений. Победа Англии сопровождалось бы меньшим нарушением европейского равновесия, нежели победа Германии, которая грозила России низведением ее до уровня второстепенной державы. Поэтому в политических лагерях царило единодушие все они выступали за укрепление союза с Францией и отношений с Англией при сохранении свободы балансирования между Антантой и Тройственным союзом.

 На внешнюю политику России влияли два главных сдерживающих фактора: во-первых, неподготовленность армии к военным акциям крупного масштаба, во-вторых, революционное движение в России, грозившее в случае войны перерасти в революционный взрыв.

 Важным этапом в истории международных отношений начала XX в. явилось англо-русское соглашение от 31 августа 1907г. по средневосточным вопросам. Это соглашение явилось важнейшим этапом в оформлении Тройственного согласия. Все более вырисовывались контуры двух враждебных друг другу военно-политических группировок — Тройственного союза и Тройственного согласия, политика которых «в течении целого ряда десятилетий состояла в непрерывном экономическом соперничестве из-за того, как господствовать над всем миром, как душить маленькие народности, как обеспечить себе тройные и десятерные прибыли банковского капитала, захватившего весь мир в цепь своего влияния»[19;33].

 Помимо Балкан, планы Германии касались Польши. В западных польских землях проводилась политика ограбления местного населения, германизации и колонизации. Подобные тенденции вынашивали и в отношении Царства Польского; доказывалось, что эта часть территории может развивать свои производительные силы только под эгидой Германии и Австро-Венгрии. Отношение к Польши Германии зафиксированы в документе [3;62-63] : «...исчезновение польской нации не создаст в европейской цивилизации никакой бреши...». В другом документе говорилось о том, чтобы «...создать прочный германский бастион на Востоке, следует ускорить и расширить в меру возможности процесс заселения...» [5;64]. И, наконец, монополистические круги кайзеровской Германии зарились на богатства Украины. В предвоенные годы германская агентура развернула активную шпионскую деятельность на украинской земле. Все западные территории России германские империалисты предполагали пристегнуть к «Средней Европе».

 В результате агрессивной политики Германии значительно портятся русско-германские отношения, что влияет на еще большее сближение с Англией.

 За 1906-1914гг. России удалось улучшить свои отношения с Францией, Англией, Японией, Сербией, Черногорией, частично с Румынией и Италией, так что ей теперь не грозила дипломатическая изоляция и был обеспечен тыл. Но русской дипломатии так и не удалось усилить свое влияние в Болгарии и Турции. Отношения же с Германией и Австро-Венгрией обострились до крайней степени, так, что неизбежность войны стала реальностью.

 Подготовка к мировой войне велась не только путем дипломатических комбинаций, создания конфликтных ситуаций, но и при помощи гонки вооружений. Обе державы располагали большими людскими резервами и потенциалами для создания крупных сухопутных армий.

 **Подготовка Германии и России к Первой мировой войне**

 Эти страны были по разному подготовлены к войне. Над Антантой тяготело ослабление военной мощи царской России. Но с другой стороны, для понимания международных событий, предшествовавших Первой мировой войне и деятельности дипломатии, нельзя упустить из виду, что хотя в 1914г. царская Россия и не была готова в военном отношении, но все же степень ее неподготовленности значительно уменьшалась. Её подготовка стала несравненно лучшей, чем в дни боснийского кризиса или даже первой Балканской войны. Незавершенность военной подготовки России, главного источника человеческих ресурсов Антанты, побуждало последнюю несколько повременить с войной.

 Германия к 1914г. обладала гораздо более высокой готовностью к войне, нежели Россия и даже Франция. В 1910-1911 финансовом году ее военные расходы составили 15,5% всего бюджета (13935млн. марок) [19;39]. Важным

преимуществом немцев было значительное превосходство в полевой тяжелой артиллерии. На их стороне было также и общее превосходство в военной технике и в организации вооруженных сил. Германия обладала огромным преимуществом в смысле качества резервных формирований, боеспособность которых в Германии гораздо меньше отличалась от армии действительной службы, нежели в России и во Франции. Высокая степень боевой подготовки резервных частей достигалась многочисленностью командирских кадров, а также и наличием запасов вооружения и соответствующей организации. Что касается численности офицерских кадров, то тут Германия располагала превосходством над всеми другими государствами. Германия обладала самой густой железнодорожной сетью, наилучше подготовленной к военным перевозкам. Военная промышленность Германии превосходила французскую и русскую вместе взятые, и не уступала по своему потенциалу военной промышленности всей Антанты, включая Англию [44; 10].

 В России предстояло сделать значительно больше. К сравнительно большей отсталости добавлялись и издержки русско-японской войны. Расходы на ликвидацию последствий этой войны неизменно фигурировали в государственных бюджетах, вплоть до Первой мировой войны. Два крупных заграничных займа 1906 и 1908 гг. тоже в основном использовались на эти цели. В 1909г. прямые военные расходы составляли 24,8% (648000 руб.) от общей суммы расходов. Работа по реорганизации русской армии началась в 1908г.

 Предпринимались шаги для усиления флота, в первую очередь на Черноморье, ибо из Турции поступали тревожные известия о намерениях усилить свой флот. В результате 2 декабря 1910г. Государственная Дума отпустила на эти цели 150,8 млн. рублей. Также была принята финансовая программа на сумму 715 млн. рублей на десять лет на пополнение запасов и материальной части, усовершенствование крепостей, постройку

стратегических шоссе и т.п.

 «Соревнование» продолжалось. В июне 1912г. в Германии был утвержден новый закон об увеличении армии и флота. «К 1 апреля 1916г. численность армии должна была достигнуть 544211 человек, создано два новых корпуса. В том же 1912г. германский генеральный штаб отдал распоряжение о дислокации сухопутных сил и порядке их действий на случай вооруженного столкновения с Россией [19;40]. С 1909г. имели место постоянные контакты между германским и австро-венгерским штабами.

 Осуществляя мероприятия в военной области, германское правительство не имело ясного представления о позиции Англии. Сбивала с толку двойственная игра британской дипломатии перед Первой мировой войной. В отношениях с Россией английские правящие круги старались доказать свою лояльность. С 1912г. гонке вооружений как в России, так и Германии был дан более ускоренный ход. Россия приняла большую программу по усилению русской армии, которая должна была завершиться в 1917г. «Сухопутную армию планировали увеличить на 480000 чел.(на 39%). При этом упор делался на увеличение штатов существовавших полевых войск. В том же году была принята программа строительства Балтийского флота, согласно которой должны быть построены четыре линейных и шесть легких крейсеров, эсминцы, подводные лодки» [19;41].

 В последующее время каждая из империалистических держав более усиленным темпом реализовывала свои военные программы. В Германии ставился вопрос о новом законе, который должен был ускорить боевую готовность армии и переход от организации и состава мирного времени к военному.

 «Для изыскания дополнительных средств на военные нужды в Германии прибегали к единовременному обложению капиталов и недвижимых имуществ, что должно было составить около 1 млд. марок. 3 июля 1913г. кайзер утвердил новый военный закон о временных и постоянных налогах на

покрытие военных расходов. Численность германской армии к 1 апреля 1916г. теперь должна была достигнуть 661478 человек, т.е. увеличивалась на 117267 человек» [19;41]. Проекты и законы о вооружении Германии вызывали во Франции и России тревогу.

 Германская политика держала курс на все большее сближение с Австро-Венгрией. Возрастала роль Австро-Венгрии в качестве одного из мостов на пути германской экспансии на Ближний Восток и в будущих планах против России. Учитывались и людские ресурсы Австро-Венгрии. Об австро-венгерской армии можно сказать, что все ее свойства перекрывались одним доминирующим - моральное состояние войск было крайне низким, отсутствовали воля к победе, воинский дух. Славянские части не хотели воевать, особенно против русских. В германских расчетах все меньше шансов оставалось на разрушение франко-русского союза. Поэтому делались попытки нейтрализовать Англию, хотя было видно, что в главном пути Англии и Германии расходятся. Накануне Первой мировой войны между Германией и Англией происходили переговоры по делам Ближнего Востока и раздела португальских колоний. Буквально до самых последних дней июльского кризиса 1914г. у России не было стопроцентной уверенности, что Англия выступит против Германии, а у Германии - что Англия отступит от нейтралитета.

 В связи с Балканскими войнами и возможными их последствиями, в России была усилена военно-подготовительная работа, отпущены кредиты на пополнение запасов и материальной части, усовершенствование крепостей, заготовку тяжелой артиллерии, постройку стратегических шоссе и т.д. «Прямые военные расходы в 1910г. составили 965млн. рублей (28,5 % к общей сумме расходов)»[19;42]. Принятая в 1912г. Большая программа длительное время проходила по инстанциям и была окончательно утверждена лишь 24 июня 1914г., но за это время кое-какие меры по усилению боевой готовности русской армии были осуществлены. Сложная и

громоздкая бюрократическая система военного управления в значительной мере замедляла проведение в жизнь ряда начинаний в области военных реформ.

 Продолжались контакты с Францией в военной области. На совещании начальников штабов русской и французской армий в августе 1913г. были рассмотрены вопросы железнодорожного строительства в западных губерниях России, планы стратегического развертывания русской армии на случай войны с Германией и Австро-Венгрией. В начале 1914г. был разработан план боевой подготовки войск Варшавского военного округа на тот же случай с отражением одновременного наступления из Восточной Пруссии и Восточной Галиции и т.д.

 Что касается англо-русских отношений, то объективное развитие международных отношений приводило к сближению между этими странами. Налаживалось англо-русское военное сотрудничество, с 1911г. начался обмен информацией по военно-морскому строительству. В последние месяцы перед Первой мировой войной более тесными стали англо-русские контакты в политической и военной сферах. Велись переговоры о сотрудничестве флотов. В Петербурге действовало так называемое совещание трех (Сазонов, английский, французский послы), координировавшее обсуждение политических вопросов.

 Несмотря на предпринятые шаги со стороны России на увеличение армии, на увеличение военных расходов, в целом же военная промышленность царской России была развита крайне слабо. Многие виды вооружений из тех, что вводились в западноевропейских армиях, совершенно не производились в России. Не изготовлялись зенитные орудия, авиационные моторы, минометы. Даже пулеметов производилось мало, несмотря на то, что во время Балканских войн они получили широкое признание. Недостаточно было и производство винтовок. «Так, например, с начала мобилизации в армию было призвано 5 млн. человек, а винтовок в

наличии оказалось только 4,5 млн.» [35;47]. Что касается запасов боевого снабжения, заготовленных в мирное время, на что рассчитывали царские генералы, то их хватало только на первые четыре месяца войны.

 Из вышесказанного видно, что слабое развитие промышленности, особенно тяжелой, в том числе и военной, сильное отставание транспорта, бюрократизм, взяточничество как проявление общей гнилости самодержавно-крепостнического строя ставили царскую Россию в крайне тяжелое положение. Выход из такого положения царское правительство пыталось найти, с одной стороны, в чрезмерном напряжении производительных сил страны, которое оказалось непосильным для России с ее отсталой экономикой, и, с другой стороны, в обращении за помощью к союзникам, что еще больше усиливало зависимость России от западных империалистов [64; 27].

 Германия во многом преуспела в отличие от России. Но, несмотря на это, у Антанты было превосходство на море, что обеспечивало возможность блокады Германии. А это в свою очередь приводило к тому, что Германия оказывалась вынужденной ориентироваться только на сырьевые и производственные ресурсы Центральной и Юго-Восточной Европы, а также Азиатской Турции, в то время как к услугам Антанты оказывались ресурсы всего мира. Генеральный штаб и правительство рассчитывали на короткую войну. И Германия торопилась ее начать, пока не была закончена Большая военная программа России, пока еще не развалилась Австро-Венгрия, не окончательно отпала Италия и, пользуясь распадом Балканского блока, ослабившим силы Антанты. Германское правительство рассчитывало на превосходство своей подготовки и на быстроту действий. Для Франции и России было целесообразно несколько лет подождать. Нужно было значительное время, чтобы преимущество Антанты в отношении количества живой силы и ресурсов могло быть превращено в боевую мощь, способную оказать влияние на поле сражения.

 Все говорило за то, что в ближайшие годы у Антанты будет куда больше возможностей изменить соотношение сил в свою пользу, чем у Германии. Неудивительно, что именно Германия торопилась скорее начать войну.

 Взаимоотношения Германии и России во второй половине Х1Х-начале XX вв. были разнообразны: от заключения мирных договоров, до конфликтных ситуаций. Эти конфликты, которые затрагивали как дипломатию, так и экономическую сферу, привели к Первой мировой войне. Дипломатия этих стран затрагивала не только их, но и Францию, Англию, Австро-Венгрию, Италию и многие другие государства. Основным агрессором в Европе является Германия, которая по ряду причин опоздала к «переделу мира». Вся политика Германии была направлена на агрессию по отношению к другим государствам.

 Политика России была также многогранна: от завоеваний на Ближнем Востоке до мирного периода при Александре III. При нем были заключены мирные договора 1881, 1884 гг. Эта миротворческая политика положительно отразилась на внутреннем положении России, но во внешней политике терпела ряд неудач на Балканах. К концу XIX в. отношения Германии и России обостряются, так как к власти в Германии приходит Вильгельм II, который ведет агрессивную политику. А также появившиеся у России союзники в лице Франции, а позже и Англии, окончательно портят отношения Германии и России. Но, несмотря на эти конфликты, Германия стремилась привлечь на свою сторону Россию, но эти попытки ни к чему не привели. Во время дипломатических переговоров государства готовились к войне, как на суше, так и на море. Германия вела активную подготовку к войне, в отличие от России. Россия хуже всех была готова к войне. Германия большую роль играла в экономике России, что имело немаловажную роль. Вся напряженная обстановка в Европе, а также появление двух противостоящих друг другу блоков государств, приводит к Первой мировой войне в 1914 года.