Kształtowanie się granic II RP

Granica północna i zachodnia (z Niemcami)

Ano, w grudniu 1918 do stolicy Wielkopolski - Poznania - przyjechał wybitny polski pianista – ***Ignacy Paderewski***. Polacy serdecznie go witali. Niemcy (ciągle kontrolujący Wielkopolskę) zrywali ostentacyjnie polskie flagi. I tak wybuchło ***powstanie*** zwane: ***wielkopolskim***. Jako że Niemcy mieli własne problemy w stołecznym Berlinie i nie mogli rzucić dostatecznych sił przeciwko Polakom – w krótkim czasie cała Wielkopolska była w polskich rękach.

Na konferencji pokojowej w Wersalu postanowiono, ze do Polski przyłączone będzie także ***Pomorze Gdańskie*** (ale bez Gdańska, jakim stał się wolnym miastem).

O przynależności Górnego Śląska, Powiśla, Warmii i Mazur miał zadecydować ***plebiscyt*** (czyli o przynależności państwowej miała zadecydować lokalna ludność na drodze głosowania.

Plebiscyt na Górnym Śląsku (1921) wygrali Niemcy (stosunkiem: 6:4). Polska ludność regionu nie chcąc przyłączenia do Niemiec stawiła zbrojny opór. Tak wybuchło ***trzecie*** (tak! Trzecie z kolei) ***powstanie śląskie***. Wobec determinacji Polaków postanowiono podzielić sporny obszar. Polska otrzymała 1/3.

Natomiast plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu zakończył się zdecydowanym zwycięstwem Niemiec (97:3). Oznaczało to włączenie całości spornego obszaru do Niemiec.

Kształtowanie się granicy południowej (z Czechosłowacją).

Tutaj spór dotyczył ***Śląska Cieszyńskiego*** (tradycyjnie ZAWSZE czeskiego, ale w tym momencie zamieszkanego w dużej części przez (napływowych) Polaków.

W początkach 1919, gdy Polacy toczyli walki z Ukraińcami w Galicji Wschodniej, Czesi wykorzystali moment i zajęli sporny obszar aż do Rzeki Olzy. I nie oddali. ***Zaolzie*** pozostało w Czechosłowacji.

Kształtowanie się granicy wschodniej (z Litwą, Ukrainą i Rosją Radziecką)

1. Z Litwą

Spór z Litwą dotyczył ***Wileńszczyzny***, w jakiej Polacy przewyższali liczebnie Litwinów. Litwini nawet nie chcieli słyszeć o jej oddaniu (bo to ZAWSZE była część Litwy, a Wilno jej stolicą. Po prostu wileńscy Litwini wieki temu przyjmowali język polski jako bardziej prestiżowy, a po kilku pokoleniach uważali się już za Polaków. Ot, Problem. Całkiem poważny. Wcale nie żartuję.

Więc naczelnik państwa – Józef Piłsudski – chciał Wilna w granicach II RP. Zresztą, on sam był z Wileńszczyzny. Nie mogąc działać otwarcie i użyć siły (by nie drażnić zwycięskich mocarstw: Anglii i Francji) wysłał zaufanego podwładnego, aby ten siłą zajął miasto i cały region. Miał jednaj stworzyć pozory akcji SAMOWOLNEJ. A nie wykonywania rozkazów z Warszawy. Owe zajęcie Wilna określa się mianem ***buntu Żeligowskiego*** (1920). Wileńszczyznę oderwano od Litwy, a dwa lata później przyłączono do Polski.

1. Z Ukrainą

Ano, na ziemiach zachodniej Ukrainy powstało państwo o nazwie Zachodnio-ukraińska Republika Ludowa (w skrócie: ZUNR) ze stolicą we Lwowie. Problem polegał w tym, ze Polacy też chcieli Lwowa (w jakim przeważali liczebnie, ponad 40% ludności). I w ogóle CAŁEJ GALICJI WSCHODNIEJ I WOŁYNIA. Wybuchła wojna polsko – ukraińska, jaka zakończyła się klęską, upadkiem i rozbiorem ZUNR. Część ziem ukraińskich zajęła także Czechosłowacja i Rumunia.

Wojna z Bolszewicką Rosją

Tutaj był bardzo poważny problem. Bolszewicy pragnęli nieść płomień rewolucji na zachód. Na drodze stała Polska. Taka refleksja na boku – gdyby Polska padła i bolszewicy dotarli do objętych rewolucją Niemiec – bardzo prawdopodobne, że rząd niemiecki upadłby również (przecież nie kontrolował zrewolucjonizowanego Berlina. Władzę w mieście przejęły czerwone bandy, w dużej mierze młodzież i element kryminalny. A Bawaria dążyła do secesji). Zjednoczony potencjał rewolucyjnych Niemiec i bolszewickiej Rosji oznaczałby koniec Europy, jaką znamy.

Stawka była więc wysoka.

Polska dąży do utworzenia strefy buforowej, oddzielającej ją od Rosji. W postaci UNR. Piłsudski zawiera więc sojusz z S. Petlurą[[1]](#footnote-1). Wojska polsko – ukraińskie zajmują Kijów. Wkrótce muszą jednak wycofać się na zachód. I dopiero nad Wisłą udało się zatrzymać i pokonać bolszewików (tzw. Cud nad Wisłą, sierpień 1920).

W marcu 1921 w łotewskiej Rydze podpisano pokój. II RP i Rosja podzieliły między siebie ziemie Białorusi i Ukrainy, od Dźwiny po Zbrucz. Polska wycofała swoje poparcie dla UNR.

 rewolucja rosyjska połączyłaby się z rewolucją niemiecką – wielce pradopodobne

1. Ceną za sojusz i pomoc wojskową było dla UNR zrzeczenie się pretensji do Galicji Wschodniej i Wołynia [↑](#footnote-ref-1)