**Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України**

**Вінницький обласний інститут**

**післядипломної освіти педагогічних працівників**

**Вінницький технічний коледж**

**КРАЇНИ СНД ТА БАЛТІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

**Викладач історії та права:**

**Бадунь Г.Д.**

**Вінниця - 2011**

**Заняття № 38**

**Тема 12.3: Нові незалежні держави на пострадянському просторі**

1. Російська Федерація в 1991 - на початку ХХІ століття
2. Країни Балтії та СНД

**Література:**

1. Бураков Ю.В., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П., Мороз Ю.М. Всесвітня історія. Новітні часи. 1945-1996. – Київ: Ґенеза, 1998.
2. Всесвітня історія: 1939-1998. (Автори-упорядники Я.М.Бердичевський, Т.В.Ладиченко, І.Я.Щупак). – Київ: АСК, 1999.
3. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Всесвітня історія. 10-11 класи. Наочний довідник. – Київ – Харків: Веста, 2007.
4. Давлетов А.Р., Космина В.Г., Мороко В.Н. Всемирная история. 1945-1997 гг. 11 класс. – Запорожье: Просвіта, 1997.
5. Дрібниця. Всесвітня історія. Новітня історія. 11 клас. – Київ: Фаренгейт, 1999.
6. Каневський І.А., Яцина О.А. Всесвітня історія ХХ століття. – Харків: Мобі Дік, 1998.
7. Ладиченко Т.В. Всесвітня історія. 11 клас. – Київ: АСК, 2006.
8. Майборода О.М. Новітня історія. 11 клас. – Київ: Освіта, 1997.
9. Овсянников А.Н., Ямпольская Т.В. Всемирная история. ХХ век. – Харьков: Ранок, 1998.
10. Пивовар С., Слюсаренко А., Стельмах С. Всесвітня історія. Новітній період. 1945-1997. – Київ: Академія, 1998.
11. Щедріна І.Е. Всесвітня історія у схемах і таблицях. 10-11 класи – Харків: Академія, 2001.

**ДЖЕРЕЛА:**

1. **http://www.cis.minsk.by/**
2. [**http://www.iacis.ru/html/**](http://www.iacis.ru/html/)
3. **http://www.spinform.ru/**
4. [**http://ru.wikipedia.org/wiki/Содружество\_Независимых\_Государств**](http://ru.wikipedia.org/wiki/Содружество_Независимых_Государств)
5. [**http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/SODRUZHESTVO\_NEZAVISIMIH\_GOSUDARSTV\_SNG.html**](http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/SODRUZHESTVO_NEZAVISIMIH_GOSUDARSTV_SNG.html)

**Пострадянські держави по регіонам**

Пострадянські держави традиційно поділяють на п’ять груп. Всі вони в основному є засновані на територіальному принципі, окрім прибалтійських країн, яким вдалося на відміну від повністю географічно європейських держав швидко інтегруватися в Європейський Союз, як культурно так і економічно.

**Прибалтика:** Естонія, Литва і Латвія.

**Центральна Азія:** Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан.

**Закавказзя:** Грузія, Вірменія та Азербайджан.

**Центрально - європейські держави:** Україна, Білорусь і Молдова.

**Росія:** розглядається як окрема територія через свої унікальні географічні та політично-економічні особливості**.**

**Ідеї нового союзу**

Ще в дні розпаду СРСР було запропоновано створити конфедеративний Союз Суверенних Держав (ССД), до якого 14 листопада 1991 р. повинні були увійти сім республік, що попередньо на це погодилися: Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан. Через політичну ситуацію, що склалася в ті часи, та волю певних історичних постатей (Єльцин, Кравчук, Шушкевич), ця ідея зрештою не була прийнята.

В середині 90-х років певний час розглядалася, але у результаті так і не була узгоджена, пропозиція президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва від 29 березня 1994 р. організувати Євразійський Союз з п’яти республік: Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

Реальне втілення ідея нового союзу знайшла у вигляді Союзної держави Росії і Білорусі, яка знаходиться в аморфному замороженому стані.

**Союз Росії і Білорусі**

Конфедеративний Союз Росії і Білорусі було засновано 2 квітня 1997 р. на основі раніше (2 квітня 1996 р.) створеного Співтовариства Росії і Білорусі. Ідея його створення належала президентові Білорусі Олександру Лукашенковi.

**Регіональні організації**

**Співдружність Незалежних Держав**

Співдружність Незалежних Держав (СНД) — міждержавне об'єднання, створене для розвитку співпраці в політичній, економічній, гуманітарній, культурній і інших областях, для пом’якшення негативних наслідків розпаду СРСР. У нього входять всі колишні республіки Радянського Союзу, окрім Прибалтійських держав, Грузії і Туркменістану, які вийшли з його складу.

**ГУАМ**

Заснування політико-консультативного форуму ГУАМ у складі 4 країн (України, Азербайджану, Грузії й Молдови) відбулося 10 жовтня 1997 року в Страсбурзі під час Саміту Ради Європи, на якому було схвалено Спільне Комюніке глав України, Грузії, Азербайджану й Молдови. У цьому документі було зафіксовано рівень політичного зближення й практичного співробітництва між країнами цієї групи, спільність позицій з ключових міжнародних проблем й процесів у пострадянському просторі.

24 квітня 1999 року під час Вашингтонського саміту президентів країн-членів до ГУАМ приєднався Узбекистан. Розширене таким чином об’єднання держав отримало назву ГУУАМ.

5 травня 2005 року президент Республіки Узбекистан оголосив про вихід з ГУУАМ, що спричинило повернення старої назви.

ГУАМ розглядається багатьма, як організація, створена на противагу домінуванню Росії в регіоні. Варто відзначити, що держави-члени ГУАМ не входять ні в одну іншу створену на території колишнього СРСР організацію, за винятком СНД.

Найвищим органом об’єднання ГУАМ є щорічна зустріч глав держав країн-учасниць ГУАМ.

Виконавчим органом ГУАМ є Рада міністрів закордонних справ країн ГУУАМ.

Робочим органом ГУАМ є Комітет національних координаторів (КНК ГУУАМ), до складу якого входять координатори по одному від кожної країни-учасниці ГУАМ.

Виконання функцій інформаційного центру ГУАМ покладено на Інформаційний офіс ГУАМ у Києві. Координацію співробітництва між країнами ГУАМ на галузевому рівні покладено на вісім Робочих груп - з питань енергетики, транспорту, з торговельно-економічних питань, з питань інформатики та телекомунікацій, культури, науки та освіти, туризму, боротьби з тероризмом, організованою злочинністю і розповсюдженням наркотиків.

**Організація Договору про Колективну Безпеку**

Створена 7 жовтня 2002 р.До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія й Узбекистан. Вважається, що ОКДБ створено на противагу НАТО та є реалізацією амбіцій набуваючої економічної могутності Росії. Офіційно завдання ОДКБ — координація і об’єднання зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмом і екстремізмом, незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

**Євразійське Економічне Співтовариство**

Євразійське Економічне Співтовариство (ЄвразЕС) було створене Росією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном і Таджикистаном на основі Митного Союзу СНД. Вірменія, Молдова, Україна мають статус спостерігачів у цій організації.

Узбекистан погодився приєднатися до організації в жовтні 2005 р., коли почався процес об’єднання Організації Центрально-Азійської Співпраці, і Євразійського Економічного Співтовариства. Вступ Узбекистану до організації відбувся 25 січня 2006 р.

**Центрально-Азійське Співробітництво**

Центрально-Азійське Співробітництво (ЦАС) було створено в 1991 році.

6 жовтня 2005 р на саміті ЦАС ухвалено рішення, у зв’язку з майбутнім вступом Узбекистану в ЄвразЕС, підготувати документи для створення об’єднаної організації Цас-ЄвразЕС, тобто фактично вирішено скасувати ЦАС.





**Співдружність Незалежних Держав (СНД)**

міждержавне об’єднання більшості пострадянських країн

Штаб-квартира: Мінськ, Білорусь

Члени СНД: 9+1+1

Робоча мова: Російська

Голова Ради Глав держав СНД: Курманбек Бакієв

Голова Ради Глав урядів СНД:

Сергій Сікорський

Виконуючий секретар: Сергій Лебедєв

Створено:

8 грудня 1991

Офіційний сайт: http://cis.minsk.by

**Територія** - 22,1 млн. кв.км.

**Чисельність населення**

на 01.01.2010 р. - 277 млн. чол.**1)**

**Густота населення** - 13 чол.на 1 кв.км.

**Частка в загальній чисельності населення:**

Міське - 67%

Сільське - 33%

Чоловіки - 47%

Жінки- 53%

**Найдовші річки, км**

Лєна - 4400

Об - 3650

Волга - 3531

Єнісей - 3487

**1)** Оцінка по СНД (без даних по Грузії)

**Найбільші озера**

Каспійсько море - 0,4 млн. кв. км.

Аральське море - 46,6 тис. кв. км.

Байкал - 31,5 тис. кв. км.

Балхаш - 18,2 тис. кв. км.

Іссик-Куль- 6,2 тис. кв. км.

**Найвищі точки території, м**

Пік Сомоні

(Республіка Таджикистан) - 7495

Пік Перемоги

(Киргизьска Республіка) - 7439

Пік Хан-Тенгрі (Хан-Тенері) (Республіка Казахстан) - 6995

Гора Ельбрус

(Російська Федерація) - 5642

**Історія**

Співдружність Незалежних Держав створена 8 грудня 1991 року в садибі Віскулі (Біловезька пуща, Білорусь) як господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України. 21 грудня на умовах Алма-Атинської угоди приєднались ще вісім колишніх республік СРСР (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан). 23 жовтня 1993 року до СНД приєдналася Грузія. 26 серпня 2005 року зі складу СНД вийшов Туркменістан. Україна є співзасновницею СНД, але Статут організації Україною досі не ратифіковано, тому формально Україна залишається лише спостерігачем і не є членом СНД. 14 серпня 2008 р. парламент Грузії прийняв рішення залишити СНД, тому, відповідно до Статуту СНД, 18 серпня 2009 р. Грузія офіційно перестала бути членом Співдружності.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Держава** | **Дата вступу**  **до СНД /**  **Дата виходу з СНД** | **Ратифікація Біловезьких**  **Угод від**  **8 грудня 1991 р.** | **Ратифікація Статуту СНД від 22 січня 1993 р.** |
| **Держави - члени СНД** | | | | |
| 1. | **Азербайджан** | 21 грудня 1991 р. | не підписані | 14 грудня 1993 р. |
| 2. | **Білорусь** | 8 грудня 1991 р. | 10 грудня 1991 р. | 18 січня 1994 р. |
| 3. | **Вірменія** | 21 грудня 1991 р. | 18 лютого 1992 р. | 16 березня 1994 р. |
| 4. | **Казахстан** | 21 грудня 1991 р. | 23 грудня 1991 р. | 20 квітня 1994 р. |
| 5. | **Киргизстан** | 21 грудня 1991 р. | не підписані | 12 квітня 1994 р. |
| 6. | **Молдова** | 21 грудня 1991 р. | 8 квітня 1994 р. | 27 червня 1994 р. |
| 7. | **Таджикистан** | 21 грудня 1991 р. | не підписані | 4 серпня 1993 р. |
| 8. | **Узбекистан** | 21 грудня 1991 р. | 4 січня 1992 р. | 9 лютого 1994 р. |
| **Держави-спостерігачі** | | | | |
| 1. | **Україна** | 8 грудня 1991 р. | 12 грудня 1991 р. | не підписаний |
| 2. | **Туркменістан** | 21 грудня 1991 р./  26 серпня 2005 р. | ні | ні |
| **Колишній член СНД** | | | | |
| 1. | **Грузія** | 23 жовтня 1993 р./  18 серпня 2009 р. | 3 грудня 1993 р. | 19 квітня 1994 р. |

**Створення організації**

СНД була заснована главами БРСР, РРФСР та УРСР, коли була підписана 8 грудня 1991 р. в Віскулях (Біловезька пуща) під Брестом (Білорусія) “Угода про створення Співдружності Незалежних Держав”.

В документі, який складається з Преамбули та 14 статей, зафіксовано, що Союз РСР припиняв своє існування як суб’єкт міжнародного права і я геополітична реальність. Проте, спираючись на історичну спільність народів, на зв’язки між ними, враховуючи двохсторонні договори, прагнення до демократичної правової держави, намір розвивати свої стосунки на основі взаємного визнания та поваги до державного суверенітета, сторони домовилися про створення Співдружності Незалежних Державних.

Вже 10 грудня угода була ратифікована Верховними Радами Білорусії та України, а 12 грудня — Верховною Радою Росії. Російський парламент ратифікував документ переважною більшістю голосів: “за” — 188 голосів, “проти” — 6 голосів, “утримались” — 7, порушивши ст. 104 Конституції РРФСР. Оскільки ратифікація цієї угоди знаходилась в компетенції тільки вищого органу державної влади Росії — з’їзду народних депутатів. В квітні 1992 р. з’їзд народних депутатів РРФСР тричі відмовлявся ставити на голосування ратифікацію Біловезької угоди, аж до свого розпуску в жовтні 1993 р. він так і не ратифікував документ. 13 грудня 1991 р. в місті Ашхабад відбулася зустріч президентів п’яти центральноазіатских держав, що входили до складу СРСР: Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану. Підсумком стала Заява, в якій країни висловили згоду увійти до організації, але при умові забезпечення рівноправної участі суб’єктів бувшого Союзу та визнання всіх держав СНД засновниками. Незабаром Президент Казахстану Н. Назарбаєв запропонував зібратися в Алма-Аті для обговорення питань та прийняття спільних рішень.

В організованій спеціально для цього зустрічі прийняли участь глави 11 колишніх союзних республік: Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та України (були відсутні представники Латвії, Литви, Естонії та Грузії). Результатом стало підписання 21 грудня 1991 р. Алма - Атинської декларації, в якій викладалися мета та принципи СНД. В ній передбачалася норма про те, що взаємодія учасників організації “буде здійснюватися через принцип рівноправності, через координуючі інститути, що формуються на паритетній основі та діють в порядку, передбаченому угодами між участниками Співдружності, яка немає статусу ні держави, ні наддержавного утворення”. Також зберігалося об’єднане командування воєнно-стратегічними силами та єдиний контроль над ядерною зброєю, фіксувалася повага сторін до прагнення досягнути статусу без’ядерної і (або) нейтральної держави, до співробітництва під час формування та розвитку спільного економічного простору. Підтверджувався факт припинення існування СРСР після утворення СНД.

Алма - Атинська зустріч стала важливим моментом в державотворенні на пострадянському просторі, так як вона завершила процес перетворення колишніх республік СРСР в незалежні держави. Останніми державами, які ратифікували Алма - Атинську декларацію, стали Азербайджан (24 вересня 1993 р.) та Молдавія (8 квітня 1994 р.), які до цього були асоційованими членами організації. В 1993 році членом СНД стала Грузія.

Перші роки існування організації переважно були присвячені організаційним питанням. На першій зустрічі глав держав СНД, яка відбулася 30 грудня 1991 р. в Мінську, було підписано “Тимчасову угоду про Раду глав держав та Раду глав урядів СНД”, за якою створювався вищий орган організації, Рада глав держав. В ньому кожна держава має один голос, а рішення приймаються на основі консенсусу. Крім того, було підписано “Угоду Ради Глав Держав-учасниць СНД про Збройні Сили та Прикордонні війська”, за якою держави-учасниці підтверджували своє законне право на створення власних Збройних Сил.

Організаційний етап завершився в 1993 році, коли 22 січня, в Мінську, був прийнятий “Статут СНД”.

**Держави-члени організації**

Відповідно до діючого Статуту СНД, державами-засновниками організації є ті держави, які на момент прийняття Статуту підписали та ратифікували Угоду про створення СНД від 8 грудня 1991 р. та Протокол до цієї Угоди від 21 грудня 1991 р. Державами-членами СНД є ті держави- засновники, які прийняли на себе зобов’язання, передбачені Статутом, на протязі 1 року після його прийняття Радою глав держав.

Для вступу в організацію потенціальний член повинен поділяти цілі та принципи СНД, прийняти на себе зобов’язання, передбачені Статутом, а також отримати згоду всіх держав-членів. Крім того, Статутом передбачені категорії асоційованних членів (це держави, що беруть участь в окремих видах діяльності організації, на умовах, визначених угодою про асоційованне членство) та спостерігачів (це держави, представники яких можуть бути присутніми на засіданиях органів СНД за рішенням Ради глав держав).

Діючим Статутом регламентується порядок виходу держави-члена з СНД. Для цього держава-член за 12 місяців до виходу повинна повідомити у письмовій формі депозитарія Статуту. Держава зобов’язана повністю виконати зобов’язання, які виникли в період її участі в Статуті.

Монголія бере участь в деяких структурах СНД як спостерігач.

Афганістан в 2008 році заявив про своє бажання вступити в СНД, він є спостерігачем в Міжпарламентській асамблеї.

Про своє бажання увійти до складу СНД, заявляли, в різні роки, органи влади окремих невизнаних держав, автономних регіонів, а також держав-членів ООН. Практичного продовження такі декларації не мали. Заяви самопроголошених державних утворень, напевно, слід розглядати як елемент боротьби цих державних утворень за отримання самостійності, оскільки про реальну можливість здійснення такого кроку говорити не доводиться. Відповідно до Статуту СНД, для прийняття нового члена цієї організації із самостійним статусом потрібна згода всіх учасників, що фактично означало б заохочення сепаратизму на території держав-партнерів і могло привести до непередбачуваних наслідків.

Такі декларації робили:

* грудень 1991 р. і серпень 1992 р. (парламент), січень 1996 р., травень 2006 р., вересень 2008 р. — президент Республіки Абхазія;
* серпень 1993 р. — парламент Нагорно-Карабахської Республіки;
* грудень 1991 р., травень 1992 р., січень 1993 р. (парламент), січень 1994 р. та травень 2006 р. — президент Придністровської Молдавської Республіки;
* грудень 1996 р. (президент), липень 1998 р. — парламент та президент Чеченської республіки Ічкерія;
* 26 грудня 1991 р. — Татарстан (“Декларація о входження Республіки Татарстан в СНД”)
* грудень 1991 р. та травень 1992 р. (парламент), березень 1994 р. — президент невизнаної Республіки Крим[ (Крим, як частина України, вже є спостерігачем в СНД);
* лютий 1995 р. — президент Республіки Сербська Крайна в Хорватії;
* 11 квітня 1999 р. — президент Союзної Республіки Югославія.

**Мета організації**

СНД заснована на принципах суверенної рівності всіх її членів, тому, — всі держави-члени є самостійними суб’єктами міжнародного права. СНД не є державою і не має наднаціональних повноважень.

Основними цілями організації є

* співробітництво в політичній, економічній, екологічній, гуманітарній, культурній та інших галузях;
* всебічний розвиток держав-членів в рамках спільного економічного простору, міждержавної кооперації та інтеграції;
* забезпечення прав і свобод людини;
* співробітництво в забезпеченні міжнародного миру та безпеки, досягнення загального і повного роззброєння;
* взаємна правова допомога;
* мирне вирішення спорів і конфліктів між державами організації.

До сфер спільної діяльності держав-членів відносяться:

* забезпечення прав і свобод людини;
* координація зовнішньополітичної діяльності;
* співробітництво у формуванні та розвитку спільного економічного простору, митної політики;
* співробітництво у розвитку систем транспорту та зв’язку;
* охорона здоров’я та навколишнього середовища;
* питання соціальної та міграційної політики;
* боротьба з організованою злочинністю;
* співробітництво в сфері оборонної політики та охорони зовнішніх кордонів.

**Органи СНД**

Вищим органом організації є **Рада глав держав СНД**, в якій представлені всі держави-члени і яка обговорює та вирішує принципові питання, пов’язані з діяльністю організації. Рада глав державзбирається на засідання два рази на рік. **Рада глав урядів СНД** координує співробітництво органів виконавчої влади держав-членів в економічній, соціальній та інших сферах спільних інтересів. Збирається чотири рази на рік. Всі рішення як в Раді глав держав, так і Раді глав урядів, приймаються на основі консенсусу. Глави двох цих органів СНД головують по черзі в порядку російського алфавіту назв держав-членів СНД.

**Виконавчі секретарі СНД**

Коротченя Іван Михайлович

(1993—1998);

Березовський Борис Абрамович

(1998—1999);

Яров Юрій Федорович

(1999—2004);

Рушайло Володимир Борисович

(2004—2007);

Лебедєв Сергій Миколайович

(з 2007 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Інші органи СНД** | |
| Рада міністрів закордонних справ | Антитерористичний Центр |
| Рада міністрів внутрішніх справ | Комісія по правам людини |
| Рада міністрів оборони | Виконавчий комітет |
| Рада об’єднаних збройних сил | Економічний суд |
| Рада командуючих прикордонними військами | Міждержавний економічний комітет |
| Рада керівників органів безпеки і спеціальних служб | Координаційно-консультативний комітет |
| Міжпарламентська асамблея | Економічна рада |
| Статистичний комітет | Міждержавний банк |
| Фінансово-банківська рада | Міждержавна економічна рада |

**Головнокомандуючий Об’єднаними Збройними Силами СНД**

Шапошников Євгеній Іванович (1992—1993)

**Начальник Генерального штабу Об’єднаннях Збройних Сил СНД — перший заступник Головнокомандуючого Об’єднаними Збройними Силами СНД**

Самсонов Віктор Миколайович (1992—1993)

**Секретарі Рада міністрів оборони держав-учасників СНД**

Івашов Леонід Григорович

(1992—1996)

Волков Василь Петрович

(1996—1999)

Сінайський Олександр Сергійович

(з 1999)

**Начальники Штабу**

**по координації воєнного**

**співробітництва держав учасників СНД**

Самсонов Віктор Миколайович

(1993—1997)

Прудников Віктор Олексійович

(1997—2001)

Яковлєв Володимир Миколайович

(2001—2006)

**Війни і конфлікти**

Володимир Крючков, голова КДБ СРСР в 1988 - 1991 рр., заявив у інтерв’ю в кінці 2003 року: “За десять років, з 1991 по 2000 рік, в цих конфліктах тільки вбитими ми втратили понад 750 тисяч наших громадян. Ще близько трьох з половиною мільйонов були поранені. 12 мільйонов чоловік в колишніх республіках Союзу перетворились на біженців, які вимушені були покинути свої житла та майно та перебратися в місця, де була хоча б яка-небудь можливість вижити”.

**Сепаратиські конфлікти**

Більшість воєнних конфліктів на території колишніх республік СРСР пов’язані з сепаратизмом і прагненням деяких територій з різноманітним національним та релігійним складом до відокремлення від держави, частиною якої вони офіційно є.

**Деякі території та воєнні конфлікти, які там виникли:**

***З 1989 р. - Придністров’я*** - конфлікт за незалежність від Молдови;

***З 1989 р. - Абхазія та Південна Осетія*** - конфлікти за незалежність від Грузії;

***З 1991 р. - Чечня -*** конфлікт за незалежність від Росії;

***З 1987 р. - Нагорний Карабах*** - конфлікт за незалежність віл Азербайджану.

**Громадянські війни**

**Громадянська війна в Грузії між силами Звіада Гамсахурдіа і Едуарда Шеварднадзе 1991 - 1992 рр.**

**Громадянська війна в Таджикистані 1992 - 1997 рр.**

**Кольорові революції**

***2003 р.*** - Революція троянд в Грузії;

***2004 р.*** - Помаранчева революція в Україні;

***2005 р***. – Тюльпанова революція Киргизії;

***2006 р.*** - Спроба Волошкової революції в Білорусі;

***2008 р.*** - Спроба кольорової революції у Вірменії;

***2009 р.*** - Спроба кольорової революції у Молдові.