**КУРСОВА РОБОТА**

**Тема: «Симеон Саксен-Кобург-Готський – останній цар Болгарії»**

**ЗМІСТ**

ВСТУП…………………………………………..………………………….3

1. Саксен-Кобург-Готська династія в історії Болгарії: умови появи та представники………………………………………………………………………5

2. Умови появи Симеона на троні та доля царської родини……………17

3. Постать Симеона в сучасній болгарській історії (повернення в Болгарію, участь у політичному житті, родина та реституція майна (повернення законним власникам)……………………………………………..21

ВИСНОВКИ………………………………………………………………26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………..………………….28

**ВСТУП**

**Актуальність теми**. Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про те, що Симеон II Борисов Саксен-Кобург-Готський, останній правлячий монарх Болгарії, та його сестра, не отримають назад мисливський будиночок та літню резиденцію.

Вся власність королівської сім'ї в Болгарії було передано державі після приходу до влади комуністів у 1947 році. Симеон II та його сестра вимагали повернення колишньої власності корони після того, як постановою 1998 року було встановлено, що попередня передача суперечить праву власності.

**Мета і завдання дослідження**. Метою даної роботи є теоретичне дослідження Симеон Саксен-Кобург-Готський – останнього царя Болгарії.

**Об’єктом дослідження** є процес дослідження історії останнього царя Болгарії.

**Предметом дослідження** є історія останнього царя Болгарії - Симеон Саксен-Кобург-Готський.

**Структура та обсяг курсової роботи**. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок – 29.

**1.Саксен-Кобург-Готська династія в історії Болгарії: умови появи та представники**

Саксен-Кобург-Готська династія є гілкою стародавньої саксонської династії Веттін. У 1826 році герцоги Ернст III Саксен-Кобург-Заальфельдський і Бернгард II Саксен-Мейнінгенський зробили розділ земель виморочного герцогства Саксен-Хільдбурггаузен, в результаті якого Залльфельд відійшов до Бернгарда, а Ернст отримав Готу і став іменів. Його старший син Ернст II став правити в німецькому князівстві, а молодший син Альберт в 1840 одружився на британській королеві Вікторії. Слід зазначити, що Альберт і Вікторія були двоюрідними братом і сестрою, оскільки мати Вікторії припадала рідною сестрою Ернсту I. Їхній син Едуард VII у 1901 році став королем Великобританії, проте під час Першої Світової війни на хвилі антинімецьких настроїв династія, що правила у Великобританії, змінила назву на Віндзорську. Оскільки Ернст II дітей у відсутності, то династію в німецькому князівстві продовжили інші нащадки Альберта і Вікторії: син Альфред і онук Карл Едуард (від наймолодшого сина, Леопольда) [1].

**2. Умови появи Симеона на троні та доля царської родини**

Н.В. Цар Симеон II народився 16 червня 1937 року в Софії. Він син царя Бориса III і цариці Іоанна.

У цей день вся Болгарія лунала від дзвонів церковних дзвонів і залпів, що сповіщали про народження майбутнього царя. З нагоди радісної події королівське подружжя оголосило широку амністію ув’язненим, а студентам підвищили оцінки на один бал.

Через кілька тижнів наслідного принца охрестили водою, спеціально привезеною з річки Йордан. Його ніс болгарський військовий льотчик.

28 серпня 1943 року, після раптової смерті царя Бориса III, якому було всього 6 років, на престол вступив Симеон II. Для управління Болгарією від його імені було призначено регентство. Після комуністичного перевороту 9 вересня 1944 р. цар Симеон II залишився на престолі, але регенти, у тому числі його дядько князь Кирило, були страчені, а також значна частина інтелігенції країни. Через два роки, у 1946 році, після референдуму, цар Симеон II, його сестра княгиня Марія Луїза та королева Іоанн були змушені покинути Болгарію. Не відмовляючись від престолу, молодий король відправляється у тривале вигнання. Сім'я спочатку оселилася в Олександрії, Єгипет. Не випадково вони обрали Єгипет – там, також у вигнанні, живе батько королеви Іоанна – італійський король Віктор Еммануїл. У Єгипті цар Симеон був зарахований до знаменитого коледжу Вікторія [2].

Малолітній Симеон коли він став царем йому було 6 років не міг керувати державою, і при ньому була призначена Рада регентства, на чолі якої був його дядько князь Кирило Болгарський, якого засудив комуністичний уряд у 1945 році. Кирило було розстріляно 1 лютого 1945 року, разом з іншими болгарськими політиками. Симеон буде царем з 1943 по 1946, до референдуму про скасування монархії

**3. Постать Симеона в сучасній болгарській історії (повернення в Болгарію, участь у політичному житті, родина та реституція майна (повернення законним власникам)**

Досягши повноліття, Симеон підтвердив своє бажання бути болгарським царем і зберігати вірність Тирновській Конституції. Про реакцію громадськості на ці заяви нічого невідомо. Болгарія на той момент була вже глибоко соціалістичною, і навряд чи хтось серйозно сприйняв намір останнього болгарського царя повернутися на трон.

Про життя царя в наступні роки відомо небагато. Він навчався у військовій академії в США і, ймовірно, займався бізнесом.

Громадяни Болгарії від правління Симеона II не в захваті 1989 року соціалізм у Болгарії закінчився. Незабаром останній болгарський цар зробив спробу повернутися на батьківщину, але це було пов'язано з різними труднощами. Паспорт та ЄГН цар отримав з великими труднощами, а під час його першого візиту до Болгарії в 1996 р. прем'єр навіть не захотів з ним зустрічатися, хоча народ прийняв царя привітно.

Друга поїздка Симеона на батьківщину відбулася у 1999 – у рамках релігійно-екологічної конференції.

**ВИСНОВКИ**

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що маленьке німецьке герцогство Саксен-Кобург-Гота в XIX-XX століттях посадило своїх представників на трони чотирьох європейських монархій: Великобританії, Португалії, Болгарії та Бельгії.

28 серпня 1943 року, після раптової смерті царя Бориса III, якому було всього 6 років, на престол вступив Симеон II. Для управління Болгарією від його імені було призначено регентство. Після комуністичного перевороту 9 вересня 1944 р. цар Симеон II залишився на престолі, але регенти, у тому числі його дядько князь Кирило, були страчені, а також значна частина інтелігенції країни. Через два роки, у 1946 році, після референдуму, цар Симеон II, його сестра княгиня Марія Луїза та королева Іоанн були змушені покинути Болгарію. Не відмовляючись від престолу, молодий король відправляється у тривале вигнання. Сім'я спочатку оселилася в Олександрії, Єгипет. Не випадково вони обрали Єгипет – там, також у вигнанні, живе батько королеви Іоанна – італійський король Віктор Еммануїл. У Єгипті цар Симеон був зарахований до знаменитого коледжу Вікторія.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. **Саксен-Кобург-Готская династия. URL: https://www.allmonarchs.net/pmwiki/index.php/Династии/Саксен-Кобург-ГотскаяДинастия**

2. Офіційний сайт Симеона. URL: <https://www.kingsimeon.bg/semejstvo-i-misiya/n-ts-v-knyaginya-kalina/>

3. Обръщение на Н.В. ЦАР СИМЕОН II по случай 22 Септември-Ден на независимостта на България. 21.09.2020. URL: <https://www.kingsimeon.bg/2020/09/obrashtenie-na-n-v-tsar-simeon-ii-po-sluchaj-22-septemvri-den-na-nezavisimostta-na-balgariya/>

4. Татищев, С. Из прошлого русской диплома- тии. *Исторические исследования и полемические статьи.* Санкт-Петербург, 1890. С. 487.

5. Иловайский, Д., . Болгария и пангерманизм. *Мелкие сочинения, статьи и письма. 1857–1887 гг.* Москва. 1888. С.391.

6. Иловайский, Д., Заключительные речи. *Мел‐ кие сочинения, статьи и письма.* 1857–1887 гг. Москва, 1888. С.411.

7. Овсяный, Н. *Болгария. Исторический очерк*. Санкт-Петербург. 1910. С. 114.

8. Погодин, А., *История Болгарии.* Санкт- Петербург.1910. С.280.

9. Миколенко, Д., Освещение второй балканской войны в харьковской прессе. *Вестник Международного славянского университета.* Харьков,2003. т. 6, No 1, с. 33–37.

10. Иловайский, Д. Прощай, Болгария. *Кремль Иловайского.* Москва, 1914. с. 56–58.

11. Пичета, В. *Исторический очерк славянства*. Москва.1914. с.45.

12. Пичета, В., 1914/1915. *Драма болгарского народа. Борьба за национальное объединение Болгарии.* Москва. 1914/1915. С.20-21.

13, Ястребов, Н., Лавров, П. *История болгарского народа.* Петроград. 1916. 460 с.

14. Саксен-Кобурги болгарські. URL: <https://ru.googl-info.com/8261429/1/saksen-koburgi-bolgarskie.html>

15. Сайт Державного історико-культураного заповідника міста Острога. URL: https://ostrohcastle.com.ua/pravoslavnyj-tsar-ryativnyk-yevreyiv-nashhadok-knyaziv-ostrozkyh/

16. Заборона царській сім’ї використовувати землі порушила Конвенцію. URL: https://www.echr.com.ua/zaborona-carskij-simї-vikoristovuvati-zemli-porushila-konvenciyu/

17. Останній болгарський цар Симеон та його незвичайна доля. URL: <https://bulgaria-dobrich.ru/bolgariya/posledniy-bolgarskiy-tsar-simeon-i-ego-neobyichnaya-sudba/>

18. Лобанова В. В. Роль института монархии в политической системе Болгарии в 1918 - 1943 гг.
Режим доступу: <http://cheloveknauka.com/rol-instituta-monarhii-v-politicheskoy-sisteme-bolgarii-v-1918-1943-gg>

19. Татоли Т. В. Борис III и политические режимы 20-х гг. XX в. в Болгарии. Дриновски сборник. Т. 1. Харьков-София, 2007. С. 194-201

20. Татоли Т. В. К вопросу о внешнеполитической ориентации Бориса III в годы Второй мировой войны. Тоталитаризм и антитоталитарные движения в Болгарии, СССР и других странах Восточной Европы. Т. 2. Харьков, 1995. С. 112-118.