**Лекція 11.**

**Феодальна роздробленість руських земель.**

1. Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами.
2. Любецький князівський з’їзд.
3. Князювання Володимира Мономаха і його сина Мстислава
4. Політична і феодальна роздробленість руських земель.

**Рекомендована література**

***Основна література***

1. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник/ В. Я. Білоцерківський. - К: Центр учбової літератури, 2017. - 535 с.
2. Свідерський Ю. Ю Давня і середньовічна історія України – Ч. І-ІІІ. / Ю. Ю. Свідерський, В. М. Окаринський. – Тернопіль: Астон, 2017. – 368 с.

***Допоміжна література***

1. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. І. Бушин, д.і.н., проф. О. І. Гуржій; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.– Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 644 с.

*1. Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами.*

Після Ярослава Мудрого правив тріумвірат – співправління Ізяслава, Святослава і Всеволода.

У 1068 р. їхні війська зазнали поразки на річці Альта від половців, що викликало повстання киян, які визволили полоцького князя Всеслава і проголосили його київським князем. За допомогою поляків Ізяслав у 1069 р. повернув собі престол.

У 1072 р. відбулася нарада трьох братів у Вишгороді, де була схвалена «Правда Ярославичів».

У 1073 р. брати посварилися. Святослав з Всеволодом вигнали Ізяслава. Проте у 1076 р. Ізяслав повернувся на престол. Після загибелі Ізяслава у Києві 15 років правив Всеволод.

*2. Любецький князівський з’їзд.*

В 1097 р. відбувся Любецький з’їзд князів. Ініціатор з’їзду: син Всеволода Володимир Мономах. Причина з’їзду – постійні міжусобиці князів і напади половців.

- Проголошено, що кожен князь повинен володіти тими землями, які успадкував від батька, тобто вотчиною. Вотчинні землі закріплювалися за князівськими родинами.

- Прийнято рішення про припинення міжусобиць.

Після Любеча з’їзди скликалися регулярно. На них князі обговорювали спільні походи проти половців. Зокрема похід 1111 р., де відзначився Володимир Мономах.

*3. Князювання Володимира Мономаха і його сина Мстислава*

Повсталі кияни в 1113 р. вимагали Володимира Мономаха на київський престол. Мономах зміцнив князівську владу та посилив єдність Київської Русі.

* схвалив доповнення до «Руської правди» - «Устав». Обмежив відсотки за позики.
* розбудова Києва, будівництво першого мосту через Дніпро.
* щорічні походи на половців. Особливо вдалі – 1103 р. і 1111 р.
* розвиток культури: «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

Після Мономаха правив його син Мстислав Володимирович Великий (1125-1232 рр.). Він був останнім київським князем, владу якого характеризують як монархічну. Зміст його правління:

* Щорічні походи на половців.
* Забезпечення миру з половцями династичними шлюбами.

*4. Політична і феодальна роздробленість руських земель.*

Роздробленість – розпад великих середньовічних держав на окремі незалежні держави. На території сучасної України виникли Волинське, Галицьке, Київське, Переяславське і Чернігівське князівства.

Причини роздробленості:

1. розвиток феодального землеволодіння.
2. великі розміри Київської Русі, різний етнічний склад.
3. відсутність чіткого порядку престолонаслідування.
4. міжусобиці та вторгнення кочівників.
5. занепад Києва як торгового центру. Половці порушили торгівлю на шляху «із варяг у греки». 1204 р. хрестоносці захопили Константинополь.

Наслідки роздробленості:

1. розвиток господарства і культури.
2. зниження обороноздатності держави.