**Лекція 4.**

**Кіммерійці, скіфи, сармати.**

1. Територія розселення кіммерійців, їх заняття, побут, суспільна організація.

2. Скіфи, їх місце в історії античного світу.

3. Сармати на території України.

**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. Територія розселення кіммерійців, їх заняття, побут, суспільна організація***

На території України перші знахідки залізних виробів датуються XI—IX ст. до н. е. Гострота та міцність залізних знарядь праці та зброї кардинально вплинули на суспільний розвиток. Паралельно з підвищенням продуктивності праці та появою значної кількості додаткового продукту активно йшов процес посилення воєнної могутності. Тому за доби заліза зброя стала знаряддям праці, а війна — ремеслом, що надало динаміки та драматизму розвиткові історичних подій.

Перехід до ранньозалізного віку на території України та в сусідніх регіонах зумовлений значною мірою дією низки чинників:

1. різка зміна клімату (наприкінці II тис. до н. е. він став надзвичайно посушливим)
2. екологічна криза
3. міграція населення
4. розрив старих економічних зв’язків
5. дефіцит привозних мідної руди та бронзових виробів
6. розвиток місцевого залізорудного виробництва.

Завдяки появі заліза перед людством відкриваються нові перспективи, відбуваються докорінні зміни в суспільстві — завершується розклад первіснообщинного ладу, активізується процес класоутворення.

Характерними ознаками суспільного розвитку цієї доби були:

* значні міграції населення;
* посилення торговельних зв’язків ;
* становлення приватної власності;
* поступова майнова диференціація суспільства;
* перетворення сім'ї на господарську одиницю;
* витіснення родової общини територіальною;
* виділення ієрархічно структурованої військової еліти;
* утворення організованих воєнно-політичних об'єднань та союзів;
* зародження державності.

Унаслідок Великого переселення народів у степовій зоні перебували племена, які вели кочовий спосіб життя. Основними заняттями кочовиків були скотарство, землеробство, ремісництво (виплавка заліза, виготовлення зброї), торгівля.

**Кіммерійці**

Першим етнічним утворенням на території України, про яке залишилася згадка в писемних джерелах, були кіммерійці (IX — перша половина VII ст. до н. е.).

Хоча питання про етнічне походження кіммерійців залишається відкритим, більшість вчених схиляється до висновку, що вони є гілкою давньоіранського кочового народу, генетично близького до скіфів. Кіммерійці були першими на території України, хто перейшов від осілого до кочового скотарства, а також першими, хто почав на цих землях виплавляти з болотяної руди залізо. Перспективна за нових кліматичних умов кочова форма господарювання та досконаліша за бронзову залізна зброя дали змогу кіммерійцям залишити свій слід в історії.

Для кочового народу, що постійно перебуває в русі, сенсом життя є збереження власних худоби, майна, землі та заволодіння багатствами сусідів. Войовничість скотарських племен логічно випливає з самої природи кочового скотарства: вони або обороняють свої пасовиська, або завойовують чужі. Кіммерійці не були винятком. Вони здійснювали широкомасштабні походи в Малу Азію, де успішно воювали з Урарту, Ассирією, Лідією. Контакти з цими передовими для того часу країнами сприяли державотворчим процесам у кіммерійському суспільстві. Однак, хоча кіммерійці і мали своїх царів, утворити повноцінну державу їм так і не вдалося. У VII ст. до н. е. могутня хвиля численних, згуртованих та активних скіфських племен витіснила кіммерійців з Причорномор'я, внаслідок чого Кіммерія розпалася. Частина кіммерійців або поселилася у Південному Причорномор'ї, або мігрувала на Близький Схід, або ж була асимільована скіфами.

**Кіммерійці (IX - VII ст. до н. е.)**

* Перші мешканці степів Північного Причорномор'я
* Згадуються в ассирійському літописі VIII ст. до н. е., у працях Геродота і поемах Гомера.
* Першими на території України перейшли до кочового скотарства.
* Кобилодойці
* Джерело з історії та культури кіммерійців - їхні поховання.
* Основна зброя - луки, у ближньому бою - мечі.
* Мистецтво кіммерійців мало в основному прикладний характер: вони оздоблювали геометричними візерунками посуд, зброю, елементи кінської збруї.
* Після скіфської навали частина кіммерійців відійшла до Криму і оселилася на Керченському півострові.

***2. Скіфи, їх місце в історії античного світу***

**Скіфи**

Проникнення скіфів на узбережжя Чорного моря відбувалося кількома хвилями. Спочатку вони не тільки мирно уживалися з кіммерійцями, а й нерідко ставали їхніми воєнними союзниками. Проте зростаючий тиск сусідніх кочових племен — массагетів — примусив скіфів дедалі активніше просуватися на захід

Повернувшись з Передньої Азії в причорноморські степи, скіфи підкорили собі більшість місцевих жителів і у другій половині VII ст. до н. е. утворили політично консолідоване об'єднання племен — Велику Скіфію, що проіснувала до III ст. до н. е.

Все населення Скіфії поділялося на дві великі групи: мігруючі племена (скіфи-кочівники, які населяли степові райони на схід від Дніпра, та царські скіфи, які кочували узбережжям Азовського моря і степовим Кримом) та осілі племена (елліно-скіфи-калліпіди, які жили поблизу давньогрецького міста Ольвії; скіфи-землероби, зосереджені на Лівобережжі; скіфи-орачі, які розташовувалися на захід від Дніпра).

Різними були напрями діяльності скіфських племен: якщо для скіфів-кочівників та царських скіфів основним заняттям були кочове скотарство і грабіжницькі воєнні походи, то для скіфів-орачів — зернове землеробство. Та найбільше неоднорідність скіфського суспільства виявлялася в соціально-політичній сфері: панівне становище у країні належало царським скіфам, які вважали решту населення своїми рабами.

Суспільні відносини в Скіфії еволюціонували від патріархально-родових до рабовласницьких.

В основі системи управління скіфським суспільством лежала не «східна деспотія», а «варварська демократія». Влада царя не була абсолютною і обмежувалася радою скіфських племен та народними зборами усіх воїнів.

Ще на початку VI ст. до н. е. Скіфія стала об'єктом агресії з боку перського царя Дарія. Протиставивши численному перському війську воєнну хитрість, виучку та хоробрість, скіфи не тільки вистояли, а й змусили ворога рятуватися втечею.

Найбільшого розквіту Скіфія досягла в IV ст. до н. е., під час правління царя Атея. Держава стала централізованою, було започатковано карбування скіфської монети. Вдало розпочалося скіфське завоювання Балкан. Спираючись на союз з батьком Олександра Македонського, Філіппом II, Атей розгромив Фракію й поширив свій вплив на задунайські землі. Та союз Скіфії з Македонією виявився недовгочасним, і в 339 р. до н. е. між цими державами спалахнула війна, у якій загинув Атей, а скіфи зазнали поразки. Пік воєнної могутності Скіфії залишився в минулому.

III ст. до н. е. — період занепаду скіфської держави. Під потужними ударами сусідніх сарматських племен скіфи відступали. Втримати їм вдалося лише вузьку смугу Нижнього Подніпров'я та Степовий Крим. Саме тут і була утворена нова держава — Мала Скіфія, столицею якої стало місто Неаполь (поблизу сучасного Сімферополя).

Скіфи на основі синтезу власних здобутків і досягнень тих народів, з якими вони воювали або ж торгували, створили самобутню культуру. Найяскравішими її виявами були царські кургани (Чортомлик, Куль-Оба, Солоха, Товста Могила та ін.) і «скіфська тріада» — скіфський тип зброї, «звіриний стиль» в образотворчому мистецтві та специфічна збруя верхових коней. Ці та інші елементи скіфської культури вплинули на формування передслов'янської культури. Деякі з них дожили до нашого часу, зокрема, корені окремих скіфських слів й досі зберігаються в мовах східних слов'ян: «спако» (собака), «голос», «топор».

Скіфи (VII - III ст. до н. е.) - загальна назва іраномовних народів, що з VI ст. до н. е. населяли територію басейнів Дністра, Дніпра, Дону і Дунаю.

Перші згадки про скіфів є в ассирійському літописі VII ст. до н. е. (змальовують напад цих кочовиків на Малу Азію).

Скіфію оспівали грецькі поети Гесіод і Гомер.

На річці Буг, біля грецької колонії Ольвія жили елліни-скіфи; у межиріччі Дністра і Бугу мешкали алазони, вище за течією - скіфи-орачі. У низов'ї Дніпра жили скіфи-землероби. На Лівобережжі Дніпра і далі на схід розкинулись землі скіфів-кочовиків. На сході і півдні вони межували з царськими скіфами (їх володіння доходили до Дону).

Скіфське суспільство було архаїчним і довго зберігало риси патріархату. Його основу складали вільні кінні стрілки з луку. Жили вони великими сім'ями, у яких влада належала їхнім головам. Бідняки і безправні раби жили поза такими сім'ями. Також існувала знать, найвпливовішими з якої були старійшини (мали велику владу, з царем приймали рішення і могли його скинути).

В Північному Причорномор'ї наприкінці VI ст. до н. е. виникла держава Велика Скіфія зі столицею Кам'янське городище (неподалік від сучасного Нікополя), яка за царя Атея в середині IV ст. до н. е. перетворилася на централізовану державу.

Занепад Великої Скіфії почався у IV ст. до н. е., причинами якого були погіршення природних умов та занепад господарського життя. У III ст. до н. е. після загибелі Великої Скіфії утворилася Мала Скіфія столицею якої був Неаполь Скіфський (неподалік сучасного Сімферополя).

Царські могили-кургани: Чортомлик і Товста Могила (Дніпропетровщина), Солоха і Гайманова Могила (Запоріжжя), де знайшли пам'ятки скіфського мистецтва із золота (пектораль із кургану Товста Могила, гребінь із кургану Солоха).

***3. Сармати на території України***

**Сармати**

У III ст. до н.е. в поволзько-приуральських степах сформувався союз кочових іраномовних племен — сарматів, який спустошливим ураганом пронісся Приазов'ям та Північним Причорномор'ям, витіснив скіфів на Кримський півострів. Хоча сарматам і не вдалося подолати родоплемінну відособленість, консолідуватися в єдиний етнос і створити, подібно скіфам, власну повноцінну державу, вони активно діяли на історичній арені протягом шести сторіч.

Поява в II ст. до н.е. у степах Поволжя та Приуралля нового могутнього племінного об'єднання, на чолі якого стали роксолани, підготувала нову хвилю сарматської експансії. Закріпившись у степах Лівобережжя, роксолани спочатку здійснюють походи на Таврійський півострів. У І ст. н. е. сарматські мечі діставали здобич уже в римській провінції Мезії. Третя хвиля сарматської активності пов'язана з аланським союзом племен, що утворився в І ст. н. е. Для аланів характерними були широкомасштабні воєнні дії. З а свідченням Тацита і Йосипа Флавія, вони здійснювали успішні напади на Мідію, Малу Азію, Крим, Закавказзя. У 372 р. алани були розбиті гуннами, що призвело до втрати сарматами панівного становища в причорноморських степах.

Сарматське суспільство перебувало на перехідному етапі від родоплемінних відносин до ранньокласових, але завершити цей перехід створенням власної держави сарматам так і не вдалося. Особливістю сарматського суспільного ладу було існування пережитків матріархату.

Удар сарматської кінноти (катафрактаріїв), вдягнутої у залізні панцирі, озброєної довгими списами та мечами, що атакувала ворога зімкнутим клином, за свідченням Тацита, не могло витримати жодне військо. З часом сарматська модель важкоозброєної кінноти внаслідок Великого переселення народів потрапила у Європу і суттєво вплинула на формування середньовічного лицарства.

**Сармати (III до н. е. - III ст. н. е.)**

* «Оперезані мечем».
* Кочовий народ
* Кочували у VI - IV ст. до н. е. на території Поволжя та Приуралля, а в III ст. до н. е. почали переселення до Придніпров'я і поступово зайняли територію від сучасного Казахстану до Дунаю.
* Нащадки амазонок та скіфів (у сарматів зберігалися залишки давнього матріархату).
* Не єдиний народ: сармати - назва ряду племен (роксоланів, язигів, аланів, аорсів та ін.), що увійшли до сарматського племінного союзу.
* Основне заняття: скотарство, шкірне ремесло, ковальство, ювеліри.
* Основа сарматського війська - кінні лучники.
* Сармати спочатку були союзниками скіфів у боротьбі з грецькими колоніями. Але потім між ними почались чвари і сармати перейшли на бік понтійського царя Мітрідата VI Євпатора. До східних кордонів Римської імперії сармати підійшли наприкінці I ст. до н. е.

Пануванню сарматів у Придніпров'ї поклали кінець у III ст. н. е. готські племена, а гунська навала остаточно підірвала їхню міць.