**Лекція 7.**

Слов’яни у першій половині першого тисячоліття нашої ери

1. Історичні відомості про слов’ян.

2. Венеди, анти, склавини

3. Велике переселення народів і слов’яни

4. Походження та міграції гунів, болгар, аварів.

**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.

***Підготувати доповідь на тему:***

1. Держава Само.
2. Аварський каганат.
3. Антський союз.
4. Аттіла та гунська держава.
5. Велике переселення народів: причини та наслідки.
6. Йордан і Прокопій Кесарійський про антів і склавинів.

***1. Історичні відомості про слов’ян.***

**Слов'яни** — найбільша (300-350 млн осіб) в Європі спільнота споріднених народів, що населяє значні території Центральної, Східної, Південної Європи. Слов'яни розмовляють схожими мовами, однак за територією розселення виділяють три гілки слов'янства: східнослов'янську (українці, білоруси, росіяни), західнослов'янську (поляки, кашуби, чехи, словаки, лужичани), південнослов'янську (серби, хорвати, словенці, боснійці, болгари, македонці, чорногорці).

Перші згадки в писемних джерелах про ранньослов'янські племена зустрічаються в творах римських вчених І—II ст. н. е. Плінія Старшого, Тацита, Птолемея, де слов'яни фігурують під назвою венеди (венети).

Слов'яни уперше згадуються у листі римського історика Помпонія Мели (I ст. н. е.).

Етнонім «слов'яни» вперше вжили візантійські автори Псевдо-Кесарій, Іоанн Ефеський, Менандр.

Найповніше ранньослов'янська історія викладена у творах візантійських хроністів Йордана «Про походження та діяння гетів», або «Гетика» (551) і Прокопія Кесарійського «Історія війн» (550-554). «Гетика» містить важливу інформацію про розпад єдиної венедської ранньослов'янської спільноти, якій відповідала зарубинецька культура. Йордан сповіщає, що в VI ст. вже існувало три гілки слов'ян: венеди (басейн Вісли), анти (Подніпров'я) і склавини (Подунав'я).

Пліній Старший, описуючи у своїй праці "Природнича історія" (77 р. н. е.) балтійське узбережжя, серед інших племен, що його населяють, згадує і венедів.

Корнелій Тацит в своєму творі «Германія» описує місцевість, в якій проживали венеди та їх побут - венеди живуть осіло і займаються переважно сільським господарством; венеди є вправними воїнами і ведуть успішні війни проти сусідів.

Клавдій Птолемей (89 - 167 рр.), географ з Олександрії, вказував, що венеди мешкають на північ від Карпат, у Подністров'ї, а також у гирлі Дунаю.

Візантійські автори VI ст. Прокопій Кесарійський, Йордан, Феофілакт Симокката, Менандр Протектор, Маврикій Стратег описують слов'ян як численний народ і стверджують, що вони поділяються на три великі групи: венеди, анти, склавини.

***2. Венеди, анти, склавини***

Слов’яни з найдавніших часів жили на території Європи. Вони були відомі під назвою венеди. Венеди у I - II ст. розселилися між річками Дніпро та Одра і біля Карпат. У IV ст. із венедів вирізнилися **дві групи слов'янського населення**:

1) склавини - предки південних і західних слов’ян;

2) анти - предки східних слов’ян.

**Анти і склавини на теренах України**

Анти утворили Антське царство, готи воювали з антами. В IV – VI ст. в Причорномор’ї з’явилися гуни. Вони натиснули на готів, готи – на слов’ян. Так розпочалось Велике переселення народів». На початку VII ст. під час нападів аварів (обрів) антська держава загинула. Склавини в цей час переселились на Дунай і на північ Європи і заснували групу південних слов’ян.

Анти – слов’янське міжплемінне об’єднання. Їх згадують візантійські історики з IV по початок VII ст. (602, 635рр.)

Антами керували вожді, збиралась рада старійшин і віче.

В IV ст. відомі успішні походи антів на Балкани після битви з аварами (602р.) анти розселились аж до Мезії і Добруджі. До Антського союзу входило декілька племінних груп, пізніше з них розвинулись племена уличів, тиверців, полян, деревлян, сіверян (східні слов’яни).

Анти були язичниками, мали капища, будували ідолів з каменю або дерева. Вони поклонялись Божій-Матері. Вищим був Бог-творець блискавок. Найвідоміший вождь – Бож (IV ст. ). Високі, світловолосі, дужі люди.

Склавини:

* Міжплемінне слов’янське об’єднання
* Етнічна основа формування західних і східних слов’ян (від Балкан до Вісли )
* Їх згадують Йордан і Прокопій Кесарський
* Колонізували Балкани в кінці VI – початок VII ст.
* Не управляється однією людиною, а живуть у народоправстві справи ведуть спільно
* Головний Бог – творець блискавок
* Вступаючи в бій, більшість іде на ворога «пішки, мають невеликі щити і списи в руках, панцира ж ніколи на себе не надівають»
* Є у тих і інших ( анти, склавини ) «єдина мова, абсолютно варварська»
* «Та й зовнішністю вони один від одного нічим не відрізняються, бо всі високі, дуже сильні, волоси не дуже світлі і не руді, трохи червонуваті»

**Основні заняття слов'ян**

* Землеробство, вирощували пшеницю та просо.
* Скотарство, розводили свиней та велику рогату худобу.
* Полювання (полювали на благородного оленя, лося, косулю, тура, кабана).
* Рибальство.
* Бортництво.
* Видобуток заліза і металообробка.
* Гончарне ремесло.
* Внутрішня і зовнішня торгівля (мала вигляд натурального обміну).

**Суспільний устрій**

* Єдина громада (рід), яка складалася з кількох або однієї патріархальної сім'ї.
* Така сім'я об'єднувала ряд дрібніших родин.
* Первісна сусідська громада - спільно володіла всіма будівлями, спільно розводила худобу, обробляла землю.
* У I - II ст. патріархальні сім'ї виокремлюються з сусідської громади.
* У VI - VII склавини і анти об'єднувалися у військові союзи. Виділяється племінна верхівка - вожді та їхня дружина.

**Релігійні вірування**

* Язичництво - релігійні вірування в багатьох богів (Перун - бог грому, Даждьбог - бог сонця, Стрибог - бог вітрів, Сварог - бог неба, Велес - бог худоби, Мокош - богиня родючості, Дана - богиня води).

***3. Велике переселення народів і слов’яни***

Велике переселення народів – умовна назва сукупності переселень та масових вторгнень племен на тер. Рим. імперії в 4–7 ст. Переселення змінили тодішню етнічну карту Європи, започаткувавши процеси формування багатьох народів сучасності. Причиною переселень був розпад родоплемінного ладу варварських племен, що супроводжувався збільшенням чисельності військ. дружин та влади вождів, які потребували військ. здобичі, нових земельних володінь. Прологом в. п. н. були Маркоманська війна (166– 180) та переселення готів на межі 2–3 ст. до Чорного моря, де утворилися вест- та остготська д-ви.

Власне доба в. п. н. починається з 375, коли [гуни](http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Guny) розбили остготів Германаріха й витіснили вестготів у Мезію (давня країна, що існувала між нижньою течією Дунаю і Балканськими горами), де ті невдовзі повстали проти Рим. імперії та 410 р. оволоділи Римом.

*причини переселення племен*[*IV*](https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/IV.html)*–*[*VII*](https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/VI.html)*ст.:*

* зміна клімату,
* збільшення населення
* нестача земель.

Переміщення одних племен витісняло інші, які у свою чергу були змушені здобувати та освоювати нові території для життя. Таким чином, відбувався процес ланцюгової реакції. Приводом до Великого переселення народів став наступ [гунів](https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8.html), які у [**375**](https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/375.html) р. знищують державу [остготів](https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8.html).

418 р. вестготи заснували Тулузьке королівство на землях Пд. Галлії (Галлія – істор. область в Європі, що включала тер. сучасних Пн. Італії, Франції, Люксембурга, Бельгії, ч. Нідерландів і Швейцарії) та Iспанії. Вандали й [алани](http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Alany), що оселилися на поч. 5 ст. в Iспанії, були змушені переправитись у Пн. Африку (439). В серед. 5 ст. алемани захопили тер. сучасних Пд. Німеччини, Швейцарії та Ельзасу, а бургунди утворили королівство з центром у Ліоні (нині місто у Франції), що обіймало весь бас. р. Рона. Наприкінці 5 ст. сформувалася Франкська д-ва на тер. Галлії; англи, сакси і юти утворили низку королівств у Британії. 452 р. гуни під проводом [Аттіли](http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Attila" \o "Перейти) спустошили Пн. Iталію. 455 р. вандали пограбували Рим. Після падіння 476 Зх. Рим. імперії відбулися останні переміщення герм. племен. Наприкінці 5 ст. остготи, переселившись із Паннонії, утворили д-ву в Iталії. 568 р. Пн. Iталію захопили лангобарди. Заключна фаза в. п. н. належить до 6–7 ст. і пов'язана зі слов'ян. колонізацією Подунав'я та Балканського п-ва, де згодом виникли нові д-ви – Болгарія, Хорватія, Сербія, [Великоморавське князівство](http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Velykomoravske_kniazivstvo" \o "Перейти).

**Велике розселення слов'ян** — процес розселення давніх слов'ян територією Східної, Південної та Центральної Європи, який тривав у V—VII ст. і є складовою частиною Великого переселення народів (на північному сході слов'яни досягли р. Десни, Оки та Західної Двини, на південному заході - р. Дунаю і Балканського півострова, на заході - р. Лаби та узбережжя Балтійського моря).

Розселення слов’янських племен збіглося в часі з великим переселенням народів, за якого слов'яни брали участь у боротьбі з германськими племенами готів (III - IV ст. н. е.), тюркськими племенами гунів (IV - V ст. н. е.) і аварів (VI - VII ст. н. е.).

**Причини та передумови міграцій слов’ян у V-VII ст.**

З одного боку, сприятливі природно-кліматичні умови лісостепової зони, де сформувалися протослов’янські племена, забезпечували високу народжуваність та природний приріст населення. Крім того, слов’яни легко асимілювали представників інших етносів, що також збільшувало їх чисельність.

З іншого боку, політичний та економічний занепад Римської імперії призвів до послаблення античних структур у Центральній та Східній Європі. Це створило сприятливе тло для завоювань та колонізації нових територій слов’янами.

Окрім того, тиск з боку кочових народів, насамперед гунів та аварів, стимулював міграційну рухливість і пошук слов’янами нових земель для оселення.

Перші слов’яни намагалися поширити свій вплив на велику територію, до VII ст. заволодівши Балканами та тримаючи у страху Візантію. Військові успіхи та поступова міграція дали розвиток трьом загальновідомим гілкам слов’ян: західній, східній і південній. Саме східні племена – древляни, тиверці, уличі, волиняни, хорвати, сіверяни, поляни – були пращурами українців.

Наслідки та значення Великого переселення народів та Великого розселення слов’ян для розвитку українських земель:

– розселення слов’ян від Балтійського моря до Балканського півострова, від Лаби (Ельби) до Подніпров’я;

– активна участь у воєнних діях, здобуття військового та державотворчого досвіду;

–  формування східних (українці – волиняни, древляни, поляни, сіверяни та ін.), західних (поляки, чехи) i південних (болгари, серби, хорвати) слов’янських союзів племен;

– слов’янські племена на нових територіях дали початки сучасним слов’янським народам.

***4. Походження та міграції гунів, болгар, аварів.***

**Гуни** – кочовий тюркомовний народ, який з’явився в степах України з Території Монголії та Китаю, замінивши іракомовних кочовиків, і відкрив епоху Великого переселення народів. Після перемоги над готами гуни невдовзі захопили величезні території від Дону до Дунаю. Вони зруйнували грецькі колонії в Причорномор'ї, підкорили племена готів, аланів, слов’ян. За правління Аттіли (сер. V ст.) держава гунів контролювала величезні простори від Рейну до Волги. І тільки після поразки в Каталаунській битві (451 р.) гуни нарешті були зупинені. Каталаунська поразка підірвала могутність гунської імперії. Після смерті у 453 р. царя Аттіли його держава розпалася, а гуни поступово розпорошилися серед місцевих народів. Гуни проіснували на території України з IV по V ст.

**Авари** були кочовим народом, що у VI столітті мігрував у Східну Європу з центральноазійських степів. За етнічним походженням вони були близькі до сучасних монголів та тюрків. У 560-х роках авари розгромили у союзі з лангобардами гепідське королівство у Середньому Подунав’ї. Після цього вони підкорили місцеві слов’янські племена та заснували власну державу – Аварський каганат. Центром каганату стала територія між річками Дунай та Тиса, в межах сучасної Угорщини.

Наприкінці VIII – початку IX століття потуга Аварського каганату почала слабшати. Після тривалих війн та набігів авари втратили колишній військовий запал. Крім того, осілість і землеробство послабили їхній кочовий уклад. Між аварами та слов’янами, які перебували під їхньою владою, все частіше виникали конфлікти на ґрунті невдоволення слов’ян.

Цим скористалися сусідні народи. У 796 році аварський каган змушений був визнати зверхність франкського короля Карла Великого. А у 803-804 роках болгари на чолі з ханом Крумом здійснили нищівний похід проти аварів і захопили значну частину їхніх земель.

**Походження та міграція болгар**

Точне етнічне походження болгар є спірним питанням. Проте найімовірніше вони мали тюркське коріння та розмовляли однією з форм тюркської мови.

У процесі міграції на захід через євразійські степи болгари асимілювали в себе групи іншого походження. В результаті до моменту переселення на Балкани вони являли собою досить неоднорідне утворення.

Болгари осіли в Північному Причорномор’ї, а потім на початку 680-х років під проводом хана Аспаруха перейшли Дунай і захопили рівнину на південь від нього, поклавши початок Болгарському царству.

Після посилення Аварського каганату та появи болгар, частина слов’янських племен потрапила під владу цих кочовиків.

Невщухаючі аваро-слов'янські війни (568—635 рр.) призвели спочатку до знесилення, а потім і до розпаду антського союзу. Починаючи з 602 p., анти в історичних джерелах не згадуються, а от склавини фігурують у творах більшості європейських та східних авторів, що ведуть мову про етнічні угруповання, які проживали на території України в VII— IX ст.

Утворюються великі племінні союзи (полян, дулібів) та племінні князівства: Куявія (поляни під Києвом), Славія (Новгород). Куявію називають Руською землею, на її основі і постане Київська Русь.