**ЗМІСТ**

**ВСТУП**…………………………………………………………………………….3 **РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ГАЛИЦЬКО - ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА**…………………………………………………………………….5 **РОЗДІЛ 2. ЦЕНТРАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА**………….14 **РОЗДІЛ 3. ВІЙСЬКОВА СИСТЕМА КНЯЗІВСТВА**……………………….21

**РОЗДІЛ 4. СУД І СУДОЧИНСТВО В ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ**………………………………………………………………………..25 **ВИСНОВКИ**……………………………………………………………………..27

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**…………………………………….31

**ВСТУП**

 **Актуальність теми.** Велика історична заслуга в боротьбі проти монголо-татар, спробах відродження єдиної держави належить Галицько-Волинському князівству, що стало безпосереднім спадкоємцем i правонаступником Київської Pyci. Особливістю його icтopiї було формування не внаслідок розпаду ….

 **Метою** курсової …

 Поставлена мета дала можливість конкретизувати декілька дослідницьких **завдань**:…

* …

**Методи дослідження.** …

**Об’єктом** дослідження є …

**Предметом** дослідження є ..

**Структура курсової роботи.** Робота складається зі вступу, чотирьох

розділів, висновків та списку використаних літературних джерел

**РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ГАЛИЦЬКО - ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА**

 Землі на північно-східних схилах Карпат, у верхів'ях рік Дністра, Пруту і Серету, які надалі становитимуть ядро майбутнього Галицького князівства, увійшли до складу Київської держави за часів Володимира Великого в X ст.

У 1084 р. Галицька земля отримує удільних князів – Ростнславнчів, правнуків … – нині с. Звенигород Пустомитівського р-ну на Львівщині) князівствах Галицької землі. Становище Ростиславичів було досить складним, оскільки вони сусідили з володіннями впливового волинського князя Ярополка. [1, с. 10]

Рюрик Ростиславич (помер 1092 р.) кілька років по смерті батька прокняжив у Тмуторокані, а потім закріпився в Перемишлі.

 Володар Ростиславич (помер 1124 р.) спочатку княжив у Звенигородському, а згодом і в Перемишлянському князівствах. Упродовж кількох десятиліть боротьба між синами Володаря Ростиславича – Володимирком і Ростиславом – та між їхніми синами була змістом політичного життя …. не зазнавали жодних плюндрувань.

 Відсутність значних воєн на Галичині, бурхливий розвиток економіки й торгівлі та мудра політика князя з розвитку торгівлі та будівництва й фортифікації міст сприяли швидкому зміцненню сил Галицького князівства. Монументальне будівництво велося в Галичі, Звенигороді, Перемишлі, Теребовлі. На час князювання Ярослава припадає розквіт цих міст. Уздовж західних рубежів держави Ярослав звів низку фортець, які призначені контролювати шляхи ….. За півстоліття галицькі й волинські князівства пройшли шлях до об'єднання та створення однієї з найпотужніших держав Східної Європи – Галицько-Волинського князівства. [9, с. 100]

 Таким чином, …

**РОЗДІЛ 2. ЦЕНТРАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА**

 Наприкінці XII - на початку XIII ст. на території феодально роздрібненої Русі визначаються нові політичні центри, навколо яких почали об’єднуватися розрізнені руські землі і князівства. Одним з таких центрів було створене в 1199 р.

 Галицько-Волинське князівство. Проіснувало воно до 1340 р. Розвинене центральне та місцеве управління в Галицько-Волинській землі склалося раніше, ніж в інших землях Русі. Це була система двірсько-вотчинного управління. Але вона мала деякі особливості, так як роль вищих органів влади в Галицько-Волинському князівстві була дещо іншою, ніж в Київській Русі.

 …. військ. Вона в Галицько-Волинському князівстві було подібною до інших руських князівств. Військові сили складалися з "воїв" (загального народного ополчення в разі особливої в тому потреби) і "дружини" (постійно воєнізованих бояр). За службу князь надавав дружині землі. Бояри брали участь у походах не лише особисто, а й приводили свої власні загони. Великі бояри іноді утримували цілі полки, а середні, як правило, йшли в похід на заклик князів з …. канцлеру (печатнику). Ця посада теж не відома в інших князівствах Русі, але була досить поширена в західноєвропейських країнах. Канцлер відповідав за збереження князівської печатки і прикладав її до княжих документів після їх …. адміністративного управління. Немає точних відомостей про те, яку платню отримували урядовці за службу, однак більшість дослідників приходить до спільної думки, що це була земля. [14, с. 359]

 У Галицько-Волинській землі функціонувала досить розвинена система місцевого ….. [15, с. 641]

 Таким чином, …

**РОЗДІЛ 3. ВІЙСЬКОВА СИСТЕМА КНЯЗІВСТВА**

 Надзвичайно згубним для києво-руської військової справи виявився монгольський погром ХІІІ ст. Від світлих «княжих» часів не залишилось ні ремесла, ні військового домінування. Про роль війни в житті країни ХІІІ ст. можна судити з наступних розрахунків історика С.М. Соловйова. У 1228-1462 рр., тобто за 234 роки, джерела повідомляють не менше ніж про 302 війни, 85 битв проти татар, литовців, лівонців, шведів та ін. До цього можна додати приблизно 150 епізодів, пов’язаних з облогою і обороною фортець.

 Військова справа в середині та другій половині XIII ст. розвивалась на Русі з вражаючою для розрізаної на частини країни інтенсивністю. Ознаки цього можна простежити, спираючись на письмові джерела. Галицько-Волинська Русь в середині XIII в. переживає явний військовий розквіт, що позначилося … того часу, коли почалась в бельгійських містах та швейцарських кантонах. [16, с. 291]
 Комплектування війська відтепер ставало всестановим, а не привілейованим. Головним видом бою лишається польовий. У 1251 р. під час походу на ятвягів князь Данило Романович нагадав своїм мужам, що їх фортеця – відкрите …». [17, с. 269]

 Бій під Ярославом – не тільки приклад високого військового вміння воїнів Данила Галицького, а й показник нових прийомів боротьби, пов’язаних із зростанням оперативної самостійності тактичної одиниці – полку. Денний перехід війська Данила склав, за підрахунками Б. А. Рибакова, 68-78 км, а одного разу навантажені облоговими знаряддями воїни цього князя пройшли за один день 60-….

 Таким чином, …

**РОЗДІЛ 4. СУД І СУДОЧИНСТВО В ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ**

Судова система Галицько-Волинської держави не відокремлювалась від князівської адміністрації. Вищою судовою інстанцією були князь, а в окремі періоди — боярська рада. Від імені князя незрідка суд здійснював двірський, який був "суддею князівського двору". Князівське судочинство здійснювали також княжі тіуни, вірники, мечники, отроки. [22, с. 354]

Право суду належало й посадовцям місцевого рівня: тисяцьким, посадникам, …. міського населення на користь князя.

Серед пам'яток права цього періоду також — збірник постанов галицько-волинських правителів і договори ("ряди") князів із народом. На жаль, ці важливі пам'ятки права не збереглися, є лише згадки й посилання на них в інших джерелах. [25, с. 96]

Таким чином, …

**ВИСНОВКИ**

1.Діючи на підтримку батька, у 1170 р. Роман Мстиславич завдав нищівної поразки суздальському війську Андрія Боголюбського. Згодом він повернувся на Волинь та наприкінці 1180-х pp. намагався взяти під контроль Галичину. Заради багатого Галицького князівства Роман був навіть готовий залишити Волинь. Нарешті в 1199 р. він об'єднав обидва князівства. У результаті ….

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1.Історія держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Я.Тація. – К., 2000. – Т.1.

2.Історія держави і права України / За ред. А.С.Чайковського. – К., 2001.

3.Музиченко П. Історія держави і права України. – К., 2006.

4.Брецко Ф. Історія держави і права України в схемах і таблицях // Історія України. – 2005. – №29-32.

5.Капелюшний В.П., Кудін С.В. Історія держави і права України (у схемах). – К., 2001.

6. Рудик П.А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення: навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Алерта, 2015. – 288 с. 7. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. / П. М. Рабінович. — Л.: Край, 2008. — 224 с.

8.Царенко О.М., Захарчук А.С. Економічна історія України і світу  - Навчальний посібник.  Суми, „Університетська книга”, 2000. -310 с.

9.Алексеев Ю. М., Вертерел А. Г. Історія України.: Навчальний посібник. - К: Каравела, 2004. - 256 с.

10.Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 535 с.

11.Історія держави і права України: Навч. посібник/ Голова авт. колективу А.С.Чайковський. – К., 2000.

12.Історія держави і права України: Підручник. — К. : МАУП, 2007. — 552 с.

13.Історія держави і права України. Академічний курс: У 2 т. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — К., 2000. — Т. 2. — С. 520–554.

14.Історія держави і права України: Навч. посіб. / За ред. А. С. Чайковського. — К., 2000. — С. 359–378.

15.Іванов В. М. Практикум з історії держави і права України. — К.: МАУП, 2006. — С. 641–651.

16.Кузьминець О. В., Калиновський В. С., Дігтяр П. А. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2000. — С. 291– 317

17.Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. — К., 2001. — С. 269–316.

18.Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс та ін. — К., 2003. — С. 618–635.

19.Усенко Б. [Історія держави і права України](http://www.history.org.ua/?encyclop&termin=Istorija_derzh_i_prava_dyscyplina) // [Енциклопедія історії України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8) : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К.: Наукова думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — С. 598.

20. Усенко Б. Історія держави і права України // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003­–2016.

21.Заруба В. М. Історія держави і права України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Заруба; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Кафедра теорії та історії держави і права. — К.: Істина, 2006.- 416 с.

22.Загальна теорія держави і права : підручник / за ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин. – Х.: Право, 2010. – 584 с.

23.Крестовська Н. М. Теорія держави і права: елементарний курс / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – 3-тє вид. – Х.: Одіссей, 2012. – 432 с.

24.Петришин О. В. та ін. Теорія держави і права: підручник / за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. В. Петришина; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х.: Право, 2014.

25.Татарчук В.І. Теорія держави і права. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. - Центер учбової літератури – 2016 р. – 184 с.