**ЗМІСТ**

**ВСТУП**……………………………………………………………………...3

**Розділ 1. Утворення Литовсько - Руської держави**……………………5

1.1. Загальні положення утворення Литовсько - Руської держави………5

1.2. Основні етапи становлення……………………………………………7

**Розділ 2. Суспільний устрій**……………………………………………..11

2.1. Правове положення повноправних станів…………………………..11

2.2. Характеристика селянства…………………………………………...13

**Розділ 3. Державний лад**………………………………………………...19

3.1.Органи державної влади………………………………………………19

3.2. Органи державного управління……………………………………...21

3.3. Судові органи…………………………………………………………23

**ВИСНОВКИ**……………………………………………………………...26

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**……………………………...30

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Після розпаду Київської держави й занепаду Галицько-Волинського князівства державно-правовий розвиток на переважній частині українських земель тісно пов'язується з експансією зміцнілої за князя Гедиміна (1316-1341) Литовської держави. В 50-х роках XIV ст. розпочався наступ Литовської держави ….

 **Метою** курсової роботи є ….

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

* …

**Методи дослідження.** Відповідно ….

**Об’єктом** дослідження є ….

**Предметом** дослідження є …

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

розділів, семи підрозділів, висновків та списку використаних літературних джерел.

**Розділ 1. Утворення Литовсько - Руської держави**

**1.1. Загальні положення утворення Литовсько - Руської держави**

Внаслідок занепаду Галицькo-Волинського князівства, зумовленого васальною залежністю від Золотої Орди, суперечками між князем і боярами, над південно-західними землями Русі нависла загроза втручання в їх справи з боку сусідів – Польщі, Угорщини, Литви, Молдови і Золотої Орди.

Успішні походи короля Казимира ІІІ завершилися підпорядкуванням в середині ХІV ст. Галичини і Холмщини, а 1387 р. їх остаточно включено до Польщі.

У 50-х роках ХІV ст. розпочалося просування литовців на Волинь і Подніпров’я. На початку 60-х років ХІV ст. до Литви були приєднані Київське, Чернігівське, Переяславське князівства, а після перемоги під Синіми Водами (1362) і Поділля. [1]

З приєднанням колишніх земель Київської Русі Литовське князівство перетворилося на велику державу. Майже 90% населення становили українці, білоруси, росіяни; 80% …. урівнялися в правах польська і литовська шляхта. Обидві держави зберігали свій суверенітет. Однак Литва опинилася у васальній залежності від Польщі, оскільки обрання князя литовського контролювалося і затверджувалося польським королем. Але авторитет Литви і Вітовта на міжнародній арені зріс. [4]

Таким чином, ….

**1.2. Основні етапи становлення**

Державно-правовий розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського (далі - ВКЛ) від середини XIV до середини XVI ст. характеризувався двома визначальними особливостями. [5]

….

По-п'яте, литовці налагодили руську систему оподаткування. Нарешті, розширилася сфера впливу руського православ'я на терени Литовської держави. "Руська правда" утвердилася державною правовою основою, а руська (староукраїнська чи старобілоруська) мова визнавалась офіційною державною мовою. [7]

Етнічні литовці, які становили лише десяту частину населення новоствореної держави, ….

Таким чином, ….

**Розділ 2. Суспільний устрій**

**2.1. Правове положення повноправних станів**

Феодали. Давніх удільних князів з роду Рюриковичів замінили представники литовської великокнязівської династії. Волості підпорядковувалися удільним князям Гедиміновичам, вони здійснювали адміністративне, військове та судове управління. Князі становили вершину соціально-станової …. військо і, за вимогою Великого князя, виводили його на війну. Із загальної кількості ополченців, яку мала виставляти Україна, 3/4 виступали під їхніми знаменами. [9]

У становищі, схожому на князівське, перебувала верхівка бояр, або панів. Вони відрізнялися давністю роду, вотчинним характером землеволодіння й певним імунітетом щодо удільних князів, не виконували повинностей, не сплачували податків, до них не застосовувалися тілесні й ганебні покарання.

До феодального ….

Міське населення України було організоване на західний кшталт. Міщани користувалися самоврядуванням на основі магдебурзького права. Але повну правоздатність мали тільки міщани-католики. Православні українці були зобов’язані проживати у передмісті або в межах певного району міста. Вони були позбавлені можливості брати участь у діяльності органів міського самоврядування, обмежувались у правах на заняття ремеслами, ведення торгівлі тощо. Міщани виконували як загальнодержавні повинності (серебщина, подимний збір та ін.), так і встановлені міською владою. Боротьба українського міщанства за рівні права з католиками призводила до збройних виступів, наприклад, у Черкасах, Каневі, Вінниці. [12]….

Міські жителі були зорганізовані за німецьким зразком у корпорації, серед яких привілейоване становище мало купецтво. Основні категорії міського населення об’єднувалися в цехи: будівельників, шевців, лікарів, зброярів, золотарів тощо. На вершині …. за належним виконанням замовлень, впливали на ринок цін тощо. [13]

Таким чином, ….

**2.2. Характеристика селянства**

Сільське населення („піддані”, „волосні люди”, ’’люди” - термін „селяни” тоді ще не вживався) становило майже 80 відсотків населення Литовсько- Руської держави. Воно було антиподом шляхти: чим більше прав і привілеїв здобувала вона, тим відчутніше втрачали їх українські селяни. Мешканці сіл за видами занять поділялися на хліборобів і ремісників, за правовим становищем - на великокнязівських та приватновласницьких. [14]

Основою господарства українських сіл було «дворище», воно об’єднувало кілька хат. Декілька дворищ утворювали сільську громаду (село), яка володіла колективною ….

За ступенем залежності від феодалів розрізняли три категорії сільського населення: 1) вільні, котрі не залежали від пана після виконання своїх зобов’язань; 2) напіввільні, з правом виходу від свого господаря лише за певних умов; 3) невільники. [15, с. 1]

Особисто вільні селяни - це: а) «чиншові селяни» або «данники», що працювали на землі, сплачуючи данину натурою; б) «селяни-ремісники», які займались кустарними ….тич міг продати селянина-втікача без землі. [21, с. 510]

Таким чином, …

**Розділ 3. Державний лад**

**3.1.Органи державної влади**

За формою правління Литовсько-Руська держава спочатку була ранньофеодальною, а з часом трансформувалась у станово-представницьку монархію. Ця обставина зумовлювала відповідну еволюцію інститутів влади (князь, рада, сейм) та управління (центральне й місцеве) Великого Князівства Литовського.

Органи державної влади.

На чолі Литовсько-Руської держави стояв великий князь литовський, представник династії Гедиміновичів. Він концентрував у своїх руках законодавчу, …. загальнодержавного (вального) сейму належали оголошення війни, встановлення військових податків і військової повинності, обрання великого князя. Окрім того, сейми приймали закони. Чіткого розмежування компетенції сейму, ради та інших органів не існувало. Тому сейми, крім законодавчої, іноді виконували й адміністративно-розпорядчі, навіть судові, функції. [20, с. 390]

У другій половині XIV ст. після входження українських земель до Литви й утворення Великого князівства Литовського деякий час тут зберігався старий удільний устрій. На чолі держави стояв Великий князь. Взаємини між Великим князем і князями місцевими …. Привілей 1434 р. остаточно закріпив утрату державницьких прав місцевих князів і перетворив їх у підданих Великого князя. [20, с. 391]

Таким чином, …

**3.2. Органи державного управління**

Органи державного управління у Великому Князівстві Литовському функціонували як розвинені інститути з чітким поділом на центральне та місцеве управління.

Центральний ….

Місцеве управління в Литовсько-Руській державі, попри неодноразові зміни, завжди трималося на основоположному принципі тимчасового держання земельної власності з обов'язковою умовою відбування військової служби. [21, с. 510]

У перші декілька десятків років литовсько-руської державності ВКЛ складалося з удільних князівств на чолі з удільними князями, нащадками родів Рюриковичів і Гедиміновичів. У межах свого уділу вони зосереджували у своїх руках владу, аналогічну великому князеві, і підпорядковувалися останньому як васали сюзеренові….. на посаді. [22, с. 641]

Таким чином, ….

**3.3. Судові органи**

Суд спочатку був аналогічний суду Київської Русі, але наприкінці XIV ст. окреслилась дещо інша судова система. Найвищою судовою інстанцією вважався великокнязівський суд, який мав необмежену компетенцію. Справи у звинуваченні князів, бояр, урядовців, справи про позбавлення феодалів честі, обвинувачення в антидержавних злочинах, а також скарги на рішення нижчестоящих судів князь розглядав одноособово і сам виносив рішення. Пізніше важливі справи почали розглядатися князем спільно з панами — радою. [6, с. 10]

Іноді пани-рада судили без ….

Однак, як свідчать численні джерела, вони існували ще й у XVII — на початку XVIII ст., зокрема, на Правобережжі. [25, с. 660]

Таким чином, …

**ВИСНОВКИ**

Нa oснoві дoслідження джерельнoї тa літерaтурнoї бaзи курсової рoбoти мoжнa прийти дo нaступних виснoвків.

1. Внаслідок занепаду Галицькo-Волинського князівства, зумовленого васальною залежністю від Золотої Орди, суперечками між князем і боярами, над південно-….

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Аркас М. М. Історія України-Руси. - К, 2010 р.
2. Бойко О. Д Історія України. - К, 2011 р.
3. Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до XX ст.: Навч. посіб. -К, 2014 р.
4. Верша В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.). -Львів, 2012 р.
5. Верстюк В. Українська Центральна Рада. - К, 2013 р.
6. Дорошенко Д. Нариси історії України. - К, 2012 р. - Т. 1-2.
7. Залізняк Л Нариси стародавньої історії України. - К., 2011 р.
8. Історія України / С. В. Кульчицький (керівник) та ін. - К, 2011 р.
9. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. - К, 2012 р.
10. Історія України: Навч. посіб. - К., 2012 р.
11. Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. -К, 2012 р.
12. Крип'якевич І П. Історія України. - Львів, 2013 р.
13. Культурне відродження в Україні. - К, 2012 р.
14. Кульчицький С. В., Коваль М. В, Лебедєва Ю. Г. Історія України: Навч. посіб. -- К., 2012 р.
15. Полонська-Васшенко Н. Історія України. - К, 2012. - Т. 1-2.
16. Субтельний О. Україна. Історія. - К, 2012 р.
17. Толочко П. П. Від Русі до України. Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні праці. - К, 2012 р.
18. Власов В. С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. – К.: Літера ЛТД, 2014. – 336 с.
19. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 535 с.
20. Уривалкін О. М. Таємниці історії України (загадки, події, факти). - К: КНТ, 2006. - 403 с.
21. Савченко Н. М., Подолъсъкий М. К Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. - К: Видав. "Фірма ІНКОС," "Центр навчальної літератури", 2006. - 544 с.
22. Гісем О. В. Історія України. Довідник + тести: повний повторюв. курс, підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання: [посібник] / О. В. Гісем. – Кам’янець-Подільський: Сисин О.В.: Абетка, 2015. – 659 с.
23. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів / [О. М. Бут, М. І. Бушин, Ю. І. Вовк та ін.]; за заг. ред. д.і.н., проф. М. І. Бушина, д.і.н., проф. О. І. Гуржія; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.– Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 644 с
24. Михальчук П.А. Історія України: курс лекцій. Навчальний посібник / П.А. Михальчук. – Тернопіль: Астон, 2009. – 280 с
25. Мицик Ю., Бажан О. Історія України. - К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2015. – 677 с.