**АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ**

**ЗМІСТ**

[ВСТУП 3](#_Toc90388334)

РОЗДІЛ 1. [ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ 6](#_Toc90388335)

[1.1. Історія утворення Арабського халіфату 6](#_Toc90388336)

[1.2. Особливості державного та суспільного ладу Арабського халіфату 12](#_Toc90388337)

[1.3. Право Арабського халіфату, його судова системи 17](#_Toc90388338)

РОЗДІЛ 2. [МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ 21](#_Toc90388339)

[2.1. Структура ранньосередньовічної системи міжнародних відносин 21](#_Toc90388340)

[2.2. Основні закономірності у відносинах між державами 24](#_Toc90388341)

[ВИСНОВКИ 29](#_Toc90388342)

[СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32](#_Toc90388343)

# ВСТУП

**Актуальність теми**. Історія Халіфату відображає дуже складну соціально-політичну реальність. Створений кочовими войовничими племенами Аравійського півострова, він незабаром перетворюється на один з щонайпотужніших уніфікованих масивів культури. У міру розширення завоювань кочові правителі і їх намісники все більше проникаються інтересами завойованих країн, що опинилися під їх владою, що веде до політичного сепаратизму. В той же час в таких центрах, як Багдад, Дамаск, Фустат (у Єгипті поблизу Каїра) культурне життя досягає небаченого для середньовіччя розквіту. Іслам як релігія вимагав дотримання певної догматичної обрядовості, жорстко контрольованої халіфами, але в той же час допускав розвиток світського суспільства в тих формах, які були традиційно властиві країнам і народам, що увійшли до складу Халіфату. Цим обумовлений могутній підйом науки, перш за все гуманітарних її галузей. Завдяки арабській мові і локальним арабським культурам в європейську культуру повернулися багато творів античних авторів, перекладених свого часу арабською мовою.

**Метою курсової роботи** є дослідження особливостей державного та суспільного ладу арабського халіфату в системі міжнародних відносин середньовіччя, та його право і судові системи.

**Об'єктом цього дослідження** виступає Арабський халіфат та його роль в міжнародних відносинах середньовіччя.

**Предметом дослідження** є такі проблемні питання, як заснування халіфату, зовнішня політика арабського халіфату та основні закономірності у відносинах між державами.

**РОЗДІЛ 1**

# ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ

## Історія утворення Арабського халіфату

Арабський халіфат виник у ІІV ст. на Аравійському півострові в результаті розпаду первіснообщинного ладу, тобто родоплемінних відносин у арабів. Створена в 662 році релігійно- політична община Мухамеда розповсюдила владу Іслам на Аравію, Іспанію, Північну Африку, Єгипет, Сірію, Іран, Ірак, Персію, держави Середньої Азії, Північну Індію. Ця величезна Імперія проіснувала до ХІІІ ст. і відома як Арабський халіфат.

Його історію можна розділити на слідуючі основні періоди:

1. Розклад родоплемінного ладу; (VІ - VІІ ст.),

2. Завойовні війни і створення арабської імперії халіфат Омейядів (662-750 рр.).

3. Падіння Омейядів, лахаліфат Абасидів (Багдадський халіфат і його розпад (750-1258) [1, c. 88-93].

В VІ-VІІ ст. араби соціально диференціювались. Виділились окремі роди, клани і племена. В Мецці рід Омейядів очолив караванну торгівлю. Загальноплеменні пасовиська захопили власники крупної рогатої худоби. Так появилась знать.

## 1.2. Особливості державного та суспільного ладу Арабського халіфату

Державний устрій Арабського халіфату зазнав значних змін протягом зазначених трьох періодів його історії. Ці зміни відбулися як у загальному устрої арабської держави, так і в структурі його органів. Зміни в загальному устрої полягали в тому, що в перший період історії Арабського халіфату збереглися ще залишки військової демократії. Значні зміни відбулися в цьому підношенні під час правління династій Омейядів і Аббасидів, коли халіфат перетворився на деспотичну державу.

За формою державного устроюАрабський халіфат представляв собою одну із наймогутніших імперій того часу. Вже в VII — першій половині VIII ст. були завойовані величезні території з колишніх візантійських і перських володінь, включаючи Ближній Схід, Середню Азію, Закавказзя, Північну Африку й Іспанію. Арабське військо вступило і на територію держави франків, але було розбито лицарями Карла Мартелла у битві під Пуатьє в 732 р. Проте, до цього часу межі халіфату на сході стикалися з Індією і Китаєм, а на заході доходили до Атлантичного океану [7, c. 104-113].

## 1.3. Право Арабського халіфату, його судова системи

В процесі цієї боротьби племена на Аравійському півострові об'єдналися і початок цього об'єднання положив засновник мусульманської релігії Мухамед, який був бідним паступахом і вже в цей час став пророкувати єдиновірство, виступав проти знаті. Переслідуваний нею він в 622 році втік з Меки в м.Ярсіб який потім стали називати містом пророка - Медіною. 622 рік став для мусульманів священним роком - роком запровадження Ісламу. Проповіді і пророцтва Мухамеда після його смерті були зведені в єдину книгу, яка одержала назву Коран.

В Медині до Мухамеда прийшли духовна і світська влада. Іслам і його сторонники утверджували свою владу і не тільки проповідями, але і силою зброї. Між Мединою і Меккою розгорілась боротьба, в якій перемогла Медина. Родова знать признала Мухамеда. Був завойований і Йемен.

В 632 році Мухамед помер, а його наступники продовжували завойовувати території, які продовжувались до 751 року. Отже склалась держава з центром спочатку в Мецці і Медіні, потім в Багдаді [13, c.286].

**РОЗДІЛ 2**

# МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ

## 2.1. Структура ранньосередньовічної системи міжнародних відносин

Провідними елементами системи міжнародних відносин раннього Середньовіччя виступали світові імперії, що склалися ще наприкінці І тис. до н.е. У Європі до них можна віднести Римську імперію, яка розпалася згодом на Західну та Східну імперії, політичними нащадками яких виступили Візантія та імперія франків.

На Близькому Сході роль важливого елемента відігравала Парфянська держава, яку в 212 р. змінив Сасанідський Іран, а з 656 р. – Арабський халіфат.

На Далекому Сході провідним елементом системи міжнародних відносин був Китай, який у свою чергу також виступає як підсистема. Протягом І тисячоліття нашої ери Китайська імперія пережила періоди політичного злету та падіння, проте її вплив на політичну ситуацію навряд чи можна перебільшити. Важливу роль у цій системі відігравали кочівницькі імперії Великого Степу. На наш погляд, хронологічно першою серед них можна виділити Гунську державу (V ст.), пізніше її місце займають Аварський та Тюркський каганати, а у VII ст. Хозарський каганат у Західному Степу, який проіснував до Х ст., тобто найбільший часовий період порівняно з попередниками [17, c. 391].

## 2.2. Основні закономірності у відносинах між державами

Араби - автохтонне семітномовне населення півдня Аравійського півострова. До початку нашої ери вони становили основну масу населення Палестини, Південної Сирії та частини Месопотамії. Араби були язичниками, кожне плем'я мало свого божка-ідола. Основним заняттям було скотарство (розведення верблюдів), в оазисах - землеробство.

Значною допомогою була учать у міжнародній караванній торгівлі, шлях якої пролягав через Аравію. На торговельних шляхах, які пов'язували Східну Африку, Передню Азію, Індію та Китай, виникли стародавні держави Аравійського півострова -Сабейська (650-115 роки до н. е.), Набатейська (VI століття до н.е. - 106 рік н. е.), Хим'яратська (115-525 роки).

# ВИСНОВКИ

Отже, в результаті виконання даної роботи, метою написання якої булодослідження особливостей утворення арабського халіфату, державного і суспільного ладу в системі міжнародних відносин середньовіччя, можна зробити такі висновки.

Арабський халіфат виник у ІІV ст. на Аравійському півострові в результаті розпаду первіснообщинного ладу, тобто родоплемінних відносин у арабів. Створена в 662 році релігійно- політична община Мухамеда розповсюдила владу Іслам на Аравію, Іспанію, Північну Африку, Єгипет, Сірію, Іран, Ірак, Персію, держави Середньої Азії, Північну Індію. Ця величезна Імперія проіснувала до ХІІІ ст. і відома як Арабський халіфат.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

* 1. Лохіна Д. Г. Основні риси гуманізму та історичний аналіз розвитку гуманістичних ідей Давнього Китаю, Античності та Арабського Халіфату. *Духовність особистості: методологія, теорія і практика.* 2012. №. 6. С. 88-93.
	2. Юркевич О. М., Залізнюк В. П., Субочев О. В. Історичні передумови виникнення ісламських фінансів як складового сегменту сучасної міжнародної фінансової системи. *Інвестиції: практика та досвід.* 2021. №. 15. С. 12-18.
	3. Крюков В. Г. Античні напрями європейської арабістики як логічний конструкт дослідження інформації арабських писемних документів ІХ–Х століть з історії України. *Історичні записки.* 2012. №. 34. С. 126-129.
	4. Зубко А. Монетна вага в Арабському Халіфаті. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2015. №. 3. С. 16-19.
	5. Мусіяченко О. С. Історія держави і права зарубіжних країн. 2019. 382 с.
	6. Рябоконь Ю. С. Історія держави і права зарубіжних країн. 2016. 188 с.
	7. Бесєдіна Н. В. Країни арабського сходу: особливості становлення та розвитку політичних систем. *Історична пам'ять*. 2009. №. 1. С. 104-113.
	8. Поцелуйко А. М. Історія держави і права зарубіжних країн. 2014. 308 с.
	9. Гришко Л. М. Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу. *Форум права*. 2012. №. 4. С. 267-272.
	10. Гришко Л. М. Чинники модернізації державного ладу монархій Арабського Сходу. *Форум права*. 2015. №. 2. С. 24–31.
	11. Нагорний С. Політична думка ісламського суспільства та її вплив на політичну систему в країнах Арабського Сходу. *Українське релігієзнавство.* 2010. С. 156-164.
	12. Крюков В. Г. Писемні документи Арабського халіфату IX-X століть про місце розташування столиці Хозарського каганату. 2014. 289 с.
	13. Мельничук О. А., Мельничук О. Ф. Історія держави і права зарубіжних країн. 2012. 350 с.
	14. Георгізова І. Л. Мусульманське право як соціальне явище середньовічного арабського суспільства. *Вісник Черкаського університету*. Серія Історичні науки. 2011. №. 212. С. 94-99.
	15. Дудар Т. Ю. Виникнення ісламу. Арабський халіфат. *Історія та правознавство.* 2006. №. 31. 46 с.
	16. Коппель О. А., Коппель Е. А. Трансформація ролі релігійного фактору в контексті системної еволюції міжнародних відносин. 2017. 195 с.
	17. Гончаренко І. В., Гончаренко И. В. Історія міжнародних відносин. 2014. 435 с.
	18. Крюков В. Г. Відображення міжетнічних відносин на Піренейському півострові в арабській географічній писемній традиції ІХ–Х століть. *Наука. Релігія. Суспільство*. 2013. №. 4. С. 28-34.
	19. Крюков В. Г. Відомості вчених арабського халіфату IX-X століть про територію апеннінського півострова та населення Італії. 2016. 150 с.
	20. Климов А. О., Краснікова О. В. Значущість повідомлень вчених Арабського халіфату ІХ–Х ст. в системі інформації історичних джерел про економічні взаємини Київської Русі з Хозарським каганатом. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка*. Історичні науки. 2010. №. 23. С. 274-281.
	21. Димидюк Д. А. Питання чисельності військ Арабського халіфату та Візантійської імперії у битві при річці (636 р.): історіографія проблеми. *Гуманітарний корпус* .Випуск 5. 2015. С. 55-60.
	22. Крюкова О. I., Крюков В. Г. Твори вчених Арабського халіфату IX-X століть як інформаційні чинники вітчизняної історії педагогіки. 2014. 95 с.
	23. Мещерякова Д. І. Роль вчених-християн вірменського походження в Арабському халіфаті. *Гуманітарний журнал*. 2014. №. 1-2. С. 182-185.
	24. Радул О. С. Перші вищі навчальні заклади середньовічної Європи. *Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету*. 2017. №. 36. С. 219-223.
	25. Георгізова І. Л. Мусульманське право як соціальне явище середньовічного арабського суспільства. *Вісник Черкаського університету*. Серія Історичні науки. 2011. №. 212. С. 94-99.
	26. Скитиба І. В., Мазур О. О. Розвиток арабо-мусульманської науки і медицини в епоху Середньовіччя. *Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка–2019*». 2019. С. 122-123.