01.09.2022

9-А-Б клас

Історія України.

вч. Рзаєва Н.О.

**Тема: Повторення. Українські землі у 16 ст.**

**Мета уроку**: узагальнити та систематизувати знання з історії України та Всесвітньої історії, повторити хронологію, термінологію, діяльність історичних діячів. Виховувати почуття поваги до минулого Батьківщини.

1. **Перегляньте відео:** [**https://youtu.be/f3yHj\_WiqjM**](https://youtu.be/f3yHj_WiqjM)
2. **Опрацюйте опорний конспект:**

Географічні відкриття кінця XV — початку XVI ст. та інтенсивний розвиток товарно-грошових відносин вплинули на стан господарства і торгівлі. Приплив золота у Європу, зародження мануфактурного виробництва збільшило попит на сировину. В українських землях, які входили до складу Великого князівства Литовського та Польщі, у XVI ст. відбувався подальший процес розвитку фільварків, пов'язаних з ринком.

Литовська шляхта прагнула отримати політичні права, які мали магнати, а цього можна було досягти лише через збільшення економічної могутності, тобто через розширення землеволодіння (фільваркового господарства) та посилення експлуатації селян та їх закріпачення.

Продовжуючи задовольняти вимоги шляхти, уряд у 1522 р. ухвалив рішення про «вивід дворянства», за яким до складу шляхти зараховувалися ті, хто мав шляхетські права.

У 1529 р. було прийнято Перший Литовський статут, який юридично закріпив особисті та майнові права шляхти у Великому князівстві Литовському. Однак українська шляхта ще не досягла рівності з польськими феодалами. Статут також обмежував право власності селян на землю.

За Сигізмунда II Августа — великого литовського князя (з 1548) та польського короля (1530—1572) у 1557 р. було проведено аграрну реформу «Устава на волоки». Згідно з цим законом встановлювалися однакові селянські наділи (волоки), а надмірні землі передавалися шляхті під фільварки. Селяни були позбавлені права користуватися лісами. «Устава на волоки» встановила дводенну панщину в Литві, юридично закріпила належність селян феодалам.

Однією з найгероїчніших сторінок української історії було виникнення козацтва та Запорозької Січі.

Причини виникнення козацтва слід шукати у посиленні соціального гноблення, подальшого закріпачення селян, національно-релігійних утисків. Населення почало тікати на вільні землі. У країнах Європи, де не було вільних земель, втікачі прямували до міст, «повітря яких робило людину вільною». Українське ж селянство (особливо з районів фільваркового господарства), шукало порятунку від гноблення у втечі в райони середньої та нижньої течії Дніпра, де лежали величезні незаселені та неосвоєні степові простори (так зване Дике поле). Тут не було панів, кріпацтва та державної влади. Але існувала постійна загроза нападів кримських татар, яких підтримувала Туреччина. Тому втікачі йшли в ці краї не поодинці, а ватагами. Ватаги очолювали отамани.

Незважаючи на важкі умови життя на необжитих землях, потік утікачів (селяни, міщани, дрібна шляхта) зростав з кожним роком, вони заселяли нові місця, вважали себе вільними і ні від кого не залежними. Власне, слово «козак» і означає «степовий розбійник», «вільна людина».

1. **Домашнє завдання: повторити матеріал вивчений у 8 класі.**

**Завдання надсилайте на освітню платформу Human, або вайбер 097-880-70-81, або на ел. адресу** [**nataliarzaeva5@gmail.com**](mailto:nataliarzaeva5@gmail.com)