**Відділ освіти, молоді та спорту Підгаєцької РДА**

**Робота на**

**XVI Всеукраїнський конкурс**

**учнівської творчості**

**«Об’єднаймося ж,брати мої!»**

**на тему «Живе Україна - в ній наша душа»**

**Номінація «Історія»**

Виконала Гатала Ірина Юріївна

 учениця 10 класу

 Підгаєцької ЗОШ І-ІІІ ст.

 Керівник Скриник Тетяна Михайлівна,

 вчитель історії,

 ІІ кваліфікаційна категорія

**Підгайці -2016**

Зміст

Вступ

1.Перші державні утворення. Русь – Україна.

2. Галицько-Волинська держава як новий етап у процесі державотворення

 на українських землях.

3.Українська державність періоду козацької доби.

4. Відродження української національної державності (1917 — 1921 рр.)

5.Період радянської України.

 6.Проголошення незалежності України

 Висновок

 Список використаної літератури

Україна — це держава,
Що іде до майбуття.
Є в нас сила,
Є в нас слава
Будувать нове життя.
Україно! Україно!
Засівай поля добром.
Розквітай, як та калина
Над Славутою-Дніпром.
М. Познанська

На превеликий жаль для українського народу становлення української державності проходило досить важко і довго. Інтерпретаційні моделі державотворчих процесів минулого мали вплинути на формування думки про споконвічні прагнення українців до незалежності, але в той же час, як це не парадоксально, репродукування відчутно залежало від упливу реальних масових стереотипів, конструйованих сучасністю (соціальними і політичними потребами суспільства). Французький історик Бернар Гене писав: “ Соціальна група, політична спільність чи цивілізація визначаються передусім їхньою пам’яттю, тобто їх історією, але не тією історією, яка була в дійсності, а тією, яку створили їм історики…”.

Державотворчій процес в Україні потрібно розглядати, опираючись на історичне минуле української нації. Перш за все – це територія, на якій формувалася українська нація. Це безумовний вплив природи краю на зародження і розвиток в ньому суспільного життя. Як влучно висловився історик Ключевський, сила, яка тримає в своїх руках колиску кожного народу, це є природа його землі. Як показує історія – український народ є автохтоном на своїй землі. Предки українців оселились майже на тій самій території, на якій і сьогодні живуть їх нащадки. Український народ живе на території, яку здобув з початку свого розселення в східній Європі, дуже мало поступившись територією чужим народам. А ті нові території, що він здобував, були продуктом колонізації порожніх, незаселених просторів, з яких не було потреби когось усувати чи проганяти. Отже, український народ був не завойовник, а лише мирний колонізатор та освоювач нової землі.

Протягом століть формувалась українська нація, долаючи перешкоди, труднощі, відвойовуючи свою територію від багато чисельних завойовників як зі Сходу, та і з Заходу. Були в історії України і чорні сторінки, пов'язані також і з діями самих українців, коли не було злагодженості, коли відбувалась боротьба за владу, за вплив, коли самі українські гетьмани роздирали Україну на шматки… Територія України постійно перебувала під впливом то однієї, то іншої держави, або навіть входила до складу різних держав. Тим самим, український народ часто знаходився по різні боки кордону. І не було єдності, не було цілісності української нації. Між тим осмислення процесів державотворення в Україні потребує максимально точного, об’єктивного відтворення подій і фактів минулого. Складно, важко, але й безупинно, Український народ йде шляхом розбудові своєї демократичної держави. У демократичному ж суспільстві політична влада понад все орієнтована на громадянина в політичному житті.

Адже демократія це влада, що виходить із народу, змінюється народом й в інтересах народу. Україна друга за величиною країна Європи. За чисельністю населення вона наближається до Франції, а й за обсягом ВНП – до Італії. Проте політичні права України як нації мінімальні – не так на європейській арені, а й у власній державі. “У тому годину, як найубогіші країни світу користуються повним суверенітетом – пише видатний дослідник української історіїО.Субтельний, - Україна лише проголосила його на початку 90-х”. Ця кричуща невідповідність є загадкою історії, що спонукає пильніше розглянути минуле, яку нерідко лишалося поза увагою й ще частіше не знаходило розуміння”.

Досліджуючи історію України, я зосереджуюсь на проблемах розвитку українського суспільства. Одна із них – це відсутність в українців власної держави. Якщо заснування та зміцнення останньої є переважною рисою історії більшості народів, то цого не можна сказати про українців. Їхні невдачі у спробах здобути самостійність складають один з основних аспектів національного досвіду. Отже, українське минуле – це головним чином історія народу змушеного боротися за виживання й розвиток поза впливом тієї чи іншої цілком спрямованої держави.Основна мета даного дослідження – відслідкувати процес державотворення в Україні .

 1.Перші державні утворення. Русь – Україна.

Наші пращури крок за кроком долали відстань від кам'яного віку до вершин цивілізації. Десятки народів, сотні племен намагалися створити свою державу на землі. У межах нинішньої території України відбувалася державна консолідація скіфських і сарматських племен, тут залишили свій слід греки, римляни, готи, гуни, хозари, монголи, турки, литовці, поляки, угорці тощо. У процесі  консолідації у

УШ-ІХ століттях  виникають більш широкі політичні об'єднання східних слов'ян - своєрідні союзи союзів. До його складу входила майже половина східних слов'ян. Цей союз охоплював територію близько 120 тис. км2 і був уже справді державою. Приблизно в цей же час відбувається об'єднання північної частини східнослов'янських племен навколо Новгорода.  Процес політичної консолідації східних слов'ян завершився наприкінці IX ст. утворенням великої, порівняно єдиної середньо­вічної Давньоруської держави - Русь-Україна. Під владою Києва об'єдналися два величезних слов'янських політичних центри  -  Київський і Новгородський. Ця подія, котру, за літописами, співвідносять з 882 р., вважається датою утворення Давньоруської держави. Пізніше київські князі підкорили інші слов'янські племена - древлян, сіверян, радимичів, уличів, тиверців  та ін. Сучасники називали свою державу "Руською землею", "Руссю", а з XII ст. - "Вкраїною". Назву ж " Русь-Україна" ввели історики. На думку більшості дослідників, Русь виникла раніше, ніж завершився процес етнічної консолідації російського, українського і білоруського народів, тому цю державу можна вважати їхнім спіль­ним історичним надбанням. Але деякі вчені, слідом за  М. С. Грушевським, вважають, що вже антів і полян можна назвати українцями, а тому й Русь- Україна — це держава суто українська.Київська Русь характеризується як ранньофеодальна держава з чітким поділом на феодалів і залежне від них населення (смердів, рядовичів, закупів тощо).Проіснувала вона до середини XII ст., займаючи величезну територію з різноманітним, як за етнічними, так і за економічними ознаками, населенням. На кінець X ст. її тери­торія простягалася від гирла Дунаю до гирла Волги та від підгір'я Кавказу до Фінської затоки. Це була одна з найбільших держав Європи. Багато славних князів правили на її території, а особливо слід відмітити князя Володимира Великого, який влітку 988 р. охрестив свій народ.  Найбільшого розвитку Русь –Україна досягла за правління Ярослава Мудрого (1019— 1054 рр.). У цей період було створено найвідомішу пам'ятку давньо­руського права — Руську Правду.
Через міжусобні війни і через те, що Київ завжди був об’єктом нападу кочових народів, Київська держава починає занепадати.  Проте вона відразу не занепала і проіснувала ще 200 літ.

2.Галицько-Волинська держава як новий етап у процесідержавотворення на українських землях.

На загальному тлі поглиблення феодальної роздробленості й ослаблення Русі – України виділяються Галицьке та Волинське князівства. *У*1199 р. вони об'єдналися в одну державу. Її столицею, спершу,був  Галич (тепер райцентр Івано-Франківської області), потім Холм (містечко на території сучасної Польщі), а з 1272 р. - Львів. Найбільшої могутності це князівство досягло в роки правління  Данила Романовича (Галицького) (1219-1264 рр.). Він підкорив своїй владі не тільки Галичину і Волинь, але й Київщину та багато інших земель Південно-Західної  Русі.

М. Грушевський вважав, що з утворенням Галицько-Волинського князівства, сюди переміщується з Києва осередок української державності.

Інший видатний український історик -  С. Томашівський  - називав це утворення першою безперечно українською державою ( в  Київській державі він вбачав значний чужорідний елемент, якого не було  в західній українській державі), оскільки у ХІІІ ст. в апогеї своєї могутності ці об'єднані князівства охоплювали 90% населення, що проживало в межах нинішніх кордонів України.

У 1238 р. Данило Галицький розбив німецьких мечоносців,  а пізніше тривалий час чинив опір монголо-татарам на західно- українськихземлях. Через вторгнення у 1259 р. великого монголо-татарського війська у Галичину й Волинь Данило Галицький змушений був знову визнати зверхність монголо-татар і на їх вимогу зруйнувати власні оборонні укріплення та фортифікаційні споруди. У 1264 р. князь Данило Галицький помер. За наступників князя Данила внаслідок посилення феодальних міжусобиць і чвар (таку ж тенденцію спостерігали і під час розпаду Київської Русі) та спустошливих нападів монголо-татар починається занепад Галицько-Волинського князівства. Хоча на деякий час їм вдавалося зберігати державу й навіть розширювати території. Так, син Данила Лев приєднав до своїх володінь Люблінщину та частину Закарпаття, де проживало українське населення, В середині XIV ст., після смерті останнього галицько-волинського князя Болеслава Юрія II, який в 1340 р. був отруєний боярами, польські феодали захопили Галичину й частину Західної Волині. Основна частина Волині й Берестейська земля опинилися під владою Литовської держави.Литовські феодали виявили величезну політичну мудрість і зберегли віру, звичаї та права місцевого населення. Поступово вони самі підкори­лися руському культурному впливу і почали вважати себе нащадками князів Київської Русі, прийняли Руську Правду як власне джерело права, засвоїли давньоруську писемність. Основним джерелом права тривалий час була Руська Правда. Основні положення цієї збірки — закріплення феодальної власності, урегулювання договору позики не лише на гроші, але й на хліб, мед. Згодом її замінили власні акти Литовсько-Руської держави, серед яких найвідоміші Литовські Статути 1529, 1566 і 1588 рр.Кревська унія 1385 р. поклала початок політичному зближенню Литви та Королівства Польського. Цей процес завершився Люблін­ською унією 1569 р., яка об'єднала ці дві країни в нову державу — Річ Посполиту. Колонізація українських земель поляками доповнилася наступами на українську культуру, а після Брестської церковної унії 1596 р.— ще й національно-культурним гнітом.

3.Українська державність періоду козацької доби.

Поява козацтва відкрила у вітчизняній історії добу з новим змістом і складом. Аналіз системи влади та організації козацького самоврядування і судочинства дає підстави стверджувати, що тут продовжувала формуватися українська державність. Утворення і функціонування Запорізької Січі значною мірою зумовило тенденцію становлення державності України.

Тривалий час український народ не мав власної національної держави, що було унікальним явищемколи б організований у класове суспільство народ бувпозбавлений національної державності. Необхідність створення української державності та умов, що сприяли б цьому завданню, виявилися на початку національно-визвольної війни. Щоб усунути загрозу зникнення українського народу як етнічної спільності, в порядок денний було поставлено невідкладне завдання - створити і зміцнити державне національне утворення. Це об'єднало зусилля усіх класів українського суспільства в їх спільній боротьбі за визволення з-під влади Речі Посполитої.

Організаторами цієї держави стали козацька старшина та українська шляхта. Вони взялися за цю справу з перших днів війни. Вже у травні 1648 p. з багаточисельних джерел у Польщу почали надходити відомості, що Б.Хмельницький створює удільне князівство із столицею у Києві, а себе титулує князем Русі. На початку лютого 1649 p. Б.Хмельницький сам повідомив комісарів польського короля про свої наміри створити незалежну українську державу.

З початку формування українська держава мала основні її ознаки: органи публічної влади, які не збігалися з населенням, але виконували свої функції на визначеній території; територію, яку охоплювала державна організація і населення, що на ній проживало: податки, що збиралися на утримання органів публічної влади. Слід зазначити, що населення вільної України, визнавало нову владу.

Формування української держави здійснювалося у обстановці бойових дій, що обумовлювало її форму, а саме: для виконання державних функцій пристосовувалася вже готова, перевірена практикою військово-адміністративна, полково-сотенна організація козацтва. В екстремальних умовах війни, коли потрібно було максимально об'єднати та мобілізувати на боротьбу увесь народ, ця організація стала не тільки загальною для усіх повстанських сил, але й єдиною політико-адміністративною та судовою владою в Україні, їй не була підпорядкована тільки церква. Що ж до Запорізької Січі, то вона зберігала здавна встановлену форму правління.

Створення української національної держави вперше одержало правове оформлення та закріплення у Зборівському (серпень 1649 p.), а потім і у Білоцерківському (вересень 1651 p.) договорах, які Б.Хмельницький уклав із Річчю Посполитою.

Іноземні держави визнали вільну Україну за рівноправного суб'єкта міжнародних відносин і охоче вступали з нею у договірні відносини. У 1648—1654 pp. Україна підтримувала постійні дипломатичні зв'язки з сусідніми Валахією, Кримом, Молдавією, Трансільванією, Туреччиною. За договором 1649 р. турецького султана з "Військом запорізьким і народом руським", тобто вільною Україною, сторони взяли на себе такі зобов'язання: Туреччина — надавати Україні військову допомогу, а українським купцям — право вільно плавати по Чорному морю та безмитне торгувати у турецьких володіннях, а Україна — перешкоджатиме запорізьким і донським козакам нападати на Османську імперію. У ті ж роки Україна встановлює зв'язки з різними країнами Європи.

4. Відродження української національної державності (1917 -1921 рр.)

Перемога Лютневої 1917 р. буржуазно-демократичної революції й повалення самодержавства в Росії привели до кардинальних змін у суспільно-політичному устрої. Найвищим органом влади до скликання Установчих зборів став Тимчасовий уряд у Петрограді, який проголосив демократичні свободи і розпочав реорганізацію органів управління.

На хвилі народного піднесення і згуртування національних сил у Києві 31 березня 1917р. було створено Центральну Раду. До неї увійшли українські соціалісти, представники робітничих, солдатських, студентських організацій, профспілок, кооперативів, духовенства та ін. Головою Ради 7 березня було обрано видатного історика і громадського діяча М. Грушевського

Таким чином, Центральна Рада, що оформилась шляхом делегування, а не загальних демократичних виборів, за своїм представницьким складом, функціями, значенням і формами діяльності є прообразом парламенту України. Згідно із проголошеною Першим Універсалом (10 червня 1917р.) стратегічною лінією — «однині самі будемо творити наше життя» 15 червня 1917 р. був створений перший український уряд Генеральний Секретаріат на чолі з В. Винниченком. Він складався з генеральних секретарств, кількість яких у різні періоди коливалась від 8 до 14. Тим самим розпочався процес розмежування законодавчої й виконавчої влади. В організації місцевої влади і місцевого самоврядування Центральна Рада виходила з намагання реорганізувати попередню систему, пристосувавши її до потреб національно-державного будівництва.

Непослідовність дій Центральної Ради проявилася в тому, що в Четвертому Універсалі вона вдалася до визнання Рад робітничо-селянських І солдатських депутатів як органів місцевого самоуправління, не визначивши їхнє місце в структурі місцевих органів. Невдалими виявилися спроби врегулювати відносини між цими численними органами в Земельному законі від 18 січня 1918р., а також запровадивши законом від 6 березня 1918 р. новий адміністративно-територіальний поділ України на 30 земель. Структурна невизначеність системи самоврядування, відсутність належної правової бази та державного фінансування не дозволили Центральній Раді організувати діяльність органів влади й управління на місцях.

Важливим напрямом законодавчої діяльності Центральної Ради була робота над проектом Української Конституції, яка розпочалася після прийняття Першого Універсалу. Конституція УНР була ухвалена Малою Радою в останній день існування УНР, 29 квітня 1918р. Конкретно-історичні обставини зумовили її спрямованість як документа перехідного періоду, але, безперечно, це була демократична за своїм змістом конституція.

Тимчасовий робітничо-селянський уряд, бажаючи розповсюдити радянську владу на всю територію України, декретом від 6 січня 1919 р. скасував встановлену Центральною Радою назву держави «Українська Народна Республіка» (УНР) і затвердив іншу, на зразок РСФРР, офіційну назву Українська соціалістична радянська республіка" (УСРР). Відповідно до декрету від 29 січня 1919 р. уряд почав іменуватися на зразок російського -- «Рада Народних Комісарів УСРР».

Остаточно УСРР — як радянська форма державності,-- оформилась з прийняттям на ІІІ Всеукраїнському з'їзді Рад (6−10 березня 1919 р.) першої Конституції УСРР.

У Києві 29 квітня 1918 р. на скликаному за ініціативою «Союзу земельних власників» з'їзді українських хліборобів проголосили Гетьманом України П. Скоропадського. Центральна Рада була розігнана окупаційними військами. Але не слід вважати організаторами її повалення німців чи австрійців. Це сталося як закономірний результат невдоволення заможніших верств населення, які вимагали відновити приватну власність й покласти край революційному хаосові.

Для періоду гетьманства характерним є розвиток інституту державної служби. В основу вимог до держслужбовців були покладені не їхні політичні уподобання, а професійні ознаки.

До здобутків Української держави слід віднести й успіхи у зовнішньополітичній сфері (Гетьманат обмінявся посольствами з 12 державами). Під тиском німців навіть Радянська Росія визнала Українську державу. За короткий термін була створена власна дипломатична служба.

Гетьманські установи та органи зазнавали постійного втручання окупаційної влади, що проводила грабіжницьку політику в Україні. До Німеччини ешелонами вивозилось продовольство й промислове устаткування. Розпочалося масове повернення в Україну поміщиків і капіталістів, яким поверталися заводи, фабрики, землі, маєтки, виплачувалася компенсація за збитки. Все це спричинило надзвичайне загострення соціально-політичної ситуації у країні. Ситуацію в Українській державі ускладнювало також протистояння місцевої адміністрації й органів місцевого самоврядування, що перебували під впливом опозиційних до Гетьмана українських політичних партій.

У ніч з 13 на 14 листопада 1918 р. на таємному засіданні представників українських партій та інших організацій, об'єднаних в Український національний союз, було ухвалено план повстання і утворено керівний орган -Директорію.

Директорія не мала єдності щодо перспектив державного будівництва. Її голова В. Винниченко наполягав на розбудові держави за радянським зразком і союзі з більшовицькою Росією проти Антанти. Головний отаман війська С. Петлюра, навпаки, виступав за «європейську модель», і спільну з Антантою боротьбу проти радянської росії. В такій ситуації визначився третій, компромісний шлях.

В основу розбудови держави Директорією було покладено так званий трудовий принцип (що спричинило звинувачення Директорії у «більшовизмі»). В «Декларації» зазначалося, що «Директорія є тимчасова верховна влада революційного часу», яка «…передає свої повноваження лиш трудовому народові самостійної Української Народної Республіки». Тобто, за цим принципом експлуататорські класи позбавлялися виборчих прав.

В умовах кровопролитної громадянської війни Директорія й урядові установи змушені були неодноразово змінювати місце перебування (Вінниця, Проскурів, Рівне, Кам’янець-Подільський).

Революція в Росії, загострення соціально-економічних і національних суперечностей викликали хвилю революційного піднесення і в Австро-Угорській Імперії. Намагаючись врятувати монархію, імператор Карл видав 16 жовтня 1918 р. маніфест, за яким Австро-Угорщина перетворювалася на багатонаціональну федеративну державу. «Коронним землям» надавалося право створити власні представницькі органи — Національні ради. 18 жовтня у Львові відбулися збори всіх українських депутатів австрійського парламенту, галицького і буковинського сеймів, представників від основних політичних партій, а також від духовенства і студентства. Збори зі свого складу заснували Українську Національну Раду (УНРаду) на чолі з Є. Петрушевичем.

УНРада у Маніфесті від 19 жовтня проголосила Галичину, Північну Буковину й Закарпаття «одноцільною українською національною територією», що уконституйовується як Українська держава, щоправда у складі Австро-Угорщини.

9 листопада УНРада визначила назву української держави — Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). З перших днів існування ЗУНР робилися спроби возз'єднання із Східною Україною. 14 грудня 1918 р. у Фастові делегація ЗУНР підписала з Директорією передвступний договір. Акт злуки (соборності) урочисто відбувся 22 січня 1919р. на Софіївському майдані у Києві.

Невдовзі ЗУНР зазнала прямого нападу з боку Польщі, Румунії і Чехословаччини. З згоди і санкції Антанти Північну Буковину захопила Румунія, Закарпаття спочатку відійшло до Угорщини, а через декілька місяців -- до Чехословаччини. Отже, територію ЗУНР фактично складала лише Східна Галичина з 4-мільйонним населенням.

Є. Петрушевич з оточенням у листопаді 1919р. змушений був покинути українські землі і виїхати до Відня. В еміграції, з огляду на тісні контакти керівництва УНР і Польщі та неспроможність УНР захистити західних українців від Польщі, він оголосив про припинення чинності закону щодо об'єднання ЗУНР і УНР 25 липня 1920р. було утворено закордонний галицький уряд (уряд диктатора ЗУНР). Цей уряд і урядові установи, а також дипломатичні представництва і місії ЗУНР проіснували до травня 1923 р. Вони були розпущені Є. Петрушевичем після того, як Антанта 14 березня 1923 р. визнала Східну Галичину як таку, що належала без жодних застережень Польщі.

5.  Період радянської України.

Борючись проти Центральної Ради, більшовицькі організації докладаличимало зусиль для скликання Всеукраїнського з'їзду Рад, який бипроголосив більшовицьку владу в Україні, створив Українську радянськудержаву і затвердив в ній диктатуру пролетаріату. Ідею проведенняВсеукраїнського з'їзду Рад  висунула більшовицька фракція виконавчогокомітету Київської Ради робітничих депутатів.  З листопада 1917 p., їїпідтримали більшовики Харкова, Катеринослава, Одеси, Єлисаветграда таінших міст.  Ця діяльність знайшла підтримку тієї частини трудящих, які щевірили в більшовицькі лозунги. З'їзд мав стати важливим етапом на шляху

встановлення радянської влади в Україні. В період до створення в 1922 р. Союзу РСР Радянська Україна мала всі формальні ознаки суверенної держави, нагромадила цікавий досвід державотво­рення.

Помилкою було б вважати, що після утворення СРСР  українська державність припинила своє існування. Важко не погодитися з   В. К. Винниченком, який з цього приводу писав: «Так, форма української державності за цього відтинку нашої історії не є задовільна для нас. Так,— вона не самостійна, не незалежна, вона опанована Росією, вона поневолена, покалічена, грабована, замучена. Але суть її Держави є, вона живе, вона береже в собі сили, які не дозволяють ворогам знищити її, які невиразно тримають у собі  ідею самостійності, які у слушний час вибухнуть, щоб здійснити її...»

Двічі робилися спроби створити українську державу поза межами УРСР (проголошення Карпатської України у 1939 р. на території Чехо-Словаччини і Української Собор­ної Держави у 1941 р. на окупованій німцями території), але вони не мали успіху й звелися лише до політичних демонстрацій.

За часів радянської державності реально здійснилася віковічна мрія про об'єднання східних і західних українських земель.УРСР у складі Союзу РСР, незважаючи на проголошену і закріпленуконституцією суверенність, залишалася економічно, політично таідеологічно залежною від сваволі союзного бюрократичного центру.Український народ був позбавлений гідних сучасної цивілізації умовжиття. Щонайменший вияв його національної свідомості негайно таврувався якпрояв так званого буржуазного націоналізму і жорстоко придушувався.Панування бюрократичних сил призводило до порушень владою прав і свобод громадян. У середині 80-х років стала особливо помітною економічна,соціальна, політична криза. У суспільстві визріла ідея оновленняекономічних, правових і соціальних інститутів На першому етапі такимоновленням стала перебудова як соціально-економічного, так і політичногожиття. Але вона не виправдала покладених на неї надій.

6.  Україна на шляху до незалежності.

 Під  час   глибоких   соціальних   і політичних   зрушень  останнього десятиріччя посилився потяг усіх народів колишнього Союзу РСР до незалежності і розбудови власної держави. Втіленням державотворчих пошуків українського народу стало прийняття 24 серпня 1991 р. Верховною Радою УРСР Акту  про­голошення незалежності України і наступне його підтвердження все­українським референдумом 1 грудня 1991 р. На політичній карті світу з'явилася нова суверенна держава — Україна. В процесі “перебудови” все більше виявлялась недосконалість СРСР. Починали виникати “неформальні” організації, ідеологія яких була протилежною до ідеології КПРС. Саме ці організації мали велике значення у процесі розпаду СРСР, який, хоч ще виглядав стійко зовні, починав розхитування всередині.
Початковим етапом розпаду СРСР стали вибори 1990 р., які вийшли з-під контролю партії. У січні 1990 р., коли саме повним ходом ішла передвиборча компанія, демократичні сили України (Рух, “Меморіал” і т.ін.) запропонували відзначити День соборності України. І 21 січня 1990 р. між Києвом і Львовом був утворений “живий ланцюг” Ця подія вплинула перш за все на свідомість українців. Вона відновила в їхній пам’яті національну символіку, ідею єдності і незалежності України. Ця подія стала пробудженням від “глибокого сну”, в якому Україна і українці перебували в часи більшовицького терору. Мабуть резонансом цього пробудження стало те, що на виборах представникам Демократичного блоку вдалося здобути майже третину місць, а у деяких областях опозиційні сили здобули більшість. І хоч преса і телебачення ще перебували під контролем КПУ, хвиля протесту і бажання волі уже невпинно піднімалася: над багатьма містами і селами України замайоріли синьо-жовті прапори. Головою Верховної Ради став В. Івашко, опозиційні сили в парламенті очолив І. Юхновський. У стінах парламенту все частіше лунало питання про незалежність України. 9 липня 1990 р. В. Івашко подає у відставку, внаслідок чого прокомуністична більшість залишається без керівника. Вперше Верховна Рада зважується на крок, який “випадав” за рамки програми і політики центру. 16 липня 1990 р. Верховна Рада поіменним голосуванням прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цей документ став великим кроком на шляху творення державності України, але одночасно він ще більше загострив ситуацію, і на грудневому пленумі (1990 р.) лунали заклики до боротьби з “сепаратистами” і “націоналістами”. Декларація про державний суверенітет України не отримала статусу конституційного акта, але в той же час більшість погодилася на внесення до Конституції УРСР статті, яка проголошувала верховенство законів УРСР на її території над союзними законами.
3 серпня 1990 р. відбулося прийняття Закону про економічну самостійність України. Це стало логічним продовженням прийняття Декларації, бо наповнювало її реальним змістом.Після прийняття Декларації відбулися вибори нового Голови Верховної Ради, на яких переміг Леонід Кравчук.
Друга сесія Верховної Ради УРСР, що розпочала свою роботу 1 жовтня1990 р. працювала у супроводі численних мітингів і протестів. На майдані Незалежності було встановлено наметове містечко. Жителі цього містечка висловлювали думки мільйонів громадян. Основною причиною пікету було те, що склад Верховної Ради не відображав волю народу.Остання спроба контрнаступу КПУ була пов’язана з тим, що громадський рух в Україні набув радикального характеру. Ця спроба була спрямована на те, щоб припинити демократизацію українського суспільства, але суверенітет України був вже невідворотним. Не отримала підтримки і спроба консервативних сил СРСР вчинити державний переворот та зберегти радянську імперію.  Референдум 1 грудня 1991 р. переважною більшістю голосів підтвердив рішення Верховної Ради про вихід України з СРСР.Отже, ще 24 серпня 1991 р. на карті з’явилася нова незалежна держава.СРСР не міг мати свого логічного продовження, оскільки цілком “вичерпав резерви, які дозволяли йому існувати, після чого самозруйнувався”. З  усіх вище описаних подій ми можемо зробити висновок, що творення державності України відбувалося дуже повільно. Мабуть неможливо точно сказати, коли розпочався цей  процес. Уже 25 років ми живемо в незалежній країні, проте і досі дивимось на наше сьогодення, минулим і майбутнє з деяким песимізмом. Дехто і досі не вірить у самостійність Української держави, і взагалі в те, що ця держава реально існує.

Висновок

М. Грушевський писав: «Повна самостійність та незалежність є послідовним, логічним завершенням запитів національного розвитку та самовизначення будь – якої народності, що займає певну територію і має достатні задатки та енергію розвитку».Історія держави і права України, багатовікової боротьби її народу застворення своєї національної державності показує, що ця боротьбавідбувалася у виключно складних умовах. Доводилося постійно протидіятипрагненню агресивних сусідів запровадити на території Україниколоніальний режим, ліквідувати не тільки паростки українськоїнаціональної державності, але навіть таке державне утворення, якукраїнська козацька республіка і держава Богдана Хмельницького.

Українська національна державність бере початок від могутньоїсередньовічної східнослов'янської держави — Русі- України. Ідея розбудови української національної державності розвиваласяодночасно із формуванням української народності. Вже Данила Галицькогосучасники не без підстав називали "українським королем". У боротьбі з підступними намірами Литви та Польщі, зазіханнями кримського хана формувалася й міцніла козацька держава — Запорізька Січ.Вона й до сьогоднішніх днів зберігається у пам'яті народній як символукраїнської державності, яскравий взірець української державної ідеї,зразок самореалізації народної волі.

Новий спалах боротьби та, на жаль, тільки тимчасові перемоги у відродженні української національної державності почався після Лютневої демократичної революції 1917 p. Важливою віхою на цьому шляху стало проголошення Української Народної Республіки у листопаді 1917 p. Але процес розбудови незалежної демократичної держави був припинений  тоталітарним радянським режимом.Сім десятиріч Україна входила до складу колишнього Союзу РСР,  її державність в цей період мала переважно формальний характер.   Лише у 1991 p. Україна остаточно стала незалежною державою. Перебудовуються державні структури, формується нове демократичне право, прийнято Конституцію суверенної України. На політичній карті світу з'явилася нова незалежна країна європейського  рівня, визнана майже 140 державами. У нашому суспільстві небагато людей, які вважають за початок процесу державотворення події, які відбувалися у  Другій світовій війні. Ті, хто й досі не хочуть визнати Україну, як самостійну державу є, як правило, іномовними громадянами. Досить багато громадян вважають, що Україна, як держава, бере свій початок ще від Русі-України. З цими людьми важко не погодитись, адже саме із заснуванням Києва і згодом Київської Русі, ми пов’язуємо створення України. Проте, багато є за те, що Україна почала формуватись як  держава з 1991 року з прийняттям Акту  проголошення незалежності України висловилось громадян найбільше.

Проте проголошення незалежності України було лише початком.Зараз ми переживаємо тяжкий етап державотворення. Україні треба працювати і власним розумом розбудовувати власну державу, підтримуючи добросусід­ські взаємини з іншими країнами де б вони не були розміщені. «Нам пора для України  жити» - давно були сказані ці слова І. Франко, але вони актуальні і сьогодні. Невже не хо­четься гордитися своєю державою? Щоб її знали в усіх країнах світу, знали і заздрили.  Україна,  як і великий Кобзар, -  вічні. Ми ж маємо усе необхідне —родючу зем­лю, багато річок, сприятливий клімат і ве­лике та працьовите населення.

Ось тому, вважаю, варто повчи­тися у наших братів і сусідів умін­ню відстоювати свої національні інтереси і дбати за процвітання  рідної України — великої європей­ської держави, котру хоче бачити  щасливою кожний українець. І, може, я надто ідеалістично див­люся на проблему, але мені здається, що для багатьох матеріальних перетворень у нашому житті насамперед  необхідна абсо­лютно нематеріальна річ — любов до Бать­ківщини.

Список використаної літератури

 1. Історія держави і права України. В 2-х книгах.  К., 2001.

 2. Грушевський М. С. Ілюстрована Історія України. К, 2000.

3. Грушевський М. Історія України - Руси.  Київ, 1991.

4. Кульчицький С. В.  Україна: суспільство й держава на терезах історії

(1991-2006 р.).

5. Лотоцький А. Історія України для дітей. – Івано-Франківськ, 1993.

6. Полонська-Василенко Н. Історія України, 1995. – С. 173.

7.  Середняцька Г. Історія України. Опорні конспекти. – Київ, 2003.

8. Субтельний О. Історія України. – К., 2000.

9. Скирда І. М,   Марченко О. С. Історія України у визначеннях,таблицях і схемах . Веста. Вид – о «Ранок». 2007.

10. Турченко Ф. Новітня історія України. – Київ, 2006.

11. Орленко В. І. Орленко В. В. Історія держави і права України. К., 2006.

12. Усенко І. Б. Основи правознавства.  К.,1998.

13.  «Битва за Україну», газета «Подільські вісті», № 134 – 144 , 24.09. 2013.

14. Фурманчук В. «Прощай Європо?», газета «Подільські вісті», № 179 - 180 , 26.11. 2013.

15. «Я – європеєць», газета «Подільські вісті», № 185 - 186 , 05.12. 2013.

ТЕЗИ-АНОТАЦІЇ

 До учнівської творчої роботи Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України і державотворення» учениці 10 класу Підгаєцької ЗОШ І-ІІІ ст. Гатали Ірини Юріївни на тему «Живе Україна - в ній наша душа», керівник Скриник Тетяна Михайлівна, учитель історії Підгаєцької ЗОШ І-ІІІ ст.

 В своїй роботі автор наголошує, що тисячоліттями наші пращури творили на європейському континенті могутні держави, про безцінний внесок котрих у розвиток європейської цивілізації нині ми дізнаємося із багатьох історичних писемних джерел. Автор зазначає, що українська національна державність бере початок від могутньої середньовічної східнослов'янської держави – Русі-України. Ідея розбудови української національної державності розвивалася одночасно із формуванням української народності. Покоління українських борців за державність надихалися прикладом Русі-України, Української  держави   ІУ – ІХ століть - од­нієї з найбільших, наймогутніших, найбагатших держав Європи, ко­трою правили київські князі. Вони були славними воїнами, родича­лися і вступали у військові союзи з правителями таких держав Єв­ропи, як Польща, Швеція, Франція, Німеччина, Англія, Угорщина...

Русь-Україна характеризується як ранньофеодальна держава з чітким поділом на феодалів і залежне від них населення (смердів, рядовичів, закупів тощо). Проіснувала вона до середини XII ст., займаючи величезну територію з різноманітним, як за етнічними, так і за економічними ознаками, населенням.  Тисячоліття бездержавності, під час якого Україну знекровлювали, грабували, стирали з географічної карти та з історичного передання різні напасники: від татарських орд, польських визискувачів, мос­ковських самодержавних сатрапів аж до більшовицьких катів та фа­шистської чуми XX століття, від­кинуло Україну назад у розвитку.

Проте були у нашій історії і світ­лі, яскраві сторінки людського ратного і духовного подвигу - Козаччина, якою захоплювалася уся Європа, а заможні західно - європейці посилали в науку на Січ своїх нащадків, просвітницька ді­яльність братств та Києво-Могилянської академії, де вважали за честь навчатися західноєвропей­ські спудеї, потужний народний спротив усілякому гніту і понево­ленню під проводом козацьких народних ватажків, котрий не дав загаснути прагненню українців до свободи і до створення своєї держави.

У роботі автор описує  новий спалах боротьби  у відродженні української національної державності почався після Лютневої демократичної революції 1917 p. Важливою віхою на цьому шляху стало проголошення Української Народної Республіки у листопаді 1917 p. Але процес розбудови незалежної демократичної держави був припинений  тоталітарним радянським режимом .

На рубежі 80—90-х років XX ст. в Україні сталися епохальні історичніподії. В умовах глибокої соціально-економічної і політичної кризи вреспубліці розпочався  процес згортання командно-адміністративної системи,ліквідації партійно-радянської номенклатури. Намітився перехід доринкових економічних відносин.

Конкретним, реальним змістом наповнювався суверенітет України, що у кінцевому рахунку призвело до проголошення у серпні 1991 p. незалежності України Здобувши незалежність, народ України розпочав активну діяльність по створенню своєї демократичної правової держави.  16 липня 1990 p. була прийнята Декларація про державний суверенітет України, а 24 серпня 1991 р.— Акт проголошення незалежності України, чим відкрилися широкі можливості для демократичного розвитку України. Прийняття Основного Закону стало для України закономірним і логічним завершенням непростого процесу творення власної держави. Конституція — це одна з важливіших гарантій її незалежності, справді реформаторської розбудови держави.   Справедливі слова  С.  М. Грушевського: «Повна самостійність та незалежність є послідовним, логічним завершенням запитів національного розвитку та самовизначення будь – якої народності, що займає певну територію і має достатні задатки та енергію розвитку».