**Тема: Галицько-Волинська держава**

1. Утворення Галицько-Волинської держави.
2. Данило Галицький , його внутрішня та зовнішня політика.
3. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.
4. Культура Галицько-Волинської держави

**1. Утворення Галицько-Волинської держави.**

Роман Мстиславич. Галицько-Волинська держава утворилася шляхом об’єднання Волинського та Галицького князівств у 1199 р. волинським князем Романом Мстиславичем. Він стояв на чолі держави з 1199 р. по 1205 р. У внутрішній політиці князь намагався добитися державної консолідації галицько-волинських земель. послаблення впливу боярської верхівки та зміцнення князівської влади. Крім Галичини і Волині князь Роман поширив свій вплив на Берестейщину і Київщину. У зовнішній політиці він підтримував добрі стосунки із сусідніми Угорським та Польським королівствами, вів успішну боротьбу з половцями та литовськими племенами. Роман загинув під час походу у 1205 р. біля м. Завіхоста у Польщі.

Цей період в історії Галицько-Волинської держави можна охарактеризувати як період політичної нестабільності. Основним його змістом була боротьба за владу у державі. Оскільки прямі спадкоємці Романового трону сини Данило і Василько були ще дітьми і не могли самостійно князювати, різні боярські угруповання намагалися скористатися з цього і посадити на княжий престол своїх ставлеників. Спочатку в м. Галичі утвердилися представники чернігівської династії Ігоревичів. Проте у 1211 р. проти них виступили галицькі бояри і, отримавши підтримку від Угорщини, перемогли князів і стратили їх. Боячись потрапити в залежність від Угорщини бояри проголосили у м.Галичі князем десятирічного Данила, але намагалися самі керувати державою. У 1213 р. стався взагалі безпрецедентний випадок, коли князем себе проголосив знатний боярин Володислав Кормильчич. З 1214 р. Угорське та Польське королівства підпорядковують собі галицький престол, попередньо домовившись і проголосивши королем Галичини угорського королевича Коломана. Їх втручання реально загрожувало єдності та самостійності галицько-волинських земель. З початку 30-х рр. ХІІІ ст. у боротьбу за престол активно включаються Данило і Василько Романовичі, які на цей час закріпилися на Волині. Зміцненню їх становища сприяла перемога над німецькими хрестоносцями під м. Дорогичином (1238). У цьому самому році галичани запросили Данила на батьківський престол. Проте остаточно він утвердився на галицькому престолі після перемоги у битві біля м. Ярослава (1245), де Данило подолав угорське військо і сили основного конкурента на престол – Ростислава (чернігівського).

1. **Данило Галицький , його внутрішня та зовнішня політика.**

Данило Галицький (1245 – 1264). відновив єдність Галицько-Волинської Русі, подолав боярську опозицію і намагався відродити свою державу після татарського погрому. Він відбудував зруйновані міста, заклав близько 70 нових, серед яких міста Львів і Холм. Основним своїм завданням Данило вважав визволення руських земель від монголо-татар. З цією метою він реорганізував і посилив власне військо, установив мирні відносини з Угорщиною, Польщею та іншими державами. У відносинах з Папством намагається схилити Рим до організації хрестового походу проти татар. Власне на таких умовах, після обіцянки Папи допомогти у боротьбі із завойовниками, Данило прийняв королівську корону у м.Дорогичині (1253). Не отримавши обіцяної допомоги, Данило Галицький сам розпочав боротьбу проти Орди. У 1254 р. він звільняє частину руських земель подолавши монголо-татарське військо на чолі із воєводою Куремсою. Проте Орда. занепокоєна посиленням Галицько-Волинської Русі, у 1259 р. присилає нову велику орду на чолі з воєводою Бурондаєм. Побачивши перевагу противника в силі, не бажаючи нового кровопролиття і великих руйнувань, Данило змушений був прийняти умови Бурондая і зруйнувати укріплення головних міст князівства. Лише мешканці м. Холма зуміли відстояти своє місто. Сам Данило після приходу Бурондая переїхав до Польщі і ще кілька років намагався зібрати сили для боротьби з Ордою, але безуспішно. У 1264 р. Данило Галицький помер. Він був наймогутнішим володарем Галицько-Волинської держави. Галицько-Волинська держава за наступників Данила.

1. **Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.**

Першим наступником Данила Галицького став його син Лев Данилович (1264 – 1301). Він князював у союзі із дядьком – волинським князем Васильком, а згодом із Володимиром Васильковичем та іншими представниками роду Романовичів. Лев Данилович прагнув зберегти єдність своєї держави, розширити її кордони. Він здійснив успішні походи на Литву, Польщу, взяв під свій контроль частину Закарпаття. У стосунках з Ордою намагався звести її вплив на Галицько-Волинську державу до мінімуму. Князь надавав татарам лише воєнну допомогу для організації походів, хоча і сам вдало використовував ординців для реалізації своїх намірів. Після нього на чолі держави став Юрій І Львович (1301 – 1315) який носив королівський титул, як і його дід Данило. Час його князювання – період політичної стабільності й активного соціально-економічного розвитку держави. Про могутність і авторитет князя свідчить факт заснування ним власної Галицької митрополії (1303). У зовнішній політиці Юрій І надав перевагу дипломатичним методам, прагнучи встановити добросусідські відносини із сусідніми державами. З 1315 р. по 1323 р. князювали його сини Андрій та Лев. Вони іменували себе “князями усієї Русі”. У зовнішній політиці князі орієнтувались на союз з тевтонцями та Польщею, намагаючись з їх допомогою послабити залежність від Орди. Існує припущення, що князі вели активну боротьбу з Ордою і у цій боротьбі загинули у 1323 р. Вони були останніми представниками роду Романовичів на галицько-волинському престолі. Після них його посів Юрій ІІ Болеслав (1325 – 1340) – син Марії (сестри Андрія та Лева) і мазовецького князя Тройдена. Цей князь у зовнішній політиці дотримувався орієнтирів своїх попередників. Щодо внутрішньої, то існує припущення, що він намагався послабити вплив місцевих бояр, зменшити економічні привілеї верхівки, протегував іноземців, підтримував католицьке духовенство. Саме це ускладнило політичну ситуацію у державі і спричинило змову проти князя. У квітні 1340 р. Юрій ІІ Болеслав був отруєний у м. Володимирі.

**4. Культура Галицько-Волинської держави**

Культура Галицько-Волинської держави успадкувала багату давньоруську культуру, розвинула її у поєднанні з місцевими традиціями. Основними центрами культурного та духовного життя були міста, княжі двори, церкви та монастирі. Провідну роль посідали стольні міста – Володимир, Галич, Холм. Літописи згадують про існування шкіл, які давали початкову освіту, спеціальних шкіл, де навчали ремеслам. Існує припущення, що крім початкових існували вищі школи, які давали знання іноземних мов і готували державних службовців, дипломатів. Найвідомішими пам’ятками літописання і літератури є Галицько-Волинський літопис та Галицьке Євангеліє. Літопис є не тільки історичним, а й літературним твором, насиченим переказами, приказками, прислів’ями, які свідчать про високий рівень розвитку усної народної творчості, фольклору. З архітектурних пам’яток відомі церкви Св. Іоана у м. Холмі та Св. Пантелеймона у м. Галичі, монастир Спаса на Самбірщині, Георгіївська церква в м. Любомлі та ін. Основними жанрами живопису були іконописання, фреска, мозаїка. Фрагменти настінного розпису збереглися в Успенському соборі у м.Володимирі, а про особливості іконопису дають уявлення ікони Богородиця Одигитрія з міст Дорогобужа і Луцька, Св .Георгія з Тур’ї на Самбірщині та ін. Високого рівня розвитку набуло декоративно-ужиткове мистецтво, представлене оздобленими обкладинками книг (Галицьке Євангеліє), прикрасами, зброєю, предметами побуту.