**ТЕМА 1. Господарство й суспільство українських землях у період від найдавніших часів до кінця ІХ ст.**

**1.** Найдавніші люди (архантропи) з’явилися на території України майже 1 мільйон років тому. Перші людські спільноти (первісні стада) становили невеликі замкнені групи кровних родичів. Основними заняттями архантропів були збиральництво й мисливство. Вони вміли виготов-ляти примітивні кам’яні знаряддя праці.

 Близько 35 тисяч років тому з’явилися люди сучасного типу – кроманьйонці. У цей час на зміну первісним стадам прийшли родові общини. Виник звичай, який дозволяв шлюби тільки між чле-нами різних общин. Це сприяло об’єднанню общин у племена.

 У VI – IV тисячоліттях до нашої ери люди перейшли від мисливства й збиральництва до землеробства та скотарства. Однією з найяскравіших землеробських культур давнини на території України була трипільська культура. Вона існувала в IV – III тисячоліттях до нашої ери. Люди трипільської культури першими стали виготовляти металеві (мідні) знаряддя праці.

 **2.** У VII столітті до нашої ери в степах Північного Причорномор’я з’явилися скіфи. Це були іраномовні кочові племена. Вони підкорили собі більшість місцевих жителів і створили великий союз племен. У V столітті до нашої ери скіфський племінний союз перет-ворився на рабовласницьку державу на чолі з царем.

 У ІІІ столітті до нашої ери в степах Північного Причорномор’я з’явилися нові іраномовні кочовики – сармати. Вони розбили скіфів. Сарматам не вдалося створити власну державу. Але вони протягом шести століть панували в українських степах.

 На зміну сарматам прийшли інші кочовики. Протягом тисячоліття в степах Північного Причорномор’я панували тюркські кочові народи.

 У VII – VI століттях до нашої ери на північному узбережжі Чорного моря виник ряд грецьких міст-держав. Вони являли собою рабовласницькі республіки. У 480 році до нашої ери декілька грецьких держав об’єдналися. Виникла велика рабовласницька держава – Боспорське царство. Грецькі держави існували до IV століття нашої ери.

 **3.** Слов’яни походять від автохтонного індоєвропейського населення Східної Європи. Прабатьківщиною слов’ян був регіон між середньою течією Дніпра й Віслою. У V – VII століттях нашої ери слов’яни розселилися по Європі. Унаслідок цього слов’янський етнос розпався на три гілки: західних слов’ян, південних слов’ян і східних слов’ян.

 На території України, Росії та Білорусії жили східні слов’яни. У VII – VIII століттях існувало 14 східнослов’янських племінних союзів. На українських землях жили поляни, древляни, сіверяни, уличі, тиверці, волиняни, бужани – прямі предки українців.

 У VI – IX століттях у східних слов’ян дуже успішно розвивалися сільське господарство (землеробство та скотарство), ремесло й торгівля. Піднесення економіки сприяло утворенню держав. У VIII – IX століттях союзи племен перетворилися на держави – племінні князівства. На чолі князівств стояли князі.