**Тема 4. Соціально-економічне становище українських земель у період від середини XVII – до кінця XVIII ст.**

**1.** Посилення соціального, економічного, релігійного й національного гніту штовхало українців до нового повстання. Узимку 1648 року українці знову повстали проти польських властей і шляхти. Головною рушійною силою повстання стало козацтво. До козаків приєдналися селяни й міщани. Очолив повстання Богдан Хмельницький. Він був видатним організатором, полководцем і політиком. Повстанці обрали його гетьманом. Хмельницький уклав військовий союз із кримським ханом.

Повстання швидко переросло у визвольну війну. У 1648 році українська армія Богдана Хмельницького й татарські війська здобули кілька перемог над польськими військами й визволили більшу частину України. Визвольна війна переросла в революцію. На визволені землі було перенесено політичний устрій Запорозької Січі. Виникла українська козацька держава – Військо Запорозьке. На чолі держави стояв гетьман. На визволеній території було ліквідовано велике феодальне землеволодіння й кріпацтво.

У 1649 році українська армія Богдана Хмельницького здобула перемогу над польським військом у битві під Зборовом. Але Хмельницького зрадив кримський хан. Після цього Хмельницький уклав з польським урядом Зборівський договір, за яким козацька Україна отримувала автономію.

Але в 1651 році поляки відновили війну з Україною. Під час битви під Берестечком кримський хан знову зрадив Хмельницького. Після цього Хмельницький уклав з польським урядом Білоцерківський договір. Новий договір істотно обмежував автономію України.

У цей час тисячі українських козаків і селян ішли за польсько-російський кордон на землі, які лежали на схід від Полтави. Через набіги кримських татар ці землі були малозаселеними. Російський уряд не тільки дозволяв українцям селитися тут, а й надавав їм привілеї – слободи. Ці землі стали називати Слобідською Україною.

У 1652 році Богдан Хмельницький відновив війну з Польщею. Кримський хан був ненадійним союзником. Хмельницький звернувся по допомогу до російського царя. У 1654 році між Україною й Росією було укладено Переяславський договір. За ним Україна входила до складу Росії на правах автономії. Росія зобов’язалася боронити Україну й оголосила війну Польщі. Але незабаром російський уряд став порушувати автономні права України.

**2.** Після смерті Богдана Хмельницького в 1657 році гетьманом став його син Юрій. Але незабаром Юрія Хмельницького було усунено від влади. Гетьманом став Іван Виговський. Він намагався зберегти бодай автономію козацької України. Виговський орієнтувався на Польщу. Його пропольська політика викликала громадську війну. Противників Виговського підтримувала Росія. У 1658 році Виговський уклав з польським урядом Гадяцький договір, який передбачав входження України до складу Речі Посполитої на правах автономії. Після укладення Гадяцького договору громадянська війна розгорілася з новою силою.

У 1659 році Виговський зрікся гетьманства. Гетьманом знову став Юрій Хмельницький. Представники Росії примусили його підписати новий Переяславський договір, який істотно обмежував автономію України. У 1660 році польські війська знову вторглися в Україну. У цих умовах Юрій Хмельницький підписав з польським урядом Слободищенський трактат, який передбачав входження України до складу Речі Посполитої на правах автономії. З цим рішенням не погодилася більшість козаків Лівобережної України. Громадянська війна розгорілася з новою силою. У 1663 році Юрій Хмельницький зрікся гетьманства. На Правобережній Україні гетьманом став Павло Тетеря, на Лівобережній Україні – Іван Брюховецький. Козацька Україна розділилася на дві частини.

**3.** Павло Тетеря орієнтувався на Польщу, Іван Брюховецький – на Росію. Спроба Тетері возз’єднати Україну за допомогою польських військ закінчилася невдачею. У 1665 році Тетеря зрікся гетьманства. Правобережним гетьманом став Петро Дорошенко. Він прагнув возз’єднати Україну. Спочатку Дорошенко орієнтувався на Польщу.

У 1667 році між Польщею й Росією було укладено Андрусівське перемир’я. Згідно з його умовами Правобережна Україна відходила до Польщі, Лівобережна Україна – до Росії.

Після укладення Андрусівського перемир’я Дорошенко переорієнтувався на Туреччину. Туреччина подала йому допомогу. У 1668 році Дорошенко об’єднав Правобережжя й Лівобережжя. Але загарбницька політика Польщі, Росії та Туреччини завадила йому закріпити успіх. У 1676 році Дорошенко зрікся гетьманства. Козацька революція закінчилася.

Наприкінці XVIII століття центр політичного життя України перемістився на Лівобережжя. Воно перебувало під владою Росії. На Лівобережжі збереглася українська державність (автономія). Цей регіон українці називали Гетьманщиною.

У 1687 році гетьманом Лівобережної України став Іван Мазепа. Він був розумною й освіченою людиною. Мазепа дбав про розвиток культури й церкви. Але його головною метою було об’єднання всіх українських земель у межах однієї держави. Мазепа намагався створити надійну соціальну опору для реалізації свого плану. Гетьман зміцнював привілеї козацької старшини за рахунок рядового козацтва й селянства. Політика Мазепи викликала невдоволення рядових козаків і селян.

У 1700 році розпочалася російсько-шведська війна. Цю війну історики називають Північною. Під час війни російський цар Петро І нещадно експлуатував людські й матеріальні ресурси українських земель. Політика Петра І викликала невдоволення українців. Мазепа вирішив відмовитися від проросійського курсу. У 1708 році він перейшов на бік шведського короля Карла ХІІ. У 1709 році Мазепа уклав з Карлом ХІІ договір, який передбачав створення незалежної української держави. Але українське населення не підтримало Мазепу. Єдиною великою групою українського населення, яка пішла за Мазепою, були запорозькі козаки.

Після переходу Мазепи на бік Карла ХІІ Петро І розгорнув кампанію терору проти українців. У 1708 році було зруйновано гетьманську столицю Батурин, у 1709 році – Запорозьку Січ. Запорозькі козаки втекли на територію Кримського ханства.

У 1709 році армія Карла ХІІ зазнала поразки в битві під Полтавою. Після цього Мазепа та його прибічники втекли до турецьких володінь (до Молдавії). Тут старий гетьман незабаром помер. Тут же в 1710 році козацька рада обрала гетьманом у вигнанні Пилипа Орлика. Він прагнув створити незалежну українську державу. Орлик склав проект конституції. У 1711 році він уклав військовий союз із кримським ханом. У цьому ж році Орлик здійснив похід в Україну. Але похід закінчився провалом. Протягом наступних років Орлик намагався заручитися підтримкою провідних європейських держав. Але ці намагання виявилися безрезультатними.

У 1708 році козацька старшина, яка не пішла за Мазепою, обрала гетьманом Івана Скоропадського. Але Петро І обмежив владу гетьмана. Цар і далі експлуатував людські й матеріальні ресурси українських земель.

Після смерті Скоропадського в 1722 році Петро І не дозволив обрати нового гетьмана. Протягом п’яти років Гетьманщиною управ-ляла Малоросійська колегія, яка складалася з шести російських чиновників.

Загроза війни з Туреччиною змусила царський уряд дозволити вибори нового гетьмана. У 1727 році гетьманом Лівобережної України було обрано Данила Апостола. У 1734 році царський уряд дозволив запорозьким козакам повернутися в рідні місця. Вони заснували Нову Січ.

Після смерті Апостола в 1734 році вибори гетьмана знову були заборонені. Протягом шістнадцяти років Гетьманщиною управляло Правління гетьманського уряду, яке складалося з трьох російських і трьох українських чиновників.

Останнім гетьманом Лівобережної України був Кирило Розумовський (1750 – 1764 роки). У 1764 році цариця Катерина ІІ скасувала пост гетьмана. Гетьманщиною стала управляти Друга Малоросійська колегія. У 1775 році було зруйновано Запорозьку Січ, у 1781 -– 1783 роках – знищено рештки української автономії. У 1783 році Катерина ІІ відновила на українських землях кріпацтво. Російська імперія поглинула козацьку Україну.

Спустошливі війни 50 – 70-х років ХVII століття перетворили Правобережну Україну на безлюдну пустелю. Більша частина Правобережжя перебувала під владою Польщі. На початку 80-х років XVII століття польський уряд став організовувати нове заселення цього краю. На Правобережжі було відновлено козацтво. Цей край швидко заселили українські козаки й селяни, багато з яких повернулися в рідні місця з Лівобережжя. Одночасно з українськими козаками й селянами на Правобережжя поверталася польська шляхта.

У 1699 році польське керівництво прийняло рішення про ліквідацію правобережного козацтва. Але намагання реалізувати цей план наштовхувалися на збройний опір козаків. Ситуацією скористався Іван Мазепа. У 1704 році він приєднав Правобережжя до Лівобережжя. Але незабаром Петро І повернув Правобережну Україну Польщі.

Польський уряд роздав правобережні землі шляхтичам. Щоб привабити на свої землі українських селян, шляхтичі пропонували їм пільги. Селяни на певний час звільнялися від усіх повинностей.

Після закінчення пільгових років шляхтичі примушували селян працювати на себе. На Правобережжі було відновлено кріпацтво. Католицька й греко-католицька церкви наступали на православну церкву. Православні українці зазнавали утисків.

Соціальний, економічний, релігійний і національний гніт зумовив виникнення українського визвольного руху. Провідною силою цього руху були гайдамаки. Гайдамаками ставали козаки, селяни, міщани. Гайдамаки кілька разів повставали проти польських властей і шляхти. Але ці повстання закінчилися поразками.

У XVIII столітті Річ Посполита занепала. Її ослабила егоїстична політика польської шляхти. Ситуацією скористалися сусіди Речі Посполитої. У три прийоми (1772, 1793 і 1795 роки) Росія, Австрія і Пруссія поділили Річ Посполиту між собою. Правобережна Україна дісталася Росії.

У другій половині XVIII століття Росія здобула перемоги в двох війнах з Туреччиною (1768 – 1774 роки і 1787 – 1791 роки), унаслідок чого до російських володінь було приєднано Північне Причорномор’я.

Західноукраїнські землі потрапили під владу Австрійської імперії. Унаслідок першого поділу Речі Посполитої до Австрії відійшла Східна Галичина. У 1774 році австрійці відібрали у Туреччини Північну Буковину. Закарпатська Україна (Закарпаття) разом з Угорщиною потрапила під владу Австрійської імперії ще в XVII столітті.