7 клас Урок 9: Київська держава за часів правління Ярослава Мудрого.

*Мета уроку*: охарактеризувати зміни, що стали за часів правління Ярослава Мудрого; визначити причини міжусобних війн; розвивати уміння аналізувати, самостійно працювати , роботи висновки, досліджувати документи вирішувати історичні задачи; виховувати цікавість до вивчення минулого, гордість за героїчні часи нашої держави.

*Тип уроку:* комбінований

*Основні дати:* -1015 -1054 - роки правління Ярослава Мудрого -1036 – перемога над печенігами -1051 – утворення Києво-Печерського монастиря.

Структура уроку

І.Організація класу. ( Привітання)

2.Актуалізація опорних знань:

1. Здійснюючі подорож у часи Київської держави, ми зустрічали на шляху різних людей: князів, дружинників, міщан та селян, іноземців, що приїхали до Києва. Особливо багато було купців. Згадайте яким торгівельним шляхом вони везли товари з Європи? **/** робота з картою **/** Яки моря єднав цей торгівельний шлях?

2. Давні часи, так як і часи середньовіччя, ми уявляємо собі незвичайними, казковими, іноді ідеалізуємо життя людей. З курсу всесвітньої історії ми знаємо, що війна тоді була величезним лихом та звичайною справою одночасно. Київська держава не була виключенням. Князі Русі – України багато воювали, відстоюючи свое право на буття. Давайте послухаємо загадки та спробуємо впізнати особистість князя до якого відносяться слова:

1. Він на воротах Цареграда Свій щит прибив – Русі награда. Про Київ світ заговорив І побрататись з ним хотів. Літописи доносять людям: «Хай Київ матір'ю всім буде...» Своїй дружині він казав та землі міцно він зв’язав.

2. І на Царград, і на Кавказ Господар цей, ходив не раз. Збирав полюддя із древлян, Все більші норми вимагав. Орел. Та кляті вороги Роздерли князя на шматки.

3. З метою зміцнення держави Ти християнство прийняла, Його канони, не для слави, А щоб вершить свої діла. І Костянтин Багрянородний Тебе урочисто прийняв, Підтримку Візантії, гордий, Улесливо наобіцяв.

4. Усе життя провів в походах, На битву, як на свято, йшов. Та на Дніпровських на порогах Свою геройську смерть знайшов. Хан з його черепа зробив І золотом прикрасив чашу, Якого князя хан розбив? – Чекаю відповідь я вашу!

5. Нову христову віру дав І срібну гривну карбував, На Бузі місто збудував, Один – три прізвища він мав. То, хто ж така оця людина, Яку так славить Україна?

**Дайте відповіді на запитання:** 1.Автор першого літопису “Повісті минулих літ”. 2.Перша кам’яна церква, що була збудована у Київській державі. 3. Князь, якого назвали в народі «Ясне сонечко». 4. Згідно з легендою, від цього помер Олег. 5. Місто, в якому охрестився Володимир Великий. 6.Який київський князь наказав спорудити систему оборонних укріплень у південному прикордонні? Яку відому назву отримали ці укріплення? 7.У якому році християнство на Русі було запроваджено як державну релігію? 8. Як називалися перші карбовані гроші в Русі? 9. Який знак уперше як герб великого князя викарбувано на монетах князя Володимира?

ІІ..Мотиваційний аспект: ( постановка проблемного питання)

*«…Людей учу я страхом і книжками,*

*Але і сам я у людей учусь.*

*Бо мудр народ, і житиме віками*

*В трудах і битвах вихована Русь.»* Такі слова писав І.Кочерга в своєму творі « Ярослав Мудрий», тому ми з вами ставимо важливе завдання визначити чому період князювання Ярослава Володимировича називають періодом розквіту Київської держави?

3. — вирушаємо в нову подорож

Наші зупинки: *1. На шляху до влади*

*2. Внутрішня та зовнішня політика Ярослава*

*3. Перші закони Київської держави*

По 1 питанню. Розповідь учителя. Ростовський князь , Новгородський князь , Великий князь Київський ( 1019–1054). Був другим сином хрестителя Русі князя Володимира Святославича з династії Рюриковичів від полоцької княжни Рогнеди. У хрещенні мав ім'я Георгій. Ярослав розпочав свою політичну кар’єру дуже рано.

На десятому році життя він був відірваний від матері й поставлений батьком намісником у Ростово-Суздальській землі. Коли у Новгороді Великому помер найстарший син Володимира Вишеслав, Володимир несподівано для всіх перевів до Новгорода малого Ярослава. В той час Новгород був другим за значенням містом Київської Русі. Це свідчило про те, що мудрий державний діяч Володимир побачив у малому хлопцеві риси майбутнього правителя.

Чверть століття просидів Ярослав на дуже відповідальному новгородському престолі. Однак вже у 1014 році князь Ярослав відмовився сплачувати данину Києву і лише смерть Володимира запобігла відкритій війні сина з батьком.

А зараз я передам слово дослідикам, яки опишуть подальші події.

Історик 1. Почалась боротьба за владу між Святополком и Ярославом. …

Історик 2**.** Не желая содержать войска Болеслава, он разорвал союз и изгнал поляков. Киевский князь призвал на помощь других союзников, печенегов… надеясь с их помощью вернуть власть.

За розповіддю «Повести минулих літ», братоубийца був покараний: «…и расслабишася кости его, не можааше седети, несяхут и на носилех» — и умер во время бегства.

Зверніть увагу на документ підручника с. 52 – похід Ярослава на Святополка, з літопису «Повість минулих літ» : 1. Як відбувалась битва Ярослава із Святополком: хто напав першим, чому? 2. В яку пору року вона відбулась? Підтвердить свою думку текстом. 3. За текстом літопису підрахуйте у якому році народився та у якому році помер Ярослав ( 1016 = 38): 1016 – 38 = 978, 978 +76=1054 1019 = 41 год

Учитель. В 1023 р. проти Ярослава виступив його брат Мстислав Тьмутараканьський. Але як пише літописець «не признали його кияни». Щоб не проливати кров домовились брати поділити землі: Правобережжя та Київ дісталися Ярославу, а на Лівобережжі встановив владу Мстислав. Так і княжили вони до 1036 р., поки Мстислав не помер и Ярослав став одноосібним правителем.

По 2 питанню

Період князювання Ярослава Володимировича позначився піднесенням Давньоруської держави.

Слід відзначити наполегливість князя у поширенні християнства (літописці пізнього Середньовіччя називали його «Богохранимим» та «Богомудрим»). За часів Ярослава Мудрого було засновано перші монастирі – Св. Георгія, Св. Ірини та Києво-Печерський монастир, які стали великими церковними і культурно-освітніми центрами.

Пропоную вам оглянути «Х*рамобудівництво та градобудівництво за Ярослава Мудрого»*

1. Новгородский кремль – дитинець

2. Георгиевская церковь в Киеве.

3. Ірининський монастир

4. Києво – Печерський монастир.

5. Софійський собор. Малюнок підручника с. 56.

6. Золоті ворота.

Самостійна робота учнів.

Робота учнів з текстом підручника с. 53

1. *Роки правління князя*
2. *Боротьба з печенігами*

*3.Написання зводу законів « Руська Правда»*

*4. Обрання першого митрополита із русичів Іларіона*

*5.Побудував місто Ярослава*

*6. Заснування першої бібліотеки*

*6.Династичні шлюби*

*8. Поділ земель Русі між синами*

Підсумки роботи – відповіді учнів

По 3 питанню

Мудрість Ярослава була в його справах. Саме він започаткував писемний звіт правових норм.

Про кого піклувався князь? Спробуйте відповісти на питання прослухавши вірш:

Благослови, господь, державний Київ, що на горi над голубим Днiпром  
Пильнує мир i всi труди людськiї, що їх живить земля своїм добром.  
Благослови, господь, твоїх людей, не забувай їх в радостi i в горi,  
Оратая, що в полi ниву оре, строїтеля, що каменi кладе  
I розчином скрiпляє наймiцнiшим, списателя, що праведним пером  
Скарби словеснi в книгу перепише.

*Пояснення учителя*. Всі вільні люди перебували під опікою Руської Правди, головним завданням якої було давати можливість сторонам боронити свої права на життя, здоров'я і майно, а судові — підставу до справедливого вироку.

Особливою прикметою Руської Правди була еволюція в бік гуманності.

Робота з документом Коротка Руська Правда (за Академічним списком другої половини XV ст.) Додаток 1.

* Яки види злочинів згадуються в «Руської правді»?
* Від чого залежала сума штрафу за вбивство людини?

Сьогодні ми говорили про політику Ярослава, його справи спрямовані на укріплення Київської держави. Він здобув перемогу над печенігами. При ньому був здійснений останній похід на Візантію. Князь прагнув миру і злагоди. В останні роки життя князь переймався майбутнім своєї держави та долею народу.

Читання «Заповіт Ярослава» додаток 2.

За вікнами княжого терема бився холодний вітер. Він ніс лютневу холоднечу і тривогу. Ярослав лежав заглиблений в останні земні думки. Потім звів погляд на вікно, за яким була темрява. Звучить заповіт Додаток 2.

Ранок після 20 лютого 1054 року на Русі починався без князя Ярослава. Помер князь в 76 років. Літописець свідчить про поховальний обряд так: «І принесли його і поклали в мармурову раку в церкві Святої Софії.» Мармуровий саркофаг з останками князя і його дружини стоїть і нині в Софіївському соборі, а сам храм Святої Софії є вічним пам’ятником великому та мудрому князю. Імення він прекрасне мав І ним себе прославив, Також закони він писав Для Руської держави. Для європейських королів Він тестем був і сватом, На різних мовах говорив, Та ще любив читати. Про кого мову я веду? Про кого відповідь я жду?

4. Закріплення нового матеріалу. За проблемним запитанням до теми. Чому період князювання Ярослава Володимировича називають періодом розквіту Київської держави? Відповіді учнів ланцюжком.

5. Домашнє завдання. § 7 с. 51 – 58, питання с. 58, вивчити дати, терміни

Додаток 1.

Коротка Руська Правда (за Академічним списком другої половини XV ст.)

(Витяг)

1. Якщо вб’є муж мужа, то мстить брат за брата, або син за батька, або батько за сина, або племінник з боку сестри, племінник з боку брата; якщо не буде кому мститись, то за вбитого 40 гривен, якщо буде русин, гридень, купець, ябетник, мечник або ж ізгой, то призначити 40 гривен за нього.

2. Якщо [хто-небудь] буде побитий до крові, чи до синців, то не треба шукати йому свідка; якщо ж на ньому не буде ніяких слідів [побиття], то нехай прийде свідок; якщо ж не може [привести його], то справі кінець; якщо ж за себе не може помститись, то нехай візьме собі за образу 3 гривни та ще платню лікарю.

3. Якщо ж хтось когось ударив батогом, жердиною, долонею, чашею (келихом), рогом або плазом меча, то [повинен заплатити] 12 гривен; якщо його [винуватця] не настигнуть, то він платить, і на цьому справа кінчається.

4. А за [вбивство] княжого сільського старости і [старости] польового [платити] 12 гривен. А за [вбивство] княжого рядовича [платити] 5 гривен.

5. А за [вбивство] смерда чи холопа [платити] 5 гривен

6. Якщо ж хтось відсіче комусь будь-який палець, то (має сплатити) 3 гривни за образу.

7. За висмикнутий вус [сплатити] 12 гривен, а за жмут бороди 12 гривен.

8. Якщо ж хто вийме [погрожуючи] меч, але не вдарить ним, то платить гривну.

9. Якщо ж чоловік штовхне чоловіка від себе чи до себе, [то платить] 3 гривни, коли [потерпілий] виставить двох свідків, але якщо потерпілим буде варяг, то йому достатньо присягнути.

10. Якщо челядин сховається у варяга і його протягом трьох днів не повернуть [колишньому господарю], то, упізнавши його на третій день, господар повертає його до себе, а переховувач повинен заплатити 3 гривни за образу.

11. Якщо хтось поїде на чужому коні, не спитавши дозволу, то платить 3 гривни.

12. Якщо хтось візьме чужого коня, зброю або одежу, а господар упізнає крадене в своїй общині, то хай забере своє, а [злодій сплачує] 3 гривни за образу.

13. Якщо хтось упізнає [свою річ у кого-небудь] і не зможе її взяти, то не повинен говорити [при цьому] «моє», а нехай скаже: «Піди на звод, (і ми вияснимо) де взяв її». Якщо той не піде, то нехай представить поручника, [який би явився на звід не пізніше] протягом 5 днів. 14. А за княжого коня, якщо той з тавром, [платити] 3 гривни, а за коня смерда — 2 гривни.

15. А якщо вб’ють огнищанина під час розбійного нападу, а вбивцю не будуть шукати, то віру платить община, де знайдено вбитого

Брайченко О. Руська правда. — Кіровоград, 1995. — С. 9—19.

Додаток № 2

У рік 6562 (1054). Преставився великий князь руський Ярослав. А коли ще він був живий, поставив він синів своїх, сказавши їм: “Осе я одходжу зі світу сього. А ви, сини мої, майте межи собою любов, бо ви єсте брати від одного отця і одної матері. І якщо будете ви в любові межи собою, то й бог буде в вас і покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненавісті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете, і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь брат брата, пробувайте мирно. Тепер же поручаю я,— замість себе,— стіл свій, Київ, найстаршому синові... Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяславль, а Ігорю — Володимир, а Вячеславу — Смоленськ.

І так розділив він городи, заповівши їм не переступати братнього уділу...

Сам же Ярослав був слабий... Отож приспів Ярославу кінець життя, і оддав він душу свою богові місяця лютого у двадцятий (день), в суботу першої неділі посту...”. Літопис руський.— С. 98—99.