**ТЕЗИ**

наукової роботи «Роль гетьмана Івана Виговського в процесі державотворення України» учня 8 класу Рибальського НВК Рогальського Тимура Миколайовича.

Керівник: Берюк Надія Олександрівна, вчитель історії Рибальського НВК.

**Тема дослідження.** Роль гетьмана Івана Виговського в процесі державотворення України

**Мета дослідження.** Дослідити роль гетьмана Івана Виговського в історії українського державотворення

**Завдання дослідження:**

* Проаналізувати причини приходу гетьмана до влади
* Визначити особливості внутрішньої та зовнішньої політики Івана Виговського
* Дослідити роль гетьмана в історії українського державотворення

**Об’єкт дослідження**: внутрішня та зовнішня політика І. Виговського

**Предмет дослідження**: біографія гетьмана І. Виговського

**Хронологічні межі дослідження**: 1658 – середина 80-х рр. XVI ст.

**Наукова новизна**: дослідження різних джерел з історії життя та діяльності гетьмана І. Виговського у зв’язку з неоднозначною оцінкою істориками його політики.

Донині немає єдиної оцінки діяльності гетьмана Івана Виговського. У радянській історіографії він показаний, як зрадник Москви і підлабузник Польщі. Дослідник доби І. Виговського В. Липинський доводить, що гетьман Виговський, незважаючи на зроблені ним помилки, « залишається все ж освідченим, найбільш патріотичним мужом України». Хто ж він?! Чи можна назвати І. Виговського героєм свого часу та патріотом України?! Це завдання мого дослідження.

Досліджуючи тему, я опрацював такі джерела: Мицик Ю. І. Виговський//Володарі гетьманської булави: Історичні портрети – К. 1994 р.; Січинський В. Чужинці про Україну. К., 1992 р.; Шудря М. І. Виговський//Українська газета №7 (111); Смолій В. Гетьман Виговський. Полководці Війська Запорозького/К. 1998 р.

Політична й економічна ситуація в Україні, що склалася після смерті Б. Хмельницького, була досить складною. Завершення Національно-визвольної війни не призвело до об’єднання всіх українських земель. Погіршення матеріального становища козаків різко загострило соціальну напругу. У вересні1657 р. старшинська рада в Чигирині вирішує обрати гетьманом І. Виговського з умовою, що після повноліття Ю. Хмельницького, він передасть йому гетьманські повноваження, а вже в жовтні 1657 р. старшинська рада в Корсуні обирає гетьманом І. Виговського без будь-яких обмежень. Взявши булаву гетьман промовляє: «…після смерті Хмеля цар надіслав такі умови, які знищують усі козацькі вольності – я ж ні в чиїй неволі бути не хочу».

Народився майбутній гетьман на початку XVII століття в с. Вигове на Овруччині в православній шляхетській родині. Освіту здобував у Київській братській школі. З 1648 р. – Генеральний писар. У битві під Жовтими Водами Виговський воював на стороні поляків. Потрапив у полон до татар. Б. Хмельницький викупив його з неволі і Виговський приєднався до повстанців. У 1657 р. його обирають гетьманом України. Виговський – продовжувач політики Б. Хмельницького, направленої на досягнення повної незалежності Української держави, на зміцнення її міжнародного авторитету. «Як далеко козацька шабля засягла, так і влада козацька має бути» – ці слова І. Виговського – гідний дороговказ національної державницької ідеї.

Ставши гетьманом активно передавав землі «новим панам» і православним монастирям. Наслідком такої політики стали антигетьманські повстання, зокрема, повстання Лубенського та Полтавського полків та почався жахливий період в історії України – доба Руїни.

Зовнішню політику І. Виговський продовжує вести таку ж як і Б. Хмельницький. Але вже навесні 1658 року гетьман переглядає своє ставлення до Росії та укладає Гадяцький договір з Польщею. Деякі історики, порівнюючи його з Березневими статтями, називають це кроком назад. На мою думку, при умові виконання договору Польщею, він був досить непоганий для України.

Щоб посилити свої політичні та військові позиції, Росія розпочала війну проти України, але 28-29 червня 1658 року біля села Соснівки московська армія зазнала нищівної поразки та тяжких втрат. Однак І. Виговський не зміг повною мірою скористатися перемогою у Конотопській битві через гостру політичну боротьбу в Україні. Він зрікся влади і втік до Польщі, де в 1664 році був розстріляний.

Життєвий шлях І. О. Виговського був насичений яскравими і трагічними подіями, складався як із великих здобутків, так і з певних прорахунків. Інтелектуал, дипломат, воїн, абсолютно європейська людина, він зробив спробу вирватися з-під опіки Москви, відстоюючи природне право України на самостійний вибір подальшого шляху свого розвитку.

«Чоловік дуже освідчений, розумний, бувалий, не кепський політик, при тім без сумніву – патріот український». М. Грушевський