**Ганна Жукова**

**(Суми, Україна)**

**КАДРОВА ПОЛІТИКА УРЯДУ І. С. МАЗЕПИ ЩОДО КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ**

У різні історичні епохи провідну роль в країні відіграють різні типи еліт. В українській мілітарній державі XVII – XVIIIстоліттяпершочерговезначення мала козацька старшина.

**Мета статті -** дослідити особливості політики уряду І. С. Мазепи щодо козацької старшини, в результаті якої відбулася стабілізація її становища як провідного в політичному й економічному значенні прошарку населення Гетьманщини на початку XVIII століття.

В 1687 році військова рада в Коломаці востаннє за козацьким звичаєм обирає Івана Степановича Мазепу гетьманом Війська Запорізького. На думку дослідників [5; 6] він стає гетьманом в результаті змови правобережної старшини проти Івана Самойловича, яка в 70–х роках, зневірившись в політиці Петра Дорошенка, перебирається на Лівобережну Україну. Особлива організаторська роль у перевороті була відведена значному військовому товариству і «гетьманським дворянам», які представлені були Андрієм Ребриковським, Дмитром Чечелем, Андрієм Павловським, Андрієм Михайловським, Іваном Цеханським, Іваном Білевичем та ін. [5, с. 241].Внаслідок перевороту колишня правобережна старшинаотримала посадигетьмана (І. Мазепа), генерального писаря (В. Кочубей), другогоосавула генерального (А. Гамалія), генерального судді (М. Вуяхевич).

Після підписання Коломацьких статей постало питання щодо самого оточення гетьмана. В будь-який момент І. С. Мазепа міг опинитися в тій ситуації, що і гетьман І. Самойлович. Тому він був особисто зацікавлений у формуванні надійного кола людей, яким можна було б довіряти і на яких можна було б покластися у відповідальний момент [7, c.5].Проблема підбору кадрів (свого оточення) зайняла важливе місце у внутрішній політиці гетьмана. З самого початку постало завдання: як привернути на свій бік бажаних людей і закріпитися на отриманих позиціях.

З приходом І. С. Мазепи до влади починається активний процес формування соціальної еліти Гетьманщини. Це насамперед тогочасні урядовці – генеральна старшина (обозний, писар, осавули (2), хорунжий, бунчужний, судді (2), підскарбій), полковники і полкова старшина (обозні, писарі, осавули, хорунжі), сотники і сотенна старшина (осавули, писарі, хорунжі) [8,c.243].

Вже в перші дні та місяці свого гетьманування І. С. Мазепа видав низку універсалів, які або стверджували старі володіння (це була звичайна процедура при обранні нового гетьмана, і на неї з нетерпінням чекала старшина по всій Україні), або створювали нові з фонду «вільних військових» маєтностей. Ці землі були внесені до спеціального реєстру і складалися з колишніх володінь польського короля та магнатів, конфіскованих урядом Війська Запорозького за доби Б. Хмельницького. Подібний резервний земельний фонд перебував у безпосередньому розпорядженні гетьманського уряду. Крім того, новообраний гетьман мав у своєму розпорядженні території, конфісковані у родичів та прибічників І С. Самойловича.

Щедра роздача земельних універсалів у перші роки гетьманування І. С. Мазепи (1687 – 1689 рр. ) пояснюється тим, що новообраному гетьманові треба було віддячити прихильникам і забезпечити собіпідтримку серед старшини.

Друга хвиля надання земель Мазепою відбувалася в 1699 – 1701 рр. й могла бути пов'язана з подальшим зростанням старшинської еліти, котра мала тепер змогу наполегливіше висувати перед гетьманським урядом свої економічні та політичні вимоги особливо за умов підготовки до Північної війни зі Швецією (1700 – 1721 рр.).

Втретє процес надання маєтків гетьманською владою прискорюється в останні роки гетьманування І. С. Мазепи (1706 – 1708 рр.), можливо у зв'язку із складним політичним та економічним становищем, в якому перебувала тоді Гетьманщина, та з переорієнтацією в зовнішній політиці І. С. Мазепи. Гетьман намагався забезпечити собі підтримку козацької старшини в переддень подій, вирішальних для Української козацької держави [6].

Особливо щедро І. С. Мазепа роздавав земельні володіння своїм найближчим прибічникам з числа генеральної та полкової старшини. Так, прилуцький полковник Дмитро Горленко майже щороку отримував від гетьмана нові маєтки: в 1694 році він одержав села Сергіївку, Ковтунівку і Яблунівку; в 1699 р. – село Білошапки; в 1701 р. – Ярошівку; в 1703 р. – Мамаївку; в 1705 р. – Калюжниці та Попори; в 1706 р. – Вечорки [1, с.84].

Поширеною за часів гетьманування І. С. Мазепи була «скупля» земель старшиною і монастирями. Справа полегшувалася завдяки тому, що в руках старшини були, з одного боку, засоби для цієї «скуплі», а з іншого – політична та адміністративна влада, яка давала старшині можливість під виглядом купівлі нерідко всіма правдами і неправдами привласнювати землі селян («посполитих») і козаків. Звичайна формула купчих актів звучала як «продаж вольний, а не примушений» і якраз нерідко свідчить про справжній характер цієї «скуплі». Дійсно, бувало так, що полковник, сотник або «знатний військовий товариш», не говорячи вже про генерального старшину, користуючись своїм багатством і службовим становищем, мав багато можливостей захопити володіння дрібних власників, прикриваючи це «скуплею». Зростання старшинської «скуплі» мало велике значення ще й тому, що внаслідок подібних дій в руках старшини зосереджувалися великі земельні володіння на праві повної власності, незалежні від гетьманської або полковницької волі («ласки військової») [1, с. 85 – 86].

Чимало представників вищої (і навіть середньої) старшини зосередили в своїх руках великі земельні володіння, зокрема Михайло Миклашевський, Данило Апостол, Василь Кочубей, Дмитро Горленко, Леонтій та Павло Полуботки, Іван Скоропадський та багато інших. Деякі з них, наприклад, лубенський полковник Леонтій Свічка, почали з незначних чинів і невеликого маєтку, а пішли з державної служби, маючи величезні володіння.

Від них не відставали й деякі представники середньої, а іноді навіть дрібної старшини. Наприклад, Семен Вакулович, звичайний козак, почав свою кар'єру мірошником на одному з пирятинських млинів, а завершив її значним землевласником і довголітнім пирятинським сотником (з 1696 до 1718 року). Такі приклади були не поодинокими. Наприкінці XVII століття на Гетьманщині з'являється чимало нових великих землевласників, людей здебільшого без військових заслуг. Саме їх мав на увазі запорозький кошовий отаман Іван Гусак, який писав І. С. Мазепі: «Чуємо про таких, в яких і батьки підданих не держали, а вони держать і не знають, що з бідними підданими своїми чинити»[1, с. 90].

На генеральних урядах за весь період мазепинського гетьманування перебували представники 13 родин (Вуяхевичів, Гамаліїв, Дуніних–Борковських, Кочубеїв, Лизогубів, Ломиковських, Максимовичів, Миклашевських, Орликів, Прокоповичів, Сербинів, Скоропадських, Чуйкевичів). Полкове керівництво тримали представники 28 родин (Апостолів, Бороховичів, Вольських Коровок, Гамаліїв, Герциків, Головченків, Горленків, Думитрашків Райчів, Жоравок, Журахівських, Жученків, Забіл, Зеленських, Іскр, Левенців, Лизогубів, Лисенків, Миклашевських, Мировичів, Мокієвських, Обидовських, Полуботків, Свічок, Скоропадських, Солонин, Стороженків, Трощинських,Черняків) [ 5, с. 250].

І. С. Мазепа мав на численну і достатньо відому й впливову в колі генеральної та полкової старшини рідню і свояків, зокрема Кочубеї, Горленки, Зеленські, Мокієвські, Обидовські, Трощинські.

Політика гетьманського уряду І. С. Мазепи в цілому сприяла кількісному та якісному зростанню козацької старшини, зміцненню її економічної бази, соціального становища та перетворенню її на справжню еліту Гетьманщини. Козацька старшина являла собою резерв, з якого воєнізована українська держава брала кадри для військової та цивільної служби.

**Література:**

1. Журавльов Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харьків: Фоліо, 2007. – 382 с. - (Історичне досьє).
2. Ковалевська О. Іван Мазепа [Текст]: у запитаннях та відповідях / О. Ковалевська О. - К. : Темпора, 2008. - 200 с. : іл.
3. Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Частина третя. Книга 1. Значне військове товариство. Бунчукове товариство / В. В. Кривошея. — К.: «Стилос», 2008. — 153 с.
4. Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Частина третя. Книга 2. Військове товариство / В. В. Кривошея. - К.: «Стилос», 2008. — 125 с.
5. Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини / В. В. Кривошея. – К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 452 с.
6. Оглоблин О. ГетьманІван Мазепа та йогодоба / Олександер Оглоблин // Нью-Йорк • Київ • Львів • Париж • Торонто. – 2001. – 464 с.: іл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://izbornyk.org.ua/coss3/ohl.htm
7. Павленко С. О. Оточення гетьмана Івана Мазепи: соратники та прибічники /   
   С. О. Павленко. – Київ: Вид. дім «Києво - Могилянська академія», 2004. – 602 с.
8. Панашенко В. Бунчукові, військові і значкові товариші в Гетьманщині / Віра Панашенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :<http://history.org.ua/LiberUA/Book/shev/2/20.pdf>

**Науковийкерівник:**

кандидат педагогічних наук АвхутськаСвітланаОлександрівна/