**Висновки**

Історія держави і права України, багатовікової боротьби її народу за створення своєї національної державності показує, що ця боротьба відбувалася у виключно складних умовах. Доводилося постійно протидіяти прагненню агресивних сусідів запровадити на території України колоніальний режим, ліквідувати не тільки паро­стки української національної державності, але навіть таке держав­не утворення, як українська козацька республіка і держава Богдана Хмельницького.

Українська національна державність бере початок від могут­ньої середньовічної східнослов'янської держави — Київської Русі.

Ідея розбудови української національної державності розвива­лася одночасно із формуванням української народності. Вже Дани­ла Галицького сучасники не без підстав називали "українським королем".

У боротьбі з підступними намірами Литви та Польщі, зазіхан­нями кримського хана формувалася й міцніла козацька держава — Запорізька Січ. Вона й до сьогоднішніх днів зберігається у пам'яті народній як символ української державності, яскравий взірець ук­раїнської державної ідеї, зразок самореалізації народної волі.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. знамену-вала подальший крок у напрямі державотворення. Попервах Б. Хмельницький орієнтувався на створення козацької територіально-політичної автономії у складі Речі Посполитої, де могли б об'єднатися руський, литовський та польський народи. Але вже після переможних успіхів 1648-1649 рр. гетьман почав схилятися до ідеї політичної самовизначеності України в межах Давньоруської держави на чолі з єдиновладним гетьманом-монархом. Важливе місце в політиці гетьманства посідала проблема реорганізації адміністративно-територіального устрою України та формування й зміцнення власних державних інституцій. Однак процес державотворення спочатку вповільнився, а потім навіть пішов у зворотному напрямі.

Важливою віхою на цьому шляху стало проголошення Української Народної Республіки у листопаді 1917 p. Але процес розбудови незалежної демокра-тичної держави був припинений тоталітарним радянським режимом. Сім десятиріч Україна входила до складу колишнього СРСР, її державність в цей період мала переважно формальний характер.

Лише у 1991 p. вона остаточно стала незалежною держа­вою. Перебудовуються державні структури, формується нове де­мократичне право, прийнято Конституцію суверенної України. На політичній карті світу з'явилася нова незалежна країна європейсь­кого рівня, визнана майже 140 державами.

На виборах до Верховної Ради у 2006 р. отримала перемогу партія, яка завжди стояла в опозиції до європейського курсу України, – "Партія Регіонів України”. Саме на базі цієї партії створилась коаліція у Верховній Раді, що привела до влади «свого» президента В.Януковича, який вів країну до катастрофи, що вилилася сьогодні у анексію Криму, розгортання військових дій на сході України, економічну кризу. І за всім цим стоїть один винуватець – Росія, наш «старший брат» і «добрий» сусід.

Отже, зараз ми переживаємо важкий етап державотворення.

Ми обираємо керівників, робимо з них ідолів, а потім самі ж скидаємо. Але досить поглянути на історію нашої держави, і ми побачимо, що тільки тоді, коли владу у свої руки брав народ, коли він відкрито заявляв про свої права, тільки тоді з цими правами починали рахуватися. Адже в Конституції України записано, що джерелом влади є народ. Тому розчаровуючись у владі, ми насамперед розчаровуємося в собі.

Тож піднімімося з колін і добудуймо державу, яку заклали ще колись Кий, Щек і Хорив, бо за нас цього не зробить ніхто!

**За географічним вектором українська історія та культура - це, безперечно, історія та культура європейського типу. А тому в українській національній історії та культурі так чітко виступає європейський індивідуалізм.**

**Від антів і волинян VI ст. крізь княжу добу, крізь козаччину і аж до XX ст. -завжди, коли народ мав нагоду виявити свою політичну волю, він виявляв одну і ту ж характерну рису: схильність віддавати перевагу індивідуальній свободі над інтересами держави, схильність наділяти вищою владою віче (раду) і ревно пильнувати дії своїх вождів.**

**Україна внесла чимало до загальносвітової історії. Щоправда, предки зробили в цьому плані дещо більше, ніж сучасники. Але ще не вечір. Хочеться вірити, що Україна ще не сказала своє останнє слово у світовій історії.**