**Додаток 1**

|  |
| --- |
| 1.На верхівці соціальної піраміди руського суспільства були **князі**. Князі обіймали найбільшу владу в державі. Князем у руських землях міг бути лише представник родини Рюриковичів. Головою держави і найвпливовішим князем був великий князь київський. У столицях земель-князівств сиділи удільні князі. Кожне князівство, у свою чергу, поділялося на дрібні волості, якими теж правили князі. Тільки син князя міг бути князем. |
| 2.До панівних верств належали **бояри.** Боярські роди формувалися з місцевої родоплемінної знаті, а також із впливових дружинників, які за військову службу отримували від князів земельні маєтки. |
| 3.Привілейованою соціальною групою руського суспільства були **дружинники** – професійні вояки. Вони брали участь не лише у воєнних походах, а й обіймали певні урядові посади. За вірну службу князеві дружинники отримували грошову винагороду, а також землю. |
| 4.**Духівництво**. Духівництво було найосвіченішою верствою тогочасного суспільства. Духівництво поділялося на верхівку (митрополит, єпископи, ігумени монастирів) та рядових священнослужителів. |
| 5. Найчисленніша група тогочасного населення – **селяни-смерди**. Вони були особисто вільними, мали власне господарство, землю, мешкали в князівських селах і платили князеві данину. |
| 6. Якщо смерд через якісь обставини втрачав власне господарство, то він міг позичити гроші – «купу» у феодала, але цю позику мусив відробити. Отож, селянин, який працював «за купу» в господарстві пана, звався «**закупом**». |
| 7. Різновидом закупів були й рядовичі, адже обставини перетворення смерда на закупа закріплювалися в договорі-ряді. Звідси й витлумачують назву «**рядович**». |
| 8.**Наймит**- робітник, що працює по найму у приватного власника, підприємця; батрак. |
| 9. **Че́лядь** — у давній Русі залежне населення — особи, що втратили своє господарство і працювали на феодала. Їх продавали, дарували, передавали у спадщину. |
| 10. **Холопи** — назва невільних людей у давній Русі. Холопами називали чоловіків, а жінок — рабами. Холопи – населення, що перебувало у повній власності князя. |
| 11. Особливу групу населення становили **ізгої**. Так називали людей, які з різних причин випадали зі свого звичного середовища, втрачали з ним зв’язок. |
| 12. **Міщани** – мешканці міст, які займалися ремеслом, торгівлею. |
| 13. **Смерди** - більша частина селян, що мали приватне господарство,  житло, земельні наділи, платили данину князю і були відносно вільними. |
| 14**.Закупи** - люди, що через різні причини втрачали власне господарство і змушені були йти в кабалу до фео­дала за купу (грошову позичку). |
| 15. **Рядовичі** - селяни, що уклали з феодалом ряд (до­говір), на підставі якого визнавали свою залежність від нього і змушені були працювати за частку виробленої продукції.  16. **Челядь** – особи, що втратили своє господарство і працювали на феодала. Їх продавали, дарували, передавали у спадщину. |
| 17. **Холопи**- населення, що перебувало у повній власності феодала. |