Книга українського історика, професора Миколи Дорошка про перманентні російсько-українські війни, країною-агресором в яких незмінно є Росія. Війни, які автор називає неоголошеними, позаяк Московія, Російська імперія, радянська Росія і Російська Федерація, прагнучи нав’язати українцям силоміць свої мову, традиції і, зрештою, окупаційну владу, жодного разу не мали сміливості назвати війну війною. Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – першій чверті ХХІ століть – це не про перебіг бойових дій, а радше про причини і наслідки агресивної зовнішньої політики Росії щодо українських національних державних утворень. У цій книзі читач знайде відповіді на питання про:

* історичне підгрунтя, геополітичні передумови та ідеологічне обґрунтування експансії Росії в українські землі;
* українські перемоги над московитами у війнах ХVІ – ХVІІ століть, які нагадають читачеві про доблесні звитяги Війська Запорозького – значної військової потуги у тогочасній Європі і запоруки перемог їх теперішніх нащадків зі Збройних сил України (ЗСУ), які боронять суверенітет і територіальну цілісність новітньої Української держави;
* війни радянської Росії проти українських національних державних утворень у 19127-1921 роках, наслідком яких стала російська окупація території Наддніпрянської України, що супроводжувалась голодоморами, терором і репресіями проти українства, яке завше стояло на заваді російським імперським інтересам;
* політику російського реваншизму в Україні після розпаду радянської імперії і відновлення незалежної Української держави у 1991 році;
* так зване «кримське питання», з якого розпочалась конфронтація у російсько-українських міждержавних відносинах;
* прагнення РФ змусити Україну до участі в російських геополітичних проектах на пострадянському просторі, метою яких була і залишається реставрація російської імперії;
* анексію українського Криму і початок російської збройної агресії на Сході України у 2014 році.

Книга з історії неоголошених війн Росії проти України – своєрідне нагадування світу про російський імперіалізм як найбільшу загрозу міжнародній безпеці. Це книга-послання, лейтмотивом якої є думка автора, що сутність московської імперії, в її маніакальному потязі до зовнішніх завоювань, є незмінною з часу звільнення Московського царства з-під залежності Золотої Орди в кінці ХV ст.

Також ця книга, в якій йдеться про витоки та історію російсько-українських війн, є можливістю нагадати читачеві про важливість знання історії і засвоєння її уроків. Адже незасвоєні уроки історії, як показує широкомасштабний напад РФ на Україну 24 лютого 2022 року, мають властивість повторюватися.

--------------------

…короткий екскурс в історію показує, що від часів Київської Русі українсько-російське протистояння ніколи не вщухало з огляду на питомі відмінності між українським світом як органічною частиною Європи та російським, побудованим на цілком інших цивілізаційних засадах. Візитівкою українсько-російських взаємин є не обопільне усвідомлення нібито спільності історичних коренів часів Київської держави (чи належності до «одного народу»), а навпаки – постійна протидія українського світу планам Росії (Московії) поглинути Україну.

Так сталося й після розпаду СРСР, коли неоімперська Росія не змирилася з «втратою» так званих «історичних територій» і розпочала нову неоголошену війну проти України та інших «непокірних» державних утворень на пострадянських теренах. Першим з «повернених» територій став український Крим, анексований Росією після Революції гідності в Україні. Однак, цим офіційна Москва, поки що й обмежилась, оскільки наразилась на героїчний опір українського громадянського суспільства і економічні санкції країн Заходу. Попри те, що Російська імперія – єдине з подібних утворень, що показало здатність до відтворення (у вигляді СРСР), історія і мудрець Соломон вчать нас тому, що все минає. Тож і ми переконані в тому, що російським очільникам не варто відчувати себе володарями світу, а краще зосередитись на вирішенні питання виживання самої Росії, зваживши на слова кримсько-татарських дипломатів, сказані в Багчесараї московським послам після поразки 150-тисячної московської армії в битві з українським гетьманом Іваном Виговським під Конотопом влітку 1659 року: «Ваш цар хоче запанувати над запорозькими козаками. Польський король також хотів панувати над ними, але й своє королівство потім віддав. Те саме буде і з московським царством, загине через козаків».