**Σχολιασμός ιστορικής πηγής: Στρατιωτικοποίηση και εποικισμοί**

**Αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες των ακόλουθων ιστορικών πηγών να επισημάνετε τις μορφές και το περιεχόμενο που πήρε η στρατιωτικοποίηση στη Βυζαντινή Αυτοκρατορίας από τα μέσα του 7ου έως τα μέσα του 9ου αιώνα μ.Χ.**

**ΚΕΙΜΕΝΟ I**

Η στρατιωτικοποίηση της χώρας φαίνεται ιδιαίτερα στη μορφή που απέκτησαν αυτό το διάστημα οι βυζαντινές πόλεις […] Οι πόλεις είναι φυσικά ή τεχνητά οχυρωμένες. Πολλές πόλεις αυτής της εποχής είναι χτισμένες σε απόκρημνα και δυσπρόσιτα μέρη. Χρησιμεύουν σαν καταφύγια των αγροτικών πληθυσμών της περιοχής, που στεγάζουν μόνιμα περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές στρατιωτικές φρουρές, χαρακτηρίζονται όλες ως κάστρα (φρούρια) και έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι αυτός ο όρο;ς αντικαθιστά προοδευτικά τον όρο «πόλις».

**Ελ. Γλύκατζη –Αρβελέρ, *Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,* Αργώ, Αθήνα 1977, σσ. 36-37.**

**ΚΕΙΜΕΝΟ II**

Η στρατιωτικοποίηση δεν έγκειται τόσο στο τυπικό θέμα της συγκέντρωσης της πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας στα χέρια του στρατηγού του θέματος αλλά σήμαινε, μάλλον, το να μάθουν οι Βυζαντινοί να ζουν με κίνδυνο, ένα μάθημα που φαίνεται είχαν αφομοιώσει από τις αρχές του 7ου αιώνα.

**J. L. Teal, The Grain Supply of the Byzantine Empire, 330-1025, σσ. 87-139**