**2ο Κεφάλαιο: Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ**

1. **Προοίμιο ακμής βυζαντινού κράτος (843-876)**

|  |
| --- |
| **Εισαγωγικό Σημείωμα (εκτός εξεταστέας ύλης)** **Επί Μακεδονικής Δυναστείας το Βυζάντιο φθάνει στη μέγιστη ακμή του.**1. Συγκεντρωτισμός με οικονομική ανάπτυξη Κωνσταντινούπολης, η κυριαρχία της αστικής αριστοκρατίας και η αναδιοργάνωση του στρατού=> αναχαίτιση των Αράβων, ανάκτηση μεγάλων νησιών του Αιγαίου, κατάκτηση της Συρίας και της Βουλγαρίας.
2. Το κύρος και η πολιτιστική ακτινοβολία του Βυζαντίου στο απόγειό τους σε διεθνές επίπεδο.
3. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης, εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης, οικονομική ανάπτυξη,
4. Τα αριστοκρατικά γένη των μεγάλων γαιοκτημόνων (Φωκάδες, Σκληροί, Δούκες) παραμένουν στον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας.
5. Η αγροτική κοινότητα προστατεύεται από τις απαρκτικές διαθέσεις των μεγαλογαιοκτημόνων. Η πολιτική αυτή ελέγχου της μεγάλης γαιοκτησίας και προστασίας του αγροτικού πληθυσμού ανατρέπεται στα χρόνια των τελευταίων Μακεδόνων.
6. Μέσα 11ου αιώνα μ.Χ.: εκδήλωση μεγάλης κρίσης στο Βυζάντιο – μεταβολή συσχετισμού δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο

**Δυτική Ευρώπη:** αποκρυσταλλώνεται και παγιώνεται το σύστημα της φεουδαρχίας ως συνέπεια των φοβερών επιδρομών των Βίκιγκς και των Ούγγρων, της εξασθένησης της κεντρικής εξουσίας. * Φεουδαρχία – κοινωνική οργάνωση: σύνδεση κοινωνικών τάξεων μεταξύ τους με εξαρτήσεις που βασίζονται στον θεσμό της υποτέλειας – προστασίας.
 |

**Βασιλεία του Μιχαήλ Γ' (842-867): αισθητή πρόοδος στον τομέα της παιδείας και της οικονομίας & σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες κατά των Αράβων στη Μ. Ασία.**

|  |
| --- |
| **Ιστορικοί όροι** * Βογιάροι: μέλη της παλαιάς βουλγάρικης και ρωσικής αριστοκρατίας που συγκρότησαν αρχικά τη συνοδεία των ηγεμόνων.
* Γλαγολιτικό αλφάβητο: το αλφαβητικό σύστημα στο οποίο γράφτηκαν τα αρχαιότερα έργα της σλαβικής γραμματείας (9ος αιώνας) και το οποίο στηρίχθηκε στην ελληνική γραφή. Το γλαγολιτικό αλφάβητο ονομάστηκε έτσι από το τέταρτο γράμμα (Γ) που έχει την ονομαζία γλαγόλ.
 |

1. **Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων**

**Εκχριστιανισμός των Ρώσων**

* Οι Βυζαντινοί, κατά την περίοδο αυτή, στράφηκαν προς το σλαβικό κόσμο και επιδίωξαν τον εκχριστιανισμό του.
* Μετά από ανεπιτυχή επίθεση των Ρώσων κατά της Κωνσταντινούπολης (860), οι βυζαντινοί ιεραπόστολοι εναπόθεσαν τα πρώτα σπέρματα του Χριστιανισμού στο νεοσύστατο Ρωσικό Κράτος.

**Εκχριστιανισμός της Μοραβίας**

****

* Αποστολή Βυζαντινών ιεραποστόλων στη Μοραβία μετά από πρόσκληση του ηγεμόνα της χώρας του Ραστισλάβου.
* Επικεφαλής της πρεσβείας τοποθετήθηκαν ο λόγιος και γνώστης της σλαβονικής, δηλαδή της αρχαίας σλαβικής γλώσσας, Κωνσταντίνος-Κύριλλος και ο αδελφός του Μεθόδιος από τη Θεσσαλονίκη.

**Έργο Κωνσταντίνου – Κυρίλλου και Μεθοδίου**

* ο Κωνσταντίνος επινόησε το λεγόμενο **[γλαγολιτικό αλφάβητο\*](http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2698/Istoria_B-Lykeiou_html-empl/index_glos.html%22%20%5Cl%20%22p202%22%20%5Co%20%22%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9%22%20%5Ct%20%22_blank)**και μετέφρασε την Αγία Γραφή στα σλαβονικά
* η Λειτουργία και το κήρυγμα στη Μοραβία άρχισαν να γίνονται στη σλαβονική γλώσσα

**Αξιολόγηση ιεραποστολικού έργου Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μοραβία**

* Στη Μοραβία οι δύο Θεσσαλονικείς εργάστηκαν με ακάματο ζήλο.
* Αργότερα οι μαθητές τους εκδιώχθηκαν από τη χώρα και ο φραγκικός κλήρος κυριάρχησε
* ο βυζαντινός πολιτισμός, χάρη στο έργο των δύο αδελφών, πέτυχε να ριζώσει βαθιά.
* Οι Σλάβοι οφείλουν τις απαρχές της εθνικής φιλολογίας τους στους δύο αυτούς ιεραποστόλους.

****

**Εκχριστιανισμός Βουλγάρων**

* το πατριαρχείο, σε συνεργασία με την αυτοκρατορική εξουσία, έδρασε δυναμικά.
* οι Βούλγαροι ζήτησαν από τον πάπα ιεραποστόλους
* το Βυζάντιο επενέβη αστραπιαία, για να αποτρέψει την ένταξη της γειτονικής χώρας στη σφαίρα επιρροής της Δύσης.
* στρατός και στόλος απέκλεισαν τα σύνορα και τα παράλια της Βουλγαρίας και έτσι ο βούλγαρος ηγεμόνας Βάρης αναγκάστηκε να ενδώσει.
* το 864 βαπτίστηκε στην Κωνσταντινούπολη με ανάδοχο τον αυτοκράτορα και έλαβε το όνομα Μιχαήλ.

***Β. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το Πρώτο Σχίσμα***

* Μετά την αποδοχή του βαπτίσματος από το Βούλγαρο ηγεμόνα, ο ελληνικός κλήρος προχώρησε στην οργάνωση της Βουλγαρικής Εκκλησίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του πατριάρχη Φωτίου.
* Ο Βόρης συνέτριψε την αντίσταση των βουλγάρων ευγενών (**[βογιάρων](http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2698/Istoria_B-Lykeiou_html-empl/index_glos.html%22%20%5Cl%20%22p202%22%20%5Co%20%22%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9%22%20%5Ct%20%22_blank)**)\*, που έμεναν πιστοί στην εθνική θρησκεία
* Η ανάθεση της διοίκησης της βουλγάρικης εκκλησίας σε Έλληνα επίσκοπο απογοήτευσε τον Βόρη, ώστε να στραφεί εκ νέου προς τη Ρώμη.
* Με τη συμπαράσταση του αυτοκράτορα, ο πατριάρχης Φώτιος απέκρουσε και τη νέα επέμβαση της Ρώμης.
* Ο Φώτιος κατηγόρησε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για θέματα λατρείας και εκκλησιαστικής τάξης, κυρίως όμως για το δόγμα ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό **(filioque).**
* Το δόγμα αυτό τελικά απορρίφθηκε από τη Σύνοδο του 867 και ο πάπας Νικόλαος αναθεματίστηκε (**Πρώτο Σχίσμα**).
* Το βουλγαρικό ζήτημα διευθετήθηκε με απόφαση της Συνόδου που συγκλήθηκε το 870 στην Κωνσταντινούπολη: η Βουλγαρία θα υπαγόταν πλέον στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.