**30. Európa megteremtője, Róma**

* a **görög / antik civilizáció** a rómaiban **folytatódik**
	+ - hasonló hitvilág
		- a görög nyelv és mitológia ismerete fontos a rómaiaknak
* a **római kultúra elterjesztése** a hódításokkal, építkezések, utak
* a kialakult **államszervezet és jog** minta napjainkban is
* a **kereszténység** létrejötte – egyház megalakulása Róma központtal

**Itália földje**

* a Földközi-tenger medencéjében, benyúló félsziget ⇨**egy keleti és egy nyugati medencére** osztja a Földközi-tengert
* az ókori fő **kereskedelmi és közlekedési útvonalak központjában** van
* **kevés a jó kikötő** ⇨nem olyan fontos a tenger nekik, mint a görögöknek
* a szárazföldet tagoló hegységek medencékre osztják a területet
* sok a fa, sok az építőkő (márvány)
* vas, réz
* északon az Alpok védi a hideg szelektől
* enyhe csapadékos tél és forró száraz nyár
* a medencékben földművelés (gabona, szőlő, olajbogyó, gyümölcsök)
* a hegyekben legeltető állattenyésztés (szarvasmarha, sertés, ló, juh, méhek)
* a mezőgazdaság az „igazi munka”, ez a fontos (szemben a kereskedelemmel és az iparűzéssel)

**31. A város alapításától a királyság bukásáig**

**1. Bevándorlás, városalapítás**

* **Kr.e. 2. évezredben** érkeznek ide az **indoeurópai latinok (italicusok)**
* **Közép-Itáliában a LATIUM**ban telepednek le

mocsaras, dombokkal tagolt vidék, első központjukat Alba Longában építették ki

* túlnépesedés miatt új telepek létrehozása a **Tiberis menti dombokon** (legelőször a Palatimuson, majd az összes többi dombon)
* a dombok lakosai (latinok+szabinok) szövetkeznek ⇨**RÓMA megalapítása Kr.e. 753**

**2. Róma fejlődésére a görögök és az etruszkok hatottak.**

* a **görögök gyarmatvároskban** élnek itt Dél-Itáliában, hatásuk a rómaiakra később jelentkezik
* **etruszkok:**
	+ - fejlett városi kultúra
			* városállamok
			* a király az arisztokráciával együtt kormányoz
			* **uralkodói hatalmi jelvények:** bíborszegélyű tóga, vesszőnyalábba (fasces) szúrt bárd, elefántcsont jogar (sassal díszített), trónszék
		- mocsarak lecsapolása, fejlett mezőgazdaság
		- fémművesség (vas, bronz)
		- építkezéseknél **boltozat alkalmazása elsőként**
		- **írásukat** kisebb változtatásukkal **átvették a rómaiak ⇨latin ÁBC**
		- **hitélet**
			* halottkultusz – sírkamrák
			* halotti viadalok ⇨a rómaiaknál gladiátorjátékok
			* jóslás

**3. Róma a királyok korában (Kr.e 753-510)**

TK. 179. old. 15 ábra!!!

* - az első király Romulus + még 6 király,
* az utolsó 3 etruszk király valós személy lehetett **társadalmi rétegek:**
	+ **PATRÍCIUSOK**
		- * vezető réteg
			* származásuk alapján tartoznak ide, az ősi római nemzetséghez tartoztak

Nemzetségekhez tartoznak

**polgárjogaik és politikai jogaik vannak** (csak a felnőtt férfiaknak)

* + - * nagy földterületeik vannak
			* bronzfegyveres katonák is ők

a nemzetségfőkből kerül ki a SENATUS = a király tanácsadó testülete (vének tanácsa)

* + **CLIENSEK**
		- * elszegényedett patríciusok
			* a gazdag családtagjaik kíséretévé váltak (intézték ügyeiket, támogatták őket a politikai harcokban, tisztségek elnyerésében)
	+ **PLEBEJUSOK**

NEM tartoznak nemzetségekhez

**polgárjogaik és politikai jogaik NINCSenek**

* + - * parasztok, kézművesek, kereskedők
			* vasfegyveres gyalogosként harcolnak
			* szabadok

**Az etruszk királyok alatt nő a plebejusok jelentősége, mert**

* **vasfegyverek**kel nagyobb szerephez jutnak a római hadseregben
* nagy **építkezések**benvesznek részt- munkalehetőség

Capitolium dombon Jupiter – Juno – Minerva temploma

csatornák a mocsarak lecsapolására

Forum Romanum (Piactér) építése

az etruszk uralkodók a plebejusokra támaszkodnak a patríciusokkal szemben ⇨a nemzetségfők elűzik az utolsó királyt ⇨**Kr.e 510 arisztokratikus köztársaság** létrehozása

**32. A köztársaság kialakulása és intézményei**

A köztársaságot tisztségviselők, **MAGISTRATUSOK** irányítják

* a római nép (Populus Romanus) válsztja őket
* legalább 2 fő tölt be minden vezető tisztséget (egymást ellenőrzik)
* 1 évig vannak hivatalban
* általában életkorhoz kötött egy tisztség betöltése
* ingyen dolgoznak (ezért csak vagyonosok tudták elvállalni)

**KÉT CONSUL**

* az állam élén állnak, egymást vétózhatják
* hadvezér
* állam és a hivatalnokok irányítása a **SENATUS** -sal együtt

100 majd 300 fő élethossziglan

tagjai a nemzetségfők lehettek

törvényhozás

külpolitikai kérdések

**PRAETOR**

* a consulok helyettese
* a város rendjének fenntartása
* bíráskodás

**DIKTÁTOR**

* nagy veszély esetén választják (a senatus javasolja, de a consul nevezi ki)
* korlátlan hatalom egy személyben
* max fél évig

**NÉPGYŰLÉS**

* minden polgár tagja volt (vagyis kezdetben csak a patríciusok)
* nemzetségenként vettek részt rajta, ezért COMITA CURIATA-nak hívták (a curia 10 nemzetséget tömörítő egység volt)

**Patríciusok és plebejusok küzdelme több évszázadon át**

az etruszk király elűzése után folyamatos háborúk (Róma város megvédése + **területszerzés**)

 **ager publicus** (közföld, közbirtok)- a római polgárok (tehát csak a patríciusok) bérelhetik

* **a háborúkban nő a plebejusok szerepe**
	+ - * **polgárjogot akarnak**
			* **ager publicusból** részesedni akarnak a gazdagabbak
			* **jogi egyenlőséget** – ne legyen különbség patrícius és plebejus között
			* **adósrabszolgaság eltörlését** akarják a szegényebbek
			* **a város elhagyásával fenyegetnek** (kivonulás a Szent-Hegyre) – de a katonai erejükre szükség lenne

a senátus meghátrál:

* saját tisztviselőket **NÉPTRIBUNUSOKAT** választhatnak a plebejusok Kr. e. 494-ben - **vétójoguk van a plebejusokat sértő törvényekkel és intézkedésekkel szemben**
* saját népgyűlést hoznak létre (concilia plebis)
* a törvények írásba foglalása

**Kr. e 445: XII táblás törvények**

* nem tesz különbséget a plebejus és patrícius között
* büntetés kiszabásnál a vagyoni különbségek számítanak
* szigorúan védik a magántulajdont
* család a társadalom alapja
* az apának korlátlan hatalma a család felett
* szemet szemért elv megmarad

A **Tulliusi alkotmány** – a lakosság vagyoni alapon történő felosztása

* **Róma lakóit 5 csoport (osztály) osztották a vagyonuk alapján**
* ez az alapja a politikai jogoknak, katonáskodásnak, hivatalviselésnek
* új népgyűlés: COMITIA CENTURIATA már vagyoni alapon szerveződik – törvényhozás, a leggazdagabbak döntik el az ügyeket
* hadsereg fő erejét (lovasság + nehézfegyverzetű gyalogság) az első vagyoni osztály adja
* Kr.e 443: új tisztség: **CENSOR:**
	+ - * 5 évre válsztják, 2 fő a patríciusok közül
			* vagyonbecslést végeznek és besorolják a polgárokat az 5 osztályba
			* senátus tagjait kijelölik
				+ nemzetségfők
				+ már nem hivatalban levő főhivatalnokok
			* adókat vetnek ki, ellenőrzik a pénzügyeket

TK. 184. old. 13. ábra!

**33. Itália meghódítása és a patrícius-plebejus ellentét feloldása**

**1. A hódítások kezdete**

* az etruszk királyok elűzése és a köztársaság megalakulása után folyamatos harcok az etruszkokkal és egyéb népekkel
* Róma győztesen kerül ki ⇨megerősíti a hatalmát Latium felett
* Kr.e 396 Veii elfoglalják a rómaiak
* gallok (kelta törzs, a mai Franciaország területéről érkeznek) támadnak ⇨Kr. e 387-ben a Capitolium kivételével egész Rómát elfoglalják, majd hirtelen visszavonulnak

**2. Közép-Itália megszerzése – a SZAMNISZ háborúk (Kr. e. 343-290)**

* Róma dél fele hódít ⇨**Campania birtoklásáért** a szamniszokkal kerül szembe
* elfoglalják Campania fővárosát, Capuát – ide épül Rómából az első út a Via Appia
* a meghódított városokkal külön-külön szerződést kötnek, több-kevesebb jogot kapnak⇨mindegyik Róma szövetségese lesz ⇨nem lépnek fel együtt Rómával szemben ⇨ez az **„Oszd meg és uralkodj! = Divide et impera!” elv**
* az elfoglalt földek 1/3-át kisajátítja az állam (**ager publicus**)
* **települések (colonia) létrehozása ⇨**római telepesek érkeznek ide ⇨biztosítják a **római fennhatóságot** a meghódított területeken

**3. Dél-Itália meghódítása – a TARENTUMI háború (Kr.e. 280-272)**

* Itália déli részén görög gyarmatvárosok vannak
* Róma beavatkozott az itteni görög gyarmatvárosok ellentéteibe ⇨sérti a legnagyobb gyarmatváros **Tarentum** érdekeit ⇨**háborút indít Róma ellen**
	+ - * + nincs saját hadserege, zsoldosokat alkalmaz
				+ az epeiroszi király, **PÜRROSZ** is harcol velük (erős hadserege van harci elefántokkal, átkel az Adrián)
				+ eleinte legyőzik a rómaiakat, akik mindig fel tudják tölteni a hadseregüket a parasztokból
				+ Pürrosz katonái viszont fogynak
				+ Pürrosz szembekerül a megbízóival, mert Ő is meg akarja hódítani Dél-Itáliát
				+ Pürrosz visszavonul Epeiroszba, megölik
* **Róma elfoglalja Tarentumot és a többi dél-itáliai várost**
* „Oszd meg és uralkodj!” elv itt is

**4. A LICINIUS-SEXTIUS-féle földtörvény (Kr.e 367)**

* Licinus és Sextinus néptribunusok voltak
* **egy személy max. 500 jugerum** (Kb. 230 hold) **nagyságú földet bérelhet csak az ager publicusból**
	+ - a patríciusok nem növelhetik korlátlanul a földbirtokaik területét
		- a vagyonosabb plebejusok is tudtak innen földet bérelni
* nem tartják be a törvényt, de sorra megszűnnek a patríciusok és a plebejusok közti korlátok

**megnyíltak a legfontosabb hivatalok a plebejusok előtt** (utolsóként a papi tisztségek Kr.e 300)

**5. Új vezető réteg kialakulása**

* **Kr.e 326: adósrabszolgaság eltörlése** –a háborúkban sok rabszolgát szereznek
* **Kr. e 287-től a plebejus népgyűlés határozatait nem kell a senátusnak megerősíteni ⇨**kötelezőek az egész római népre
* **területi alapon szerveződő népgyűlés:** COMITIA TRIBUTA
	+ - * a patríciusok is részt vesznek benne
			* területenként szavaznak
			* a legfontosabb törvények itt születnek
* 3 népgyűlés van: a comitia curiata (származás szerint) és a comitia centuriata (vagyoni alapon) is működik még a comitia tributaval (területi alapon) párhuzamosan ⇨más-más feladatai vannak
* jogi egyenlőség

**új vezető réteg:**

**NEMESSÉG = NOBILITAS**

**patríciusok**

**vagyonos plebejusok**

TK. 189. oldal

14-15-16 ábra!

**34. A pun háborúk és a Földközi-tenger medencéjének meghódítása**

**1. Karthágó**

* -Észak-Afrikában található- a főniciaiak (PUNOK) alapították
* kereskedelmi támaszpont
* gyorsan fejlődik
* a Földközi-tenger nyugati részét elfoglalják
* **társadalmi szerkezet**
	+ VEZETŐ RÉTEG

nagybirtokos arisztokrácia kereskedő arisztokrácia

rabszolgákkal földet műveltet hajótulajdonos

szárazföldi terjeszkedést akar tengeri terjeszkedést akar

Ellentétben állnak

* + KÉZMŰVESEK, KERESKEDŐK

TK 190 old ábra!!!!

* + VÁROSI TÖMEG
	+ RABSZOLGÁK
* **állami felépítés**
	+ köztársaság – arisztokrácia kezében a hatalom
	+ 2 SUFFEX (=főhivatalnok) vezeti,
	+ TANÁCSADÓ TESTÜLET-re támaszkodik (vagyoni alapon az arisztokráciából áll)
	+ NÉPGYŰLÉS – arisztokrácia + kézművesek kereskedőkből áll
	+ ZSOLDOS HADSEREG – mivel a vagyonnal rendelkező parasztság hiányzik, a zsoldoshadvezér dinasztriák egymással vetélkednek ⇨a hadsereg kevésbé ütőképes

**2. Az első pun háború (Kr.e. 264-241)**

* a római hódítások Szicília felé Karthágó érdekeit sértik
* Szicília miatt robbant ki – Messana városát a karthágóiak segítik megvédeni a szürakuszaiaktól
* váltakozó eredménnyel a harcok (szárazföldön Róma, vízen Karthágó az erősebb)
* római újítás: CSAPÓHÍD ⇨ tengeren is győznek a rómaiak ⇨Karthágó szicíliai területeit is megkapják
	+ hadisarcot vetnek ki Karthágóra
	+ Szicíliából **PROVINCIA-**t szerveznek (=tartomány)
		- * évi adót fizet a római államnak
			* hivatalnokait Róma nevezi ki
			* vezetői a helytartók (=volt római főhivatalnokok, 1 éves megbízással)
* Róma folytatja a hódításokat: Szardínia, Korzika, Pó folyó völgyének megszerzése

**3. A második pun háború (Kr.e. 218-201)**

* Karthágó kereskedelme virágzik, Hispániát elfoglalják (menesfém, réz lelőhely)
* Karthágó Nova megalapítása
* **Hannibál** lesz a pun sereg vezetője ⇨elfoglalja Saguntum városát és eléri az Iberus folyót

🡫

**Róma hadat üzen** Karthágónak

* Karthágónak nincs már tengeri fölénye ⇨**Hannibál északról szárazföldön támad**, harci elefántokkal átkel a Pireneusokon majd az Alpokon ⇨a hadsereg nagy része elpusztul, de a Pó alföldön a gallokból (akik Rómával ellenségesek) feltölti a csapatait
* a rómaiak nem tudják seregeiket egyesíteni ⇨Hannibál külön-külön szétveri őket (Kr. e. 216 Cannae-i csata)
* Hannibál nem tud utánpótlást kapni, Róma pedig a parasztokból újabb légiókat szervez
* **Cornelius Scipio** római hadvezér átkel Afrikába ⇨Karthágó hazarendeli Hannibált ⇨a pun seregek nagy része Itáliában marad ⇨**Kr. e. 202 ZAMA-i csata Scipio legyőzi Hannibált**

**Karthágó végleg elveszti nagyhatalmi szerepét**

csak a város és közvetlen környéke maradt nekik

10 hajót tarthattak meg

óriási hadisarcot kellett fizetniük Rómának

csak Róma engedélyével viselhettek háborút

**Róma a Földközi-tenger nyugati medencéjének ura lesz**

**4. A harmadik pun háború (Kr.e. 149-146)**

* kirobbantó ok: Karthágó Róma engedélye nélkül megtámadja Numídiát
* a rómaiak földig rombolják Karthágót

**5. Római előretörés keleten**

* **Kr. e 168. püdnai csata: makedón vereség ⇨**Kr.e. 148 Macedonia provincia létrehozása
* további provinciák:
	+ Illírcium (Adria partvidéke)
	+ Achaia (Görögország területe)
* a hellenisztikus államok továbbra is egymás ellen harcolnak

**35. Római vallás, római mítoszok**

**1. Vallási élet**

* **ősi hitvilág: TOTEMIZMUS**
	+ Róma jelképe a farkas
	+ életük minden mozzanatát a szellemek irányítják, ezek 1-1 tevékenységért feleltek (még nem személyesítették meg őket, nem ábrázolták)
	+ ősök tisztelete fontos
* **etruszk kor: ember alakú istenek** megjelenése
	+ **Janus** =kezdet és a vég
	+ **Mars** =háború
	+ **Vénusz** =szerelem
	+ **Fortuna**
	+ **Minerva**
	+ **jóslás** (pl madarak röptéből, szent csirkék étvágyából, állatok beleiből, mennydörgésből stb jósolnak)
* **hellenikus hatások**
	+ **átvesznek görög isteneket** (Apolló, Diönnüszosz
	+ **megfeleltetik e**gymásnak a hasonló feladatkörű római és görög isteneiket

TK 196. oldal!!!!!

* + az istenek **emberi természetű** lények
	+ nem kell feltétlenül imádni őket
	+ az államhoz és a közösséghez való tartozást azzal fejezték ki, hogy részt vettek a **szertartások**on
		- * az istenek jóindulatát úgy lehet elnyerni, hogy pontosan végrehajtják a szertartást
			* termények, állatok feláldozása
			* templomban
			* az egyén végezte ( nem pedig a közösség), ha segítséget akart vmiért mondani
* nincsenek hitelvek, kötelező vallási elgondolások
* nincs egységes egyház- az állami és a vallási élet összefolyt – MAGISTRATUSOK (=állami hivatalnokok) végzik a szertartásokat
* ősi papi testületek is vannak (pl Vesta-szüzek, etruszk jósok)

**36. A köztársaság válsága**

**1. A hódítások társadalmi hatásai**

* **hatalom és busás jövedelem Róma vezető** rétegeinek
* a provinciák jövedelmeit a kereskedők fölözik le
* a tartományokban szedett adókat, vámokat a senatus bérbe adja a pénzembereknek (kereskedők, hajótulajdonosok) ⇨Róma törvényei szerint ők nem vállalhatnak hivatalt ⇨**LOVAGREND** kialakulása (a politikai életben közvetlenül nem vesznek részt, de vagyonuk alapján a hadseregben lovasként szolgálnak)
* **SENÁTORI REND**: nagybirtokos arisztokrácia (ők az állam vezető hivatalnokai a magistratusok, és a senatus tagjai is)

saját földek + ager publicusból bérelt földek ⇨ **LATIFUNDIUM**ok (=nagybirtok)

* piacra termelenek
* gazdasági újítások
* a hódításokkal olcsó rabszolgamunka
* a provinciákról sok olcsó gabona jön be ⇨a nagybirtokokon belterjes gazdálkodás (olajbogyó, szőlő, gyümölcsök, zöldségek) lesz ⇨nagyobb jövedelmet hoz, mint a gabonatermesztés
* a **kisbirtokos parasztság tönkremenetele**
	+ nem tudják megfizetni a rabszolgákat
	+ az új eljárásokat lassabban vezetik be
	+ külterjes gazdálkodást folytatnak (gabonatermelés) ⇨kevésbé jövedelmező ⇨kénytelenek eladni földjeiket (a latifundiumokhoz csatolják)
	+ parasztság adja a hadsereg zömét , háborúk messze tájakon ⇨ nem tudják művelni a földjeiket + Hannibál háborús pusztítása ⇨elveszítik terményüket, házukat, állataikat ⇨képtelenek talpra állni a háború után ⇨városokba mennek (főleg Rómába) megélhetés miatt

új társadalmi réteg, a **PLEBS (antik proletariatus, NÉP) kialakulása**

* polgárjoguk van
* földjük és más tulajdonuk nincs
* nehéz körülmények között élnek
* műhelyekben dolgoznak, vagy alkalmi munkából élnek
* a rabszolgamunka alkalmazása miatt egyre nehezebb munkát találniuk
* nő az ingyenélő tömeg ⇨ingyen gabonát osztanak és cirkuszi játékokat szerveznek nekik (Panem et circenses! = Kenyeret és cirkuszi játékokat!)
* a szegény emberek akár szavazatukat is áruba bocsátják

**2. TIBERIUS GRACCHUS**

* **a parsztság régi állapotának visszaállítása**
* Scipio unokája volt
* **Kr.e. 133**: néptribunussá választják, a **Licinius-Sextius-féle földtörvény felújítása** (korlátozza az ager publicusből bérelhető föld nagyságát) ⇨ az államhoz visszakerülő földeket **kisbirtok formájában a parasztoknak adja**

**a senátori rend ellenállásába ütközik** (bár hadizsákmányból kapnának a birtok egy részét elvesztő nagybirtokosok), de nem tudják a törvényt érvényteleníteni

* Tiberius Gracchus a következő évben is néptribunus akar lenni (a törvényeket megsértve), hogy keresztülvigye a földreformot ⇨ **300 hívével együtt megölik**

**3. CAIUS GRACCHUS**

* Kr.e. 123 néptribunus lesz
* Tiberius Gracchus ikertestvére
* **folytatja a reformokat**, de szélesebb támogatást akar magának a senátori renddel szemben
	+ - * **lovagokra számít**
				+ új adóbérletek ⇨nő a lovagok bevétele
				+ a bíróságokban is szerepet kapnak
			* **a tömegek megnyerése**
				+ leszállítja a gabona árát
				+ földeket ajánl a nincsteleneknek egy Karthágóban létesítendő kolóniában
			* **itáliai szövetségesek megnyerése**
				+ egy részüknek római polgárjogot akar adni

de **ez szembeállítja a római plebs-sel** (ők a polgárjog előnyéből élnek, és nem érdekük, hogy még többen kapjanak ilyen előnyöket) ⇨istenkáromlással vádolják meg Caiust (A karthágói kolónia miatt, mivel ez átkozott föld)

**több ezer hívét lemészárolják Rómában, Caius öngyilkos lesz(Kr.e. 121)**

**4. Polgárháborús helyzet**

* **a politikai problémákat** egyre durvább **erőszakkal oldják meg**
* **a senátori rend** (nagybirtokosok) **lovagrend** (kereskedők)
* **két ellentétes csoportosulás (párt) jön létre**

**OPTIMATÁK NÉPPÁRT**

köztársasági hagyományok, régi szokások a nép érdekeit hangoztatják

 **SULLA MARIUS**

a hatalom megragadása a céljuk

**37. Út az egyeduralom felé**

**1. MARIUS REFORMJA**

* a tulajdonukat vesztett **parasztok nem voltak kötelesek katonáskodni** (mivel nem volt földjük, alsóbb vagyoni osztályba estek) ⇨csökkent a hadra foghatók száma
* Afrikában Kr. e. II. században Numídiában trónviszály tör ki ⇨beavatkozik a római hadsereg ⇨Jugurtha (egyik trónkövetelő) megvesztegeti a római légiók parancsnokait ⇨ kudarcot vall és lezüllik a sereg

Kr.e 105.ben a néppárti MARIUS vezetésével legyőzik a rómaiak Jugurthát

 **MARIUS KATONAI REFORMJAI**nak köszönhető

* vagyontalan római polgárokból
* 16 évig szolgálnak zsold + ellátás fejében
* leszerelés után veteránként földet kapnak a kolóniákon
* rendszeres kiképzés bevezetése
* fegyverzet egységesítése TK 205. old!!!
* csapategységek átalakításával mozgékonyabbá tette a légiókat
* Mariust többször consullá választják – az évenként változó hivatalnokok nem tudják a római birodalom gondjait kezelni
* **hatékony zsoldoshadsereg** – Kr.e. 113-101 KIMBEREK, TEUTONOK leverése
* **de a zsoldosvezér katonai erőt alkalmazva törhet hatalomra**

**2. Szövetséges háború Kr.e. 91-89**

* a szövetségesek Rómát támogatják a háborúkban ⇨teljes polgárjogot kérnek cserébe ⇨a római plebs és parasztok érdekeit sérti
* Kr.e. 91 **Livius Drusus** néptribunus újra felveti a polgárjog kérdését ⇨megölik ⇨kitör a szövetséges háború ⇨Róma megadja a polgárjogot ⇨egységes Itália kialakulása

**3. A polgárháború és Sulla diktatúrája**

* Kr.e. I. század: a pontusiak (Perzsa birodalomból kivált állam) **VI. Mithriadész** vezetésével Asia provincia felé terjeszkednek
* Kr.e. 88 – VI. Mithriadész 80 ezer rómait gyilkoltat le Kis-Ázsiában ⇨Róma sreget küld ellene **Sulla** (senatori párti) vezetésével ⇨a néppárt leváltja ⇨Mariust nevezik ki
* Sulla nem mond le a hadvezetésről ⇨Róma ellen fordul ⇨**POLGÁRHÁBORÚ**
* Kr.e 88 Sulla a néppártiak között vérfürdőt rendez Rómában + megnyirbálja a néptribunus jogait
* majd Sulla legyőzi VI. Mithriadészt
* Márius visszatér Rómába ⇨ a senatori párt tagjait gyilkoltatja le ⇨Sulla békét köt Mithriádésszal
* **Kr.e 83 Sulla** Rómában korlátlan időre **diktátorrá** választatja magát
	+ **feketelista (proscriptio)** – ellenfelekkel leszámolás – a listán lévőket bárki megölheti + a vagyonából részesedést is kap
	+ veteránjait az elkobzott földeken telepíti le
	+ a feketelista áldozatainak rabszolgáit is felszabadítja + letelepíti
	+ a senatust átalakítja, 300⇨600 fő, saját híveit ülteti be
* **Sulla a köztársaság és a senátori rend védelmében** gyakorol **diktatúrát**
* Kr. e 79- lemond ⇨**a diktatórikus eszközök nem szilárdítják meg a köztársaságot**

**4. Rabszolgafelkelések**

* hódító hadjáratok ⇨egyre több rabszolga
* a helyzetük az értéküktől függött
	+ - kereslet-kínálat
		- milyen képzettek?
		- hol dolgoznak: városok, falvak, gályák
		- rabszolgatartó bánásmódja milyen?
		- gladiárorok- sajátos csoport, viadalokon lépnek fel egymással és vadállatokkal küzdenek
* fellázadnak uraik ellen – a polgárháborús környezet ehhez nagyon jó
* Sulla a rabszolgákat is bevonja a harcokba
* 2 jelentős szicíliai rabszolgafelkelés
	+ Kr.e 136-132 a Gracchusok idején a nagy latifundiumokon tört ki

➁ Jugurtha leverését követően Kr.e 104-101

**SPARTACUS-féle rabszolgafelkelés Kr.e 73-71**

* Sulla diktatúrája utáni időszakban
* Capuai gladiátoriskolából indult a lázadás
* Sparatcus észak felé tör – a gallokkal szövetkezve akar megerősödni
* eléri a Pó-völgyét, legyőzi a rómaiakat, majd dél felé fordul ⇨Szicília felé, Itálián keresztülhaladva legyőzi a rómaiakat, de a MESSZÉNA-i szoroson nem tudnak átjutni
* Crassus indul ellenük
	+ Sulla alvezére volt
	+ a senatus teljhatalommal ruházza fel
	+ elzárja a lázadókat

alázadók áttörik ⇨BRUNDISIUM felé mennek, hogy a Balkánra átkeljenek

**Crassus + Pompeius** (Sulla alvezére ő is, Hispániából érkezik ide) **leveri őket**

**befolyásuk erősödik**

**tovább gyengül a köztársaság**

**38. Julius Caesar diktatúrája**

**1. Az első triumvirátus (Kr.e 60-53)**

* Pompeius és Crassus között vetélkedés indul Spartacus leverése után
* újabb katonai feladatok jelentkeznek keleten:
	+ VI. Mithriadész hatalmát végleg megtörni
	+ kalózkodás felszámolása (mert már a gazdaság működését veszélyezteti)

Pompeius oldja meg (Kr.e. 74-64) ⇨népszerű lesz ⇨hatalma a senatusban félelmet kelt ⇨megpróbálják háttérbe szorítani (nem adnak földet a veteránjainak) ⇨kapcsolatba lép a senatus ellenségeivel, a néppártiakkal

 **JULIUS CAESAR** (Kr.e100-44)

* régi, előkelő patrícius nemzetségből származik, Marius rokona
* **néppárti** elveket hirdet
* sok ünnepi játékot, gladiáror viadalt rendez ⇨megnyeri a tömegeket, de eladósodik ⇨megszerzi a Hispániai helytartóságot és a lakosság kárára gyarapítja vagyonát
* **Pompeius**sal és **Crassus**sal szövetséget köt a senatus ellen

**Kr. e. 60 - ELSŐ TRIUMVIRÁTUS** (3 férfifiú szövetsége) : **Caesar, Pompeius, Crassus**

**cél: a hatalom** (és az ezzel járó tisztségek) **megszerzése**

* Kr.e 59: Caesar consul lesz, Pompeius veteránjainak földet ad
* a következő években Crassus és Pompeius is lehetett consul
* a **triumvirek** helytartói tisztségeket is kapnak (vagyoni gyarapodás + katonai sikerek)

 Crassus: Syriában, Caesar: Galliában, Pompeius: Hispániában

* Kr.e 53. Crassus váratlanul elesik a parthusokkal vívott harcban ⇨**megszűnt a triumvirátus**

**2. Caesar útja a hatalomhoz**

* Pompeius a senatus oldalára áll, mert Caesart egyre veszélyesebb ellenfélnek találja
* **Caesar** véres harcokkal (Kr.e. 58-51) jelentősen **növeli Gallia területét, újjászervezi a provinciát ⇨**óriási zsákmány + **személyéhez hű hadsereg**

Kr.e 49 – a senatus hazarendeli, hogy seregétől elszakítsa ⇨de seregével átlépi a **RUBICON folyót** (=Itália tartomány határa) ⇨**újabb polgárháború kezdete**

mivel a római törvények szerint hadsereg nélkül kellett volna Caesarnak visszajönnie

híres mondása: A kocka el van vetve! (Alea iacta est!) – a döntésének súlyát tükrözi

* Caesar bevonul Rómába
* Pompeiusnak nincsenek légiói Itáliában, Hispániában veri le Ceasar először Pompeiu seregeit, majd **Kr.e 48 – Pharszalosz** –i ütközet (görögország) ⇨**Caesar** kisebb létszámú, de jobban szervezett serege **győz ⇨**Pompeius Egyiptomba menekül ⇨megölik
* Caesar bevonul Egyiptomba ⇨VII. Kleopátrát meghagyja a trónján + közös gyerekük is születik
* innen indít keletre hadjáratokat – Kr. e. 47. Zela-nál a pontusi seregek ellen – „Jöttem, láttam, győztem!” (Veni, vidi, vici!)

**2. Caesar egyeduralma**

* Caesar hazatér keletről Rómába ⇨**örökös diktátorrá választatta magát**
* és egyéb tisztségeket is betölt (censor, consul, pontifex maximus, Pater Patriae)
* **REFORMJAI**:
	+ **földosztások**, vetreánjainak letelepítése ⇨ csökken a plebs létszáma
	+ értékálló **aranypénz** bevezetése
	+ sok **provinciabelinek polgárjogot** ad
	+ a **senatus létszámát 900 főre** emeli + provinciabeliek is lehetnek ⇨csökken a senatus tekintélye
	+ **naptárreform (Julián naptár)**: naptárévek és szökőévek bevezetése (most is ezt használjuk kis kiigazításokkal)

TK. 212. old. ábra!!

a plebs és a lovagság körében népszerű, de a köztársasági hagyományok még erősek, erre Caesar nincs tekintettel ⇨**köztársaságpárti összeesküvés ⇨Kr.e.44 március idusán (15-én) megölik Caesart** (a senatusban, Brutus és Cassius vezetésével)

* Caesar halálával ismét ellentétek
* a köztársaságpártiaknak nincs tervük arra, hogy lehetne az egyeduralmat megakadályozni
* megfelelő katonai erejük sincs, amivel a köztársaság működését biztosítják

megint néhány **befolyásos hadvezér kezébe** kerül **a hatalom**

**39. Augustus egyeduralma – a principátus**

**1. A második triumvirátus (Kr.e 43- )**

* **Antonius, Lepidus, Octavianus** – a senatus és Caesar gyilkosai ellen lépnek szövetségre
* **Kr. e. 42 - Philippi-nél legyőzik Caesar gyilkosait** (Brutus, Cassius)**⇨ Róma urai lesznek**
* felosztják a birodalmat:
	+ Antonius: keleti területek Alexandriával
	+ Octavianus: a nyugati részek
	+ Lepidus: Afrika

**2. Octavianus hatalomra jutása**

* Antonius + Octavianus a kezdettől fogva egyeduralomra tört
* Antonius keletre akar terjeszkedni, belebonyolódik a harcokba, Kleopátrába szerelmes lesz, Alexandriában akarta magát eltemettetni ⇨nem népszerű Rómában ⇨Octavius ezt kihasználja, ápolja a hagyományokat és tiszteletben tartja a köztársasági formákat
* **Kr. e. 31 – Actiumnál tengeri ütközet ⇨Octavianus győz**
* Antonius Egyiptomba menekül, Kleopátrával együtt öngyilkos lesz (Kr.e 30)
* **Kr. e 30 – Egyiptom római provincia lesz** – de nem a senatus, hanem Octavianus hatalma és ellenőrzése alatt ⇨Octavianus kézben tartja Róma gabonaellátását
* **Octavianus igyekszik leplezni az egyeduralmát** (nem akar Caesar sorsára jutni) ⇨látszólag lemond az egyeduralomról, de a **hadseregre támaszodva nála a hatalom**

➀ megmaradnak a köztársasági intézmények, tisztségek – de a kulcsfontosságúakat a kezében tartja

* **consul** – a hadsereg és a végrehajtó hatalom vezetője
* **néptribunus** – sérthetetlen + vétójoga van
* **censor** – a híveit ültethette a senatusba
* **pontifex maximus** – a vallási élet irányítója
* a köztársaság egyik fő hivatalnoka

➁ „megtiszteltetésből a senatustól és „a római néptől” **megkülönböztető címeket** fogad el:

* **agustus** (istentől gyarapított férfiú) – később ez lesz a neve
* **princeps** (első polgár) – ez lesz a rendszere neve

➂ megjelentek a **csak Augustustól függő hivatalok**

➃ **testőrgárda** (praetorianusok) – politikai ambíciókkal rendelkező sikeres hadvezéreit ellensúlyozza

➄ támogatja a köztársaság hagyományainak felújítását és a régi szokások, erkölcsök érvényesítését

**PRINCIPÁTUS rendszere: köztársasági formákkal leplezett egyeduralom**

TK. 216. oldal ábra!!!!

**3. Augusztus uralkodása**

* szilárdan kézben tartja a hatalmat, de erkölcsös és puritán életet élt
* a régi provinciákat meghagyja a senatus ellenőrzése alatt (jövedelem + zsíros állások)
* belső béke megteremtése – a vezető rétegnek és a tömegeknek i kedvező a sok háború és bizonytalanság után
* **Pax Romana**=külpolitikájában is a győzedelmes békére törekszik
* igyekszik a birodalom **természetes határainak** kialakítására – lemond a keleti hódításokról – Eufrátesz keleten, északon pedig a Duna és a Rajna a birodalom határa
* **Kr. e 9 – Pannónia meghódítása**

**40. A császárság első századai**

TK 219 oldal ÁBRA!!!

Rómában a császárok még életükben kijelölték (nem feltétlenül vérrokon) utódaikat ⇨egy  **DINASZTIÁ-hoz = uralkodóházhoz tartozónak tekintjük azokat az uralkodókat, akik elődjük akaratából kerültek az állam élére**

**JULIUS-CLAUDIUS-DINASZTIA (Kr.u. 14-68)**

1. **TIBERIUS (Kr.u. 14-37)**
* Augusztus hadvezére volt, Germániában és Pannóniában győzött
* nincs tekintettel a köztársasági hagyományokra
* **korlátlan uralkodó**
* **felségárulási perek** ⇨ valódi és vélt ellenfeleit félreállítja
* Caprira vonul, onnan kormányozza Rómát
1. **CALIGULA (Kr. u. 37-41)**
* rémuralom ⇨ a testőrgárda (PRAETORIANUSOK) vet véget
1. **CLAUDIUS (Kr.u. 41-54)**
* **szakképzett, fizetett hivatalnokok alkalmazása** (főleg felszabadított rabszolgákból)
* a **császári közigazgatás** alapjainak lerakása
* **császári kincstár (FISCUS)** létrehozása – a pénzügyek irányítása a feladata
* **újabb provinciák** megszerzése ( BRITANNIA, JÚDEA, MAURETANIA)
1. **NERO (Kr.u. 54-68)**
* kiszámíthatatlan, véreskezű
* katonai lázadás veri le

A Julius-Claudius dinasztia alatt:

* a császár által kezdeményezett **perek, gyilkosságok csak a vezető réteget érintik**
* a lakosság nyugalomban élt, gyarapodott
* a provinciák átveszik a római műveltséget és a latin nyelvet = **ROMANIZÁCIÓ** folyamata (főleg Gallia és Hispánia területén)

**FLAVIUSOK (Kr. u 69-96)**

* Nero halála után rövid polgárháború
* a senatus, a praetorianusok és a határ menti légiók saját jelöltjeiket akarják hatalomra juttatni
1. **VESPASIANUS (Kr.u. 69-79)**
* hatalomra kerül határ menti légiók támogatásával
* újjáépítette Rómát
* igyekezett helyreállítani a belső rendet
* **együttműködött a senatussal**
* **provinciabeliek is beléphettek a hadsergbe**
* nem hódít meg új területeket
1. **TITUS (Kr.u. 79-81)**
* Kr. u. 66-70 júdeai felkelés ⇨a zsidók leverése
1. **DOMITIANUS (Kr.u. 81-96)**
* a dinasztia utolsó tagja
* **egyeduralomra tör** ⇨összeesküvés vet véget hatalmának

**ANTONIUSOK (Kr. u 96-192)**

* a jó császárok százada
* **belső nyugalmat teremtenek**
* Augustus politikájához térnek vissza = túlkapások nélküli, szelídebb egyeduralom
* a birodalom kiterjedése ekkor a legnagyobb
1. **NERVA**
2. **TRAIANUS Kr. u. 98-117**
* **keleten visszaveri a Parthus Birodalom támadását**
* elfoglalja Mezopotámiát és Armeniát
* DÁKOK (mai Erdély területe) leverése (mert veszélyeztetik a dunai provinciákat + gazdag só- és aranybányák vannak itt) ⇨**DACIA provincia megalapítása**
1. **HADRIANUS Kr.u. 117-138**
* Mezopotámiát és Armeniát feladja
* békét köt a parthusokkal – mivel a Római Birodalom katonai ereje nem elég a hódítások megtartásához ⇨ **a védekezés kerül előtérbe**
* **LIMES kiépítése** (Hadriánus fala) = őrtornyokkal, árkokkal, erődök rendszerével megerősített határ
* **belső lázadások:**
	+ zsidó felkelés BAR-KOCHBA mozgalom ⇨véres harcokban leverik(Kr.u 132-135) ⇨PALESZTINA provincia létrehozása Júdeából
	+ kitiltják a zsidókat Jeruzsálemből ⇨újabb lökést kap a zsidó nép szétszóródása, a DIASZPÓRA
* az egész birodalmat **császári hivatalnokok irányítják**
* **megszüntek a külön köztársasági hivatalok**
* **a seantus hatásköre Rómára korlátozódik**
1. **ANTONIUS PIUS Kr.u 138-161**
* Hadrianus örökbe fogadott fia
* elődje politikáját folytatja – belső-külső béke
* diplomáciai kapcsolat a Han-kori Kínával
1. **MARCUS AURELIUS Kr.u. 161-180**
* **erős támadások érik a birodalmat**
	+ Germánok áttörték a limest a Dunánál ⇨Pannóniában harcok, római győzelem, a germánok egy részét letelepítik a limesen belülre az elnéptelenedett területekre
	+ keleten a parthusok támadnak ⇨római győzelem (nagy áldozatok árán) + pestisjárvány
1. **COMMODUS Kr.u. 180-192**
* Marcus Aurelius fia
* Nérora emlékeztető kormányzás ⇨lázadás vet véget

**41. Virágzás és válság. A Római Birodalom gazdasága**

**1. Virágzó gazdaság Kr. u I-II. század**

* virágzó mezőgazdaság, belterjes kultúrák (szőlő, gyümölcs)
* fellendült a kereskedelem
* Egyiptomból gabona
* Ibériai félszigetről fémek
* réz és nemesfém (arany, ezüst) pénzek
* **pénzváltók** megjelenése
* kölcsönök adása kamatra (törvények szabályozzák a kamat mértékét: XII táblás törvényekben 1%, de egyre emelkedett – uzsora: aránytalanul magas kamat
* **banki szolgálatatások megjelenése**: hitelek, betétek, átutalások => jelentős szerep a kereskedelem lebonyolításában
1. **ROMANIZÁCIÓ**
* - a provinciákban utak, vízvezetékek, amfiteátrumok építése
* - római polgárok települnek ide => városok létrejötte a légiós táborok mellett
* - a helyi lakossá és a betelepülő népek összeolvadása => a latin a közös nyelvük => ezzel együtt átvették a római szokásokat, étkezési kultúrát is
* a római uralom a meghódított népek számára jólétet és szilárd jogi keretet biztosított
* **romanizáció = összeolvadás, a latin nyelv átvétele + a római szokásokkal és gondolkodással való azonosulás**
* de a beolvadó népek is gyarapítják kultúrájukkal a római civilizációt (pl. gladiátori játékok és a római hatalmi jelképek az etruszkoktól származnak)
1. **A SERVERUSOK (Kr. u. 193-235)**
* - az utolsó Antonius halála után véres polgárháború => a pretorianusok válsztják ki a nekie tetsző császárokat **=> SEPTIMUS SERVERUS** (Kr u. 193-211) kerül ki győztesen
	+ - * a hadsereg megerősítése – ehhez adók növelése kell
			* császári magánbirtokok kialakítása
			* - a hadsereg tagjainak kiváltságok ( szolgálati idejük alatt is megházasodhatnak, nem adóznak, mentesülnek a közmunkától leszerelésük után) => a katonák társadalomtól való elkülönülését idézi elő

**CARACALLA** (Kr. u. 211-217)

* + - * Septimus Serverus fia
			* Kr. u 212: a római polgárjogot minden szabad alattvalóra kiterjeszti

okai:

1) a provinciák gazdasági megerősödése (romanizálódott lakosság, a hadseregben nő a provinciabeliek száma, jelentős szerepük a császárok megválasztásában)

2) az állam bevételét akarja növelni (mivel csak római polgárjoggal rendelekzők fizetnek örökösödési adót)

1. **A Katonacsászárok kora (Kr. u 235-284)**
* a Servusok után nehéz idők:
* északon a germánok betörései, keleten a parthusokat legyőző perzsák veszélyt jelentenek
* belső küzdelem – az uralkodók gyakran váltják egymást, többségüket megölték
* **AURELIANUS** császár (Kr. u. 270-275)
	+ - * megnöveli a hadsereg létszámát => visszaveri a külső és belső támadásokat
			* feladta Daciát => a limes ismét a Dunánál húzódik
			* Róma köré falat építtet
			* keleti napkultusz bevezetésére kísérlet (célja: a birodalom vallási egységesítése)
1. **A gazdaság válsága**
* Kr u. III századtól
* csökken a népszaporulat, a rómaiak értékrendjében csökken a gyerekek jelentősége
* egyre kevesebb gabonát termelnek => egyre nehezebben tudják ellátni élelemmel a városokat
* megszűnnek a támadó hadjáratok => csökken a rabszolgák száma, áruk pedig nő => a latifundiumok központjától távoli birtokrészeket terményhányad fejében **bérlőknek (=COLONUSOK)** adták ki parcellánként => enyhül a munkaerőhiány, a piacra kerülő áru mennyisége csökken ( mivel a colonus és családja többet fogyaszt, mint a rabszolga)
* **házas rabszolgák (servus casatus):** egyes nagybirtokokon a colonusokhoz hasonló feltételekkel a rabszolgák is kaphattak parcellákat
* az ipar és kereskedelem a provinciákban fejlődik gyorsabban
* külkereskedelem főleg luxuscikkek behozatala (borostyán tömjén, selyem) – ezeket arannyal fizetik ki => a nemesfém folyamatosan kiáramlik a birodalomból
* Kr. u III századi harcokban teljes vidékek elnéptelenednek
* Itália és a provinciák gazdasági fejlettsége kezd kiegyenlítődni => a belső kereskedelem mind inkább beszűkül
* tovább csökken a rabszolgák száma => a colonusok és a házas rabszolgák túlsúlyba kerülnek
* a városok hanyatlása => tovább csökkenő adóbevételek
* az adók emelése miatt a gazdaságból hiányzik a fejlődéshez szükséges pénz

**44. A kereszténység születése**

**1. A hellenizált Palesztina, az új vallás szülőföldje**

* Kr.e I században **Palesztina elismeri a római fennhatóságot** ⇨a palesztin királyok együttműködnek a római hatalommal ⇨ a nép többsége ezt árulásnak tartja
* **zsidó vallás: egyistenhívő**, régóta várják a Messiást (a Megváltót) , aki megszabadít az elnyomóktól és a szenvedéstől (Ószövetségben számtalan utalás van erre)

**ZSIDÓSÁG**

ESSZÉNUSOK

„az új szövetség közössége”

* Kumran-hegyen, barlangokban éltek
* Holt-tengeri tekercseken a tanításaik
* új szövetséget kötnek Istennel
* az ember lelkéért a Jó és a Rossz szelleme küzd
* vagyonközösségben éltek, szigorú szabályok szerint
* sok lemondással a Jó szelleme győz
* ez még az egyén életében valóra válik, nem pedig a haláluk után
* életmódjuk az őskeresztényekre emlékeztet
* hitük a Megváltóban, a szegénység vállalása, a jó szeretet szolgálata a kereszténység tanításaira emlékeztet

FARIZEUSOK (írástudók)

„hivatalos irányzat”

* ragaszkodnak a hagyományokhoz
* mestereik a rabbik
* a zsinagógában (=gyülekezetek házában) hallgatják az Ótestamentum tanításait

**2. A hellenizált zsidó diaszpóra szerepe**

* diszpóra = a zsidók szétszóródása
* Kr.e VI század-tól Kr. u 135. Bar-Kochbalázadás leverése után még jelentősebb
* a hellenisztikus világ városaiban jelentős számú zsidó közösségek élnek (alexandriai a legnagyobb)
* **eltávolodtak a szigorú** vallási **előírásoktól** (pl étkezési tilalmak, „szemet szemért elv”, hetedíziglen való bűnhődés)
* a **Biblia** elbeszéléseit már **jelképesen** értelmezték
* **Ószövetség fordítása** görög nyelvre ⇨megismeri tanításukat a hellenisztikus világ

**alapvető az egyetlen, mindenható Istenről** szóló tanítás

**3. Jézus Krisztus működése**

* **felfokozott Messiásváró légkörben született meg a kereszténység**
* **igehirdetők** léptek fel pl. KERESZTELŐ JÁNOS
	+ - * + a **megváltó** közeli **eljöveteléről** tanít
				+ **bűnbánatra** szólít
				+ a Jordán vízében megmártotta (keresztelte) követőit, ez a megtisztulást jelképezi
				+ sokan hallgattak rá ⇨veszélyessé vált a hatalom számára ⇨Galilea uralkodója Heródes Antipasz kivégezteti
* NÁRÁRETI JÉZUS (JÉZUS KRISZTUS)
	+ már a **megváltást** hirdeti
	+ életének eseményeit halála után jegyezték le =EVANGÉLIUMOK (örömhír)

Márk, Máté, Lukács, János evangelisták

Újszövetségben

* + tanítványaival, az apostolokkal járja Júdea városait
	+ a közelgő végítéletet hirdette
	+ **azért üdvözülünk, mert Istenhez méltó életet élünk** (nem pedig azért, mert részt veszünk a szertartásokon, és betartjuk a tilalmakat) – ez nem tetszik a zsidó főpapoknak
	+ **a tanításának lényege a szeretet Isten és az embertársaink iránt** (megbocsátás nélkül nincs szeretet)
	+ éppen az üdvözülés reményére volt szüksége a hellenizált népnek
	+ híveinek száma gyorsan gyarapodott (főleg a zsidók körében)
	+ érthető példákkal fejtette ki a nézeteit
	+ életével **példát mutatott** az Istennek tetsző magatartásra
	+ a helyi hatalomnak és Rómának is útjában áll ⇨**Pontius Pilatus** (Kr. u 26-36) Júdea helytartója **a zsidó főpapok kívánságára keresztre feszítette**
* Jézus halála után **követőiből Jeruzsálemben kis közösség alakul ki**
* **Péter apostol** (eredetileg Simon)
	+ első Jézus tanítványai között
	+ Rómába ment,és Kr. u. 33-ig Róma püspöke volt (a későbbi pápák elődje)
1. **A páli fordulat**
* **az új vallás megerősödése és elterjedése Pál apostol** nevéhez fűződik
* a diaszpóra zsidóságból származott
* Saul néven született, farizeus nevelést kapott, a kereszténység ellensége volt, de megtért
* **tanítása:**
	+ a megváltás már megtörtént Jézus kereszthalálával
	+ **aki hisz Jézusban, az üdvözül**
	+ el kell fogadnunk a sorsunkat, a világ rendjét, a hatalom és a gazdagok létezését
	+ **a vagyonosok is üdvözülhetnek**, ha Jézus tanítása szerint élnek
	+ **Isten nemcsak a zsidóké,** Krisztus mindenkit megváltott
* a vagyonközösségek helyett **a szegények támogatása**
* **az új vallás megbékélt az államhatalommal és a vagyoni különbségekkel**
* a kereszténység nyitottá lett minden ember számára
* a zsidó vallás elkülönült a kereszténységtől ( nem ismeri el Jézus Krisztust Megváltónak, így tovább reménykedtek a Megváltó eljövetelében
* Pál térítő útjai során jönnek létre sorra a keresztények gyülekezetei Kis-Ázsiában, Egyiptomban, Szíriában
* a szíriai Antiochia városban nevezik magukat először keresztényeknek (=Jézus-követőknek) a gyülekezet tagjai

**45. A birodalom válsága – a dominatus**

**1. A dominatus**

* **a birodalmat már csak az erős hadsereg tudja összetartani**

**⇨növelni kellett az állam jövedelmeit**

**⇨erős, közvetlenebb császári hatalom kell**

**DIOCLETIANUS császár nyílt egyeduralom kiépítése**

**DOMINATUS a rendszer elnevezése** (dominus=úr)

* társcsászárt választott maga mellé és mindkettőjüknek helyettest ⇨**négyes uralom TETRARCHIA** – így a központi hatalom mindenhol jelen van
* csökkentette a provinciák területeit, és Itáliát is provinciákra osztja ⇨101 közigazgatási egység létrehozása
* **növeli a hadsereg létszámát**
* a hadsereg elhelyezését megváltoztatja: a limesnél kisebb sereg, a birodalom belsejében nagy, ütőképes sereg – azzonnal a szükséges helyre tud vonulni
* adóemelések: minden római polgárra **fej- és földadó** kivetése

 átmenetileg megoldás, de **felgyorsította a gazdaság hanyatlását**

**2. A társadalom átrétegződése**

* a hadsereg, a hivatalnokok és az építkezések sok pénz igényelnek ⇨**Diocletianus emelte az adókat**
* utóda **CONSTANTINUS** (Kr. u 306-337) **helyhez és foglalkozáshoz köti a colonusokat és a kézműveseket** – könnyebb az adóbehajtás
* a rabszolgák száma tovább csökken
* egyre több szabad válik colonussá ⇨**új, helyhez kötött, terményszolgáltatásra kötelezett, alávetett réteg** alakul ki
* a **városi nagybirtokosok vidékre költöznek**
	+ nem kell nekik többé a városi szolgáltatás
	+ önellátó gazdálkodás kell a hanyatló kereskedelem miatt
	+ meg kell védeniük magukat
* a nem colonus **szabad kisbirtokosok** a nagybirtokosok védelmébe kerülnek ⇨**függőségbe kerülnek (patrocinium)**

**3. A misztériumvallások**

* **a görög-római vallás**
	+ összefonódik az állammal
	+ az egyénnek részt kell vennie a szertartásokon, de nem fontos az istenekkel való szoros kapcsolat és a hit
	+ nem nyújt vigaszt az embereknek
	+ nincs vallásos áhítat élmény
	+ nem ad biztonságot a földön, nem ígér boldogságot a túlvilágon
* Kr. u. III.IV században az egyszerű embereknek létbizonytalanság, romló életkörülmények, ki vannak szolgáltatva a vezető rétegnek + pestis járvány⇨ erkölcsi züllés kezdődik
* **a keleti kultuszok felé fordulnak sokan ⇨misztériumvallások elterjedése**
	+ - * + mitikus beavató szertartások
				+ zárt közösségek, ahol jelentős az összetartozás élménye
				+ Mihrasz, Izisz: feltámadó istenek, tőlük a túlvilágon várnak jobb életet
				+ Dionnüszosz kultusza
* **a császárok istenítése – törekvés az államrészéről**
1. **A keresztényüldözések**
* az állam addig elnéző az egyes népek vallásával szemben, amíg nem sérti az állam érdekeit
* a keresztények csak saját istenüket tisztelhetik ⇨**heves ellenállásba ütközik náluk a császárkultusz**
* Néró alatt is, de inkább a katonacsászárok idején – Decius császár Kr.u 250-ben betiltja a kereszténységet
* legnagyobb véráldozat Dioclecianus utolsó éveiben
* de nem érték el a céljukat a keresztényüldözésekkel
	+ a lakosság nagy része már keresztény, a katonaság és a hivatalnokok is
	+ a rendeleteket nem mindig hajtották végre
	+ a kegyetlen kivégzési módok és az áldozatok, vértanuk helytállása ⇨ a ”pogányok” is részvétet és rokonszenvet éreznek irántuk a korábbi gyűlölet helyett

**46. A kereszténység egyházzá szerveződése**

* **a kereszténység jelen van a római társadalom minden rétegében,**
* elfogadta a vallás a világi hatalom létezését és a társadalmi különbségeket

 ⇩

 értelmetlen a keresztényüldözés

1. **CONSTANTINUS** (Kr. u 306-337)
* megszünteti a tetrarchiát, központosítja a császári hatalmat (Kr.u 324-re)
* **Kr. u 313**: Milánóban kiadott edictum (=császári rendlelet): **a keresztényeknek szabad vallásgyakorlatot biztosít** (Előzmény: Consantinus csata előtti látomása: „E jelben győzni fogsz!”)
* a kereszténység a birodalom összekötő kapcsává vált
1. **Területi különbségek növekedése a birodalomban**

TK 257. old 6. ábra!!

* a **colonusrendszer általánossá** vált (a rabszolgamunkát váltotta fel)
* a **városok hanyatlása** folytatódik a beszűkült piac miatt
* kereskedelmi kapcsolatok lazulnak ⇨**a birodalom részei egyre kevésbé kapcsolódnak egymáshoz**
* a válság jobban érinti a nyugati területeket a birodalomban ⇨**Nyugat egyre jobban lemarad a városias jellegű Kelet mögött**

CONSTANTINUS intézkedései:

* nagyobb egységekre osztja a birodalmat ⇨jobban lehet ellenőrizni
* **új főváros – Constantinopolis** (=Konstantinnápoly, vagy Bizánc) – a Boszporusz partján
1. **A keresztény egyház kialakulása**
* **Pál apostol reformjai ⇨minden nép és társadalmi réteg csatlakozhat a kereszténységhez**
* kis elzárt közössége helyett **népes gyülekezetek**
* **vidéken is** elterjedt
* hívek vagyonukkal támogatják a közösséget ⇨templomok fenntartása, szegények támogatása
* a **gyülekezetek irányítását felügyelők** végezték (=**püspökök**), ők kezelik a közösség vagyonát is
	+ - * kezdetben a közösség tagjai választják a többi püspök jóváhagyásával
			* minden városban a gyülekezet élén a püspök állt
			* segítőtársaik a **presbiterek** (idősebbek) ⇨**papság (klérus)** belőlük alakult ki
			* fokozatosan elkülönülnek a világiaktól (laikusok)
* **a keresztény egyházi szervezet megszületése**
* **belső felépítése, a hierarchia** (szent uralom) – **a magasabb tisztségűek feltétlen tiszteletén alapul**

az egyház megerősödését segítik

* **állandósultak a szertartások** (mise, áldozás, keresztelés)
* **kialakultak a keresztény ünnepek** (vasárnap, húsvét, pünkösd, karácsony)
* **zsinatokat** tartottak
	+ a provinciák püspökeinek összejövetele
	+ a hit kérdéseiről és a szent iratok értelmezéséről tanácskoztak
* **a terület legnagyobb városának** (=metropolisz) **püspöke lett a tartomány** egyházi **vezetője** (metropolita)
* Kr.u II. században a birodalom nagy válsága alatt gyorsan terjed a kereszténység ⇨a birodalom vezetőinek ezzel számolniuk kell
1. **A hitelvek (DOGMÁK) tisztázása**
* a vallás tanítói és a közösség tagjai között gyakran **viták a dogmák** kérdéseiben ⇨**zsinatokon tisztázzák**

pl. a 4 evangelistát fogadják el hitelesnek, a többit nem

* **jelentős vita a Szentháromság értelmezésében**
	+ A Fiú teremtmény, HOMO**I**USION Az Atya és a Fiú egyenlő, HOMOUSION
	+ **Constantinusnak egység kell** a birodalom kormányozhatósága érdekében
	+ **Kr.u. 325 niceai zsinat: kötelező dogma elfogadása:**

**az Atya, a Fiú, és a Szentlélek azonos Istennel**

a dogmát megtagadókat **eretneknek** nyilvánítják

1. **A kereszténység győzelme**
* **Kr. u. 391: Theodosious államvallássá** teszi a kereszténységet
* minden mást vallást üldöznek
	+ bezárják a szentélyeket, elkobozzák a vagyonukat
	+ a görög-római hitvilághoz kötődő rendezvények betiltása
		- olümpiai játékok (Kr. u 393)
		- Athéni akadémia (Kr.u. 529)
* a császárok fő hatalmat akarnak az egyházban is, de az egyházi vezetők is jelentős hatalommal rendelkeznek
1. **A szerzetesi mozgalom kialakulása**
* Kr. u IV. századra az egyház intézménnyé vált
* **egyes hívek az őskeresztény elvek és életmód szerint akartak élni** ⇨elvonulnak a világi élettől lakatlan vidékekre
* Szent Pál, **Szent Antal (mellette kialakult egy remeteközösség)**
* első szerzetesi szabályzat Egyiptomban született (Szent Pakhomiosz) – elutasítja a teljes világi életet, a kor műveltségét is (Kr. u IV. század)
* később Kis-Ázsiában Szent Bazil új regulát dolgoz ki, itt már a keresztény művelődést is elfogadja

**47. A birodalom szétesése, a NyugatRómai Birodalom bukása**

1. **A népvándorlás**
* Kr. u. II. és III. század: a germán népek fokozatosan betörnek a birodalomba ⇨ekkor még visszaveri Róma a támadásokat
* Kr. u. III. század vége – dominatus – megerősödik a birodalom
* **Kr. u. 375** táján **a hunok leverik a** Volga vidékén élő **keleti gótokat ⇨népvándorlás indul**
	+ hunok: nagyállattartó nomád népek, Belső-Ázsia felől jönnek, nyugat felé haladva maguk előtt hajtanak egy csomó nomád népet
	+ gótok (germán népcsoport) :
		- * keleti gótok: a Dnyeper folyótól keletre élnek, egy időre a hunokhoz csatlakoznak a vereségük után – így jutnak a Kárpát-medencébe
			* nyugati gótok (vízi gótok) a Duna és a Kárpátok között élnek, a hunok elől menekülnek, Róma zsoldosként befogadja őket, de nem tudják az ellátásukat biztosítani ⇨fellázadnak, Kr. u. 378 Hadrianopolisznál (Drinápoly) leverik a rómaiakat (Valens császár meghal)
* **Theodosius császár szövetséget köt a nyugati gótokkal ⇨letelepednek a birodalomban ⇨állam az államban** a saját királyuk vezetésével ⇨elősegíti a birodalom szétesését
* **a nomád népek szervezettebbé válnak**
* **Kr. u. 395 Theodosius** szentesíti a **Keleti és a Nyugati tartományok szétválását** ⇨hatékonyabb védekezés, 2 fia kerül a birodalmak élére, sokszor egymással szemben állnak
1. **A germánok beáramlása**
* a nyugati gótok betelepítése után germán népek özönlenek a Nyugatrómai Birodalomba
	+ - * nyugaton a császári haderő már tehetetlen volt
			* a **betelepülők a földek egy részére ráteszik a kezüket**
			* a **városok**at feldúlják + a gazdasági élet összeomlik ⇨**elnéptelenednek**
			* a régi épületek romjain emelnek új falakat az itt maradt kevés népnek, új funkciók a régi épületeknek
* A **Keletrómai Birodalom nem esett a népvándorlás fő irányába** (erősebb itt az államhatalom + a keletrómai császárok aranyai és ügyes diplomáciája miatt nem támadják)
1. **A Nyugatrómai Birodalom végnapjai**
* még névleg létezik a birodalom, de **a területén új germán királyságok** vannak
* a **császár hatalma csak Itáliára** terjed ki
* Kr. u. 410 Rómát feldúlják a nyugati gótok Alarich király vezetésével
* **Aëtius** római hadvezér igyekszik menteni a menthetőt ⇨**szövetséget köt a germán királyokkal**
* Kr. u V. század: **támadnak a HUNOK**
	+ királyuk **Attila** (Kr. u. 434-453), „az Isten ostora”
	+ **adófizetésre kényszeríti Konstantinnápolyt**
	+ **Kr. u 451 Catalaunum-i csata:** hunok⬄germán-római csapatok - nincs egyértelmű győztes, de Attila visszavonul
	+ Kr. u 452 elfoglalja Aquileát és Milánót, de Róma előtt váratlanul visszafordul (a hagyomány szerint I. Leo pápa könyörgése és az égi jel menti meg Rómát)
	+ Kr.u 453 Attila meghal ⇨testvérháború ⇨szétesik a hun birodalom, a maradék visszahúzódik keletre
* Aëtiust meggyilkolják ⇨védelem nélkül marad a félsziget
* Ravenna már a központ, Kr. u 455-ben a vandálok elfoglalják Rómával együtt
* **Kr. u. 476 Odoaker germán vezér legyőzi az utolsó nyugatrómai császárt Romolus Augustulust**
* a Keletrómai császárság még kb ezer évig fennmaradt