|  |  |
| --- | --- |
| **Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας** | |
| Το μεσαιωνικό ελληνικό Βυζαντινό Κράτος | Από τον 8ο αι. αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του Βυζαντινού κράτους και διαμορφώνεται το **μεσαιωνικό ελληνικό Βυζαντινό Κράτος**.  **Χαρακτηριστικά**:  **Εξωτερική πολιτική**:   1. Σταθεροποιούνται τα σύνορα Βυζαντίου - Χαλιφάτου:    * έως παρυφές (= όρια, άκρα) της Μ. Ασίας (στεριά).    * κατά μήκος γραμμής: Κιλικία - Κύπρος - Κρήτη (θάλασσα). 2. Αρχίζει η βυζαντινή αντεπίθεση στη Μ. Ασία - μέσα του 9ου αι. 3. Αντιμετωπίζονται επιτυχώς οι Βούλγαροι στα Βαλκάνια. 4. Αρχίζει η αφομοίωση των σλαβικών πληθυσμών.   **Εσωτερική πολιτική**:   1. Ενισχύεται ο ελληνικός χαρακτήρας της αυτοκρατορίας. 2. Περιορίζεται η γνώση και χρήση της λατινικής. 3. Γενικεύονται τα θέματα στη Μ. Ασία και επεκτείνονται στα Βαλκάνια.   **Ο στρατηγός-διοικητής** του θέματος   * διέθετε μεγάλη δύναμη, οργάνωνε εξεγέρσεις και * απέβαινε, όχι σπάνια, επικίνδυνος για την κεντρική εξουσία.   **Θεματικός στρατός**   * αποτελούνταν από στρατιώτες-αγρότες, * είχαν δικά τους κτήματα, * υποχρεούνταν να παρουσιαστούν για υπηρεσία σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης.   **Συνέπειες**:   * οι μισθοφόροι περιορίστηκαν δραστικά (→ περιορισμός κρατικών εξόδων), * κυριάρχησε η μικρή και μεσαία αγροτική ιδιοκτησία, (→ αύξηση κρατικών εσόδων, γιατί οι ιδιοκτήτες αυτής της ιδιοκτησίας ήταν αυτοί που πλήρωναν φόρους). |
| Ανάκαμψη της οικονομίας | Ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης   1. Αυξήθηκε ο πληθυσμός της αυτοκρατορίας. 2. Ξεπεράστηκε η κρίση στην οικονομία. 3. Αυξήθηκαν τα κρατικά έσοδα. 4. Αναζωογονήθηκαν το εμπόριο και η βιοτεχνία.   Ο χαρακτήρας της οικονομίας παρέμεινε κυρίως αγροτικός.  **Νικηφόρος Α΄** - 9ος αι. – **κακώσεις**: Ήταν τολμηρά οικονομικά μέτρα,  με στόχο:   1. την ανάκαμψη του εμπορίου και 2. την αύξηση των εσόδων του κράτους. |