***Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717 μ.Χ.).***

***Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης (σελ. 19-20)***

**Α. Το Βυζάντιο σε κρίση**

Όταν ο Ηράκλειος ανέλαβε αυτοκράτορας στις αρχές του 7ου αι. το Βυζάντιο βρισκόταν σε κρίση. Στο **εσωτερικό** η κατάσταση ήταν τραγική. Περιγράψτε:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Στο **εξωτερικό** πολλοί εχθροί ταλαιπωρούσαν το κράτος:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Β. Η αντεπίθεση του Ηρακλείου**

*«Αυτό το έτος (622 μ.Χ.) ο βασιλιάς Ηράκλειος, αφού γιόρτασε το Πάσχα, αμέσως τη δεύτερη μέρα (του Πάσχα), ξεκίνησε κατά της Περσίας. Είχε πάρει, επειδή δεν είχε οικονομικούς πόρους, τα χρήματα των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων ως δάνειο, πήρε και από τη μεγάλη εκκλησία (Αγία Σοφία) τα πολυκάνδηλα και άλλα λειτουργικά σκεύη και έκοψε νομίσματα πολλά. Άφησε δε και το γιο του μαζί με τον πατριάρχη Σέργιο να διοικούν με τον πατρίκιο Βώνοσο, άνδρα λογικό και συνετό σε όλα και έμπειρο …» «Πήρε ο βασιλιάς στα χέρια του τη μορφή (εικόνα) του Θεανθρώπου, την οποία δεν είχαν ζωγραφίσει χέρια … και έχοντας πίστη στο θεοζωγραφισμένο αυτό τύπο (εικόνα) έκανε αρχή των αγώνων»*

Με βάση το παραπάνω απόσπασμα του χρονογράφου Θεοφάνη, αλλά και όσα διαβάσατε στο βιβλίο σας, να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:

α) Ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση των εχθρών του κράτους;

β) Πού φαίνεται ότι ο πόλεμος κατά των Περσών πήρε το χαρακτήρα ιερού πολέμου;

γ) Συμπληρώστε τα κενά τις ενέργειες με τις οποίες ο Ηράκλειος απέτρεψε την επερχόμενη καταστροφή.

* Αναδιοργάνωσε το στράτευμα με την ……………………………………………………………………………
* Επιχείρησε ……………………………………………………………………………………………………………………
* Έδωσε στις εκστρατείες του έντονο …………………………………………………………………………….. , εξυψώνοντας το φρόνημα των στρατιωτών με φλογερές ……………………………………………..
* Ανάθεσε την προστασία της Κωνσταντινούπολης στον ……………………………………….. , στον Πατριάρχη …………………………………………….. και στον πατρίκιο ………………………………………

**Γ. Θέματα και εξελληνισμός του κράτους**

* Τι ήταν τα θέματα;

.....................................................................................................................………………………………………………………….

* Τι ήταν ο στρατηγός και ποιες εξουσίες ασκούσε;

..........................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………….……………

* Τι ήταν τα στρατιωτικά κτήματα ή στρατιωτόπια;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……

* Γιατί ο θεματικός στρατός αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικός από τον μισθοφορικό;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

***Πηγή 1:*** *Μετά την εγκατάσταση των στρατιωτών στα μικρασιατικά εδάφη και με αφορμή τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε το βυζαντινό κράτος, λόγω των πολέμων και των απωλειών εδαφών στο α΄ μισό του 7ου αιώνα, άρχισε η διαδικασία της σύνδεσής τους με τη γη στην οποία ήταν εγκατεστημένοι. Η μακρά παραμονή των στρατιωτών σε ένα μέρος εξαιτίας της αμυντικής μορφής του πολέμου εναντίον των Αράβων ευνοούσε την σύνδεσή τους με τον ντόπιο πληθυσμό και συνεπώς την επένδυση των χρημάτων που κέρδιζαν από τη στρατιωτική υπηρεσία στην αγορά γης. Μια τέτοια επένδυση πρέπει να αντιμετωπίστηκε εξαρχής θετικά από την αυτοκρατορική κυβέρνηση, καθώς με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο μέρος της καλλιεργήσιμης γης, το οποίο λόγω της μείωσης του πληθυσμού τον 7ο αιώνα (πόλεμοι, επιδημίες) παρέμενε ανεκμετάλλευτο, θα καλλιεργούνταν και πάλι και θα απέδιδε φορολογικά έσοδα στο κράτος. Εν καιρώ πρέπει το κράτος να προχώρησε και στην παραχώρηση ή πώληση γης στους στρατιώτες με σκοπό τη δημιουργία στρατιωτών, οι οποίοι δε θα πληρώνονταν πλέον τακτικά για τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες, αλλά θα κάλυπταν σε μεγάλο μέρος τις ανάγκες τους από την καλλιέργεια της γης τους. Οι στρατιώτες αυτοί δεν ήταν πλέον επαγγελματίες, καθώς, ως συνέπεια της ιδιότητας του στρατιώτη-γεωργού, δεν υπηρετούσαν ενεργά όλο το χρόνο αλλά μόνο την περίοδο των επιχειρήσεων και ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυπταν.*

***Πηγή 2:*** *Η αυτοκρατορία δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά συντηρώντας το μισθοφορικό στρατό ξένων επαγγελματιών στρατιωτών κι έτσι στράφηκε σε ένα σύστημα οργάνωσης του στρατού σε περιφέρειες που ονομάστηκαν θέματα. Δεν είναι σαφές αν το θεματικό σύστημα ήταν οργανωμένο από την κεντρική εξουσία ή ήταν τοπική αμυντική αντίδραση τους εισβολείς. Οι θεματικοί στρατοί αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμοι κι αποτέλεσαν τη σπονδυλική στήλη της βυζαντινής αντίστασης στην αραβική επίθεση στη διάρκεια των επόμενων 300 ετών. Η επαγγελματική θέση των θεματικών στρατιωτών είναι ακόμα αμφισβητούμενη μεταξύ των βυζαντινολόγων. Η παραδοσιακή άποψη είναι ότι οι θεματικοί στρατιώτες ήταν άτομα με μερική απασχόληση. Αν και φαίνεται ότι πληρώνονταν με έναν συμπληρωματικό μισθό, οι θεματικοί στρατιώτες ενισχύονταν οικονομικά από την εκμετάλλευση της γης που τους ανήκε. Ο θεματικός στρατιώτης σε καιρό ειρήνης ήταν αγρότης, ενώ σε καιρό πολέμου καλούνταν από το γενικό διοικητή του θέματος, τον στρατηγό, να υπερασπιστεί τη γη του. (Γιάννης Μόκιας, ο στρατός του Βυζαντίου)*

***Πηγή 3:*** *Ο θεματικός στρατός αποτελούσε τον κύριο στρατό της Αυτοκρατορίας, ένα είδος εθνικού στρατού στον οποίο στρατολογούνταν μόνο κάτοικοι χριστιανοί ορθόδοξοι […] σε αντίθεση με τις υπό της κυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης στρατολογούμενες μονάδες που καλούνταν Τάγματα και περιελάμβαναν και ξένους και αιρετικούς, ακόμα και μη Χριστιανούς. Ο θεματικός στρατός φάνηκε εξαιρετικά αποτελεσματικός στην απόκρουση των αραβικών επιθέσεων. Όταν π.χ. οι Σαρακηνοί περνούσαν τα σύνορα, ο επικεφαλής της περιοχής το ανέφερε αμέσως στο στρατηγό του θέματος. Ο στρατηγός ειδοποιούσε τα γειτονικά θέματα, ενώ το ιππικό του ξεκινούσε για να καταδιώξει και να πλευροκοπήσει τους επιδρομείς και το πεζικό έπιανε τα στενά απ΄ όπου θα ήταν υποχρεωμένοι να περάσουν στην επιστροφή τος. Στο μεταξύ τα γειτονικά θέματα συνάθροιζαν τα κυριότερα στρατεύματά τους και όλοι ετοιμάζονταν να συναντηθούν στο σημείο όπου περίμεναν ότι θα χτυπούσε ο εχθρός. Αν πρόφταιναν να συγκεντρωθούν εγκαίρως ήταν δυνατόν να κυκλώσουν τους εισβολείς και να τους αιχμαλωτίσουν.*

Με βάση την παρακάτω πηγή και τις πληροφορίες του βιβλίου σας συμπληρώστε τα κενά στα γεγονότα που σηματοδοτούν το οριστικό τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την αρχή της Ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

*Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ηράκλειος (610-641) που καταγόταν από τη Λιβύη, η επικράτεια του Ρωμαϊκού Κράτους περιορίστηκε και ακρωτηριάστηκε τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Τότε οι διάδοχοί του, που δεν ήξεραν πού και πώς να ασκήσουν την εξουσία τους, κατέτμησαν σε μικρά τμήματα τη διοίκησή τους και τα μεγάλα στρατιωτικά σώματα και εγκατέλειψαν την προγονική τους λατινική, υιοθετώντας την ελληνική γλώσσα […]. Γιατί παλιότερα ονόμαζαν τους χιλίαρχους λογγίνους και τους εκατόνταρχους κεντουριώνες και τους τωρινούς στρατηγούς κόμητες. Αλλά και η ονομασία θέμα είναι ελληνική και όχι ρωμαϊκή και προέρχεται από τη θέση. (Κ. Πορφυρογέννητος, περί θεμάτων)*

* Επίσημη γλώσσα στην πολιτική και στρατιωτική διοίκηση έγινε η ………………………………………………
* Οι ρωμαϊκοί τίτλοι αντικαταστάθηκαν από …………………………………………….
* Ο Ηράκλειος πρώτος αντικατέστησε το ρωμαϊκό τίτλο imperator (=αυτοκράτορας) με τον τίτλο …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..