**ΤΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΟΒΙΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΩΝ**

**α. Η εποχή των Μεροβιγγείων και η κρίση του Φραγκικού κράτους:**

**Βασίλειο Φράγκων:** το σημαντικότερο βαρβαρικό κράτος Δύσης / εκχριστιανισμένο

 Ιδρυτής: Χλωδοβίκος, γενάρχης της δυναστείας των Μεροβιγγείων (τ. 5ου – α. 6ου αι.)

**κρίση βασιλείου Φράγκων υπό τη δυναστεία των Μεροβιγγείων**

Αιτίες κρίσης: ανικανότητα διαδόχων Χλωδοβίκου (νωθροί βασιλείς)

Συνέπειες:

1. εμφύλιοι πόλεμοι
2. πολιτική διάσπαση
3. υποχώρηση εμπορίου
4. υποχώρηση βιοτεχνίας
5. εγκατάλειψη οδικού δικτύου
6. παρακμή αστικών κέντρων

τ. 7ου αι. – α. 8ου: πλήρες αδιέξοδο πολιτικού συστήματος Μεροβιγγείων

* + - αποδυνάμωση θεσμού βασιλείας
		- ανάδειξη εκκλησίας σε σημείο αναφοράς + παράγοντα εξουσίας

**β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης**

732: αναχαίτιση προέλασης Αράβων στο Πουατιέ από τον αυλάρχη Κάρολο Μαρτέλο

* ανάδειξη αξιώματος αυλάρχη
* ίδρυση της δυναστείας των Καρολιδών
* Λογγοβάρδοι κατά της Ρώμης: εγκατάλειψη του Βυζάντιου - προσεταιρισμός των Φράγκων από πάπα Στέφανο Β'
* πάπας Στέφανος Β' 754 στέψη Πιπίνου «ελέω θεού βασιλέα των Φράγκων»
* ηθικό κύρος φραγκικής βασιλείας
* επικράτηση αντίληψης της «ελέω θεού βασιλείας» στην Ευρώπη
* Ο Πιπίνος Α’ δωρίζει στην Αγία Έδρα την περιοχή από Ραβέννα ως Ρώμη (πυρήνας παπικού κράτους )

Πιπίνος και γιοι του ορίζονται πατρίκιοι Ρωμαίων

Αποτελέσματα

* υποχρέωση βασιλικού οίκου για προστασία Ρώμης
* σύνδεση παπισμού με βασίλειο Φράγκων
* βαθύτερο το χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης

θάνατος Πιπίνου: το φραγκικό βασίλειο περιλάμβανε σημερινή Γαλλία, μέρος σημερινής Γερμανίας

διάδοχος: Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος)

* κατάκτηση νέων εδαφών - επέκταση φραγκικού κράτους
* ενίσχυση εσωτερικής συνοχής του φραγκικού κράτους
1. διαίρεση επικράτειας σε 200 κομητείες (Κόμητες: άσκηση στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης, δικαστές και φοροεισπράκτορες)
2. Ενεργοποίηση θεσμού βασιλικών απεσταλμένων (επίβλεψη εφαρμογής νόμων και βασιλικών διαταγμάτων)
3. Ενίσχυση διοικητικής μεταρρύθμισης με εκκλησιαστική. Η εκκλησία παράγοντας συνοχής και ενότητας.

**γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών**

774  κατάλυση κράτους Λογγοβάρδων: ανάμειξη Καρόλου στο πράγματα της Ιταλίας

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

1. ισχυροποίηση φραγκικού κράτους

2. υποσκέλιση παλαιότερων γερμανικών βασιλείων

3. αναβάθμιση εξουσίας Καρόλου: ισχυρή βασιλεία, εξουσία ενός κράτους με πολλούς λαούς

Προσπάθεια Βυζαντίου για διπλωματική προσέγγιση Δύσης

781 Τέλεση αρραβώνων Κωνσταντίνου ΣΤ’ και Ροτρούδης, κόρης του Καρόλου  Ρήξη σχέσεων δύο κρατών - ακύρωση συνοικεσίου

Εσωτερικές διαμάχες ιταλικού κράτους: Ο πάπας Λέοντας Γ’ ζητά τη βοήθεια του Καρλομάγνου με αντάλλαγμα να τον στέψει αυτοκράτορα αποδοχή Καρόλου

Χριστούγεννα 800 στέψη του Καρόλου στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό

ΤΙΤΛΟΣ «Μέγας και ειρηνοποιός αυτοκράτωρ, κυβερνήτης του Ρωμαϊκού Κράτους»

Έδρα Καρόλου: Άαχεν αντί Ρώμης

Αποτελέσματα στέψης Καρόλου

* 800 και εξής: αντιπαλότητα Ανατολικής και Δυτικής Αυτοκρατορίας
* Η στέψη θεωρήθηκε σκάνδαλο από τους Βυζαντινούς, σφετερισμός της ρωμαϊκής κληρονομιάς και του τίτλου «βασιλεύς Ρωμαίων».
* Πολιτική, γλωσσική, πολιτισμική και θρησκευτική διάσπαση Οικουμένης
* Ανησυχία Βυζαντινών για βλέψεις του Καρόλου σε σχέση με το Ανατολικό Βυζαντινό κράτος.
* Δύσκολες + μακρές διαπραγματεύσεις Καρόλου και Βυζαντινού αυτοκράτορα = συμβιβασμός

**δ. Η διάσπαση της Αυτοκρατορίας του Καρόλου**

Καρολίδες: Συνένωση χριστιανικού κόσμου Δυτικής Ευρώπης από Καρολίδες (Γαλατία, Γερμανία, Ιταλία)

 Μετά τον Κάρολο: Κλονισμός ενότητας ετερογενούς κράτους

διάδοχος Λουδοβίκος Ευσεβής: από λάθη: πλήγμα του κύρους της αυτοκρατορικής εξουσίας

μετά το θάνατό του: διανομή κληρονομιάς στους τρεις γιους 843 Συνθήκη του Βερντέν

Λουδοβίκος: εδάφη ανατολικά Ρήνου

Κάρολος Φαλακρός: περιοχές της σημερινής Γαλλίας

Λοθάριος: ζώνη από Βέλγιο ως Κεντρική Ιταλία

Σημασία διανομής

Οι τρεις εδαφικές ενότητες: βάση σχηματισμού τριών σύγχρονων κρατών: Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας

Αν το θέλετε οπτικοακουστικά: <https://www.youtube.com/watch?v=Q1pqZp45bhM>

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

A

1. Ποιος ήταν ο ιδρυτής του βασιλείου των Φράγκων;
2. Ποια ήταν η κατάσταση του φραγκικού κράτους μετά το θάνατο του ιδρυτή του;
3. Ποιος και πότε αντικατέστησε στην εξουσία τους Μεροβίγγειους; Ποιας δυναστείας είναι ο ιδρυτής;
4. Πώς, και για ποιους λόγους, διαμορφώνονται οι σχέσεις του πάπα με τους Φράγκους από το β΄ μισό του 8ου αι;
5. Ποιες οι συνέπειες της στέψης του Πιπίνου από τον πάπα Στέφανο Β΄ το 754 μ. Χ. ;
6. Ποιος ήταν ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της δυναστείας των Καρολιδών;
7. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές και διοικητικές αλλαγές που έκανε στο φραγκικό κράτος;
8. Πώς, και για ποιους λόγους, διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ φραγκικού κράτους και βυζαντινής αυτοκρατορίας μετά το 800 μ. Χ.;
9. Πως διαμορφώνεται η κατάσταση στο κράτος των φράγκων μετά το θάνατο του Καρόλου;

B.

1. Eρώτηση 1 του βιβλίου σας (σελ. 31)

2. Να σχολιάσετε τη στάση των Βυζαντινών στη στέψη του Καρλομάγνου (γραπτά)