*****Xρυσόςσόλιδος του Ηράκλειου A΄****Ηράκλειος***

**1. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις επιλέγοντας το σωστό.**

**Α] Τα στρατιωτόπια ήταν:**

*α) κτήματα που παραχωρούσε το Βυζάντιο σε Γότθους μισθοφόρους ως αντάλλαγμα στρατιωτικών υπηρεσιών.*

*β) κτήματα όπου έβοσκαν τα κοπάδια τους οι Σλάβοι στρατιώτες.*

*γ) κτήματα που παραχωρούσε το Βυζαντινό κράτος σε ελεύθερους αγρότες ως αντάλλαγμα στρατιωτικών υπηρεσιών*.


**Β] Την Κωνσταντινούπολη πολιόρκησαν το 626μ. Χ.:**

*α) οι Άβαροι και οι Άραβες σε συνεννόηση με τους Πέρσες.*

*β) οι Άβαροι και οι Πέρσες σε συνεννόηση με τους Γότθους.*

*γ) οι Άβαροι και οι Σλάβοι σε συνεννόηση με τους Πέρσες*.

**2. Στην παρακάτω εικόνα εικονίζεται ο Ηράκλειος με την Αγία Ελένη να επιστρέφουν τον τίμιο σταυρό στα Ιεροσόλυμα (πίνακας 15ος αι., Ισπανία).Τι αναχρονισμός υπάρχει; Πώς σχετίζονται τα δύο πρόσωπα με τον τίμιο σταυρό;**



**3. Να σημειώσετε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) σε καθεμία από τις παρακάτω φράσεις και τις λανθασμένες να τις μετατρέψετε σε σωστές:**

1. *Πρώτος ο Ηράκλειος υιοθέτησε τον τίτλο «Αυτοκράτορας».*
2. *Προς τα τέλη του 7ου αι. το σύστημα των θεμάτων καταργήθηκε.*
3. *Ο Ηράκλειος νίκησε τους Άραβες στη Νινευί (627 μ. Χ.).*
4. *Στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Ηράκλειου η κατάσταση της αυτοκρατορίας ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.*
5. **Ποια ανάγκη υπαγόρευσε το θεσμό των θεμάτων; Ποιες διοικητικές περιφέρειες (εξαρχάτα και θέματα) περιλάμβανε και ποια στρατιωτικά σώματα διέθετε το Βυζάντιο στα τέλη του 7ου αι.**; **Ποια νέα θέματα και με ποιο τρόπο ιδρύθηκαν μεταξύ 7ου και 9ου αι. στη Μ. Ασία; Για την απάντησή σας να μελετήσετε τα παραθέματα και το χάρτη του σχολικού βιβλίου.**

**Πέρσες**

|  |
| --- |
| Οι αγώνες εναντίον των Περσών είναι ουσιαστικά αγώνες του Ηρακλείου Α΄ εναντίον τους. Με την άνοδό του στο βυζαντινό θρόνο, το 610, ο Ηράκλειος κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις τους. Αρχικά γνώρισε ήττες. Οι Πέρσες κατέλαβαν το 614 την Ιερουσαλήμ παίρνοντας μαζί τους τον Τίμιο Σταυρό, ενώ το 619 κυρίευσαν την Αίγυπτο, αποκόβοντας έτσι τον ανεφοδιασμό της Κωνσταντινούπολης σε σιτηρά, και προέλασαν μέχρι την Κυρηναϊκή. Η αρπαγή του Τιμίου Σταυρού φαίνεται πως έθιξε το θρησκευτικό αίσθημα των Βυζαντινών, που μαζί με τον πατριάρχη Σέργιο ενίσχυσαν τον αυτοκράτορα στον αγώνα εναντίον των Περσών. Ο πόλεμος κράτησε έξι χρόνια (622-628) και ήταν νικηφόρος για τους Βυζαντινούς. Δύο ήταν οι σημαντικότερες φάσεις του: το 626, οι Βυζαντινοί απέκρουσαν κοινή επίθεση των Περσών και των Αβάρων εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Τη νίκη τους απέδωσαν στη "Θεοτόκο στρατηγό", στην οποία αφιέρωσαν και τον ευχαριστήριο Ακάθιστο Ύμνο. Το 627 πάλι, έλαβε χώρα κοντά στη Νινευί η αποφασιστική μάχη που οδήγησε στην περσική υποταγή. Οι Πέρσες δέχτηκαν την ειρήνη και η αυτοκρατορία ξανακέρδισε τις ανατολικές της επαρχίες (Αίγυπτος, Μεσοποταμία, βόρεια Συρία). Ο Τίμιος Σταυρός βρισκόταν πάλι σε χέρια χριστιανικά. Ο λαός της Κωνσταντινούπολης επεφύλαξε μεγάλες τιμές στον Ηράκλειο, όταν επέστρεψε το 629 φέρνοντας μαζί του τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο στη συνέχεια τοποθέτησε στη "φυσική" του θέση, στα Ιεροσόλυμα, στις 14 Σεπτεμβρίου 630. Η λαμπρότητα της υποδοχής είναι ενδεικτική του μεγέθους του κινδύνου από τον οποίο είχαν απαλλαγεί οι Βυζαντινοί. Το περσικό κράτος άλλωστε δεν επρόκειτο να τους απασχολήσει ξανά σοβαρά, καθώς σύντομα (μεταξύ 633 και 650) υπέκυψε στο νέο εχθρό που έκανε τότε την εμφάνισή του, τους Άραβες, και ενσωματώθηκε στο χαλιφάτο των τελευταίων. |

**Άβαροι και Σλάβοι**

Εκτός από τον περσικό κίνδυνο στην Ανατολή, το βυζαντινό κράτος έπρεπε να αντιμετωπίσει τις επιδρομές των Αβάρων και Σλάβων, που από την προηγούμενη περίοδο (324-610) είχαν αρχίσει να προσβάλλουν τα βαλκανικά του σύνορα. Στις αρχές του 7ου αιώνα οι Σλάβοι, πιεσμένοι από τους Αβάρους, πέρασαν το Δούναβη και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Κάτω Μοισίας και Σκυθίας σε πυκνές πληθυσμιακές ομάδες. Οι επιτυχείς επιδρομές των Σλάβων κατά του Βυζαντίου άνοιξαν το δρόμο στη διείσδυση δύο φύλων τους, των Κροατών και Σέρβων στη βορειοδυτική Βαλκανική, ενώ ταυτόχρονα ενθάρρυναν και τους ίδιους τους Αβάρους να επιτεθούν εναντίον της αυτοκρατορίας. Σλαβικά φύλα παρενοχλούσαν συχνά το βυζαντινό κράτος -μικρές ομάδες τους μάλιστα διείσδυσαν ως την Πελοπόννησο- και οι αυτοκράτορες αναλάμβαναν κατά καιρούς στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον τους, ιδιαίτερα όταν τους το επέτρεπε η διακοπή των εχθροπραξιών στα άλλα, σημαντικότερα στρατιωτικά μέτωπα. Οι Άβαροι έχασαν σταδιακά τη δύναμή τους, ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης μαζί με τους Πέρσες, το 626, και δεν απασχόλησαν πλέον το βυζαντινό κράτος.

**Άραβες**

Προς τα τέλη της βασιλείας του Ηράκλειου Α΄ εμφανίστηκαν στο ιστορικό προσκήνιο οι Άραβες, ως ένας νέος, καταλυτικός παράγοντας, που επρόκειτο να επηρεάσει τις τύχες όλων των λαών της Μεσογείου. Τα χρόνια που ο Ηράκλειος νικούσε τους Πέρσες, ο προφήτης Μωάμεθ έβαζε τα θεμέλια για τη θρησκευτική και πολιτική ένωση των Αράβων. Υπό την ηγεσία του οι σκορπισμένες φυλές της αραβικής χερσονήσου βρήκαν συνοχή και ξεχύθηκαν να υποτάξουν τους "απίστους". Πρώτος στόχος τους τα δύο μεγάλα γειτονικά κράτη, το περσικό και το βυζαντινό. Η Περσία κατακτήθηκε σχεδόν αμέσως, ενώ το Βυζάντιο έχασε μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια τις ανατολικές επαρχίες του, τη Συρία το 636, την Παλαιστίνη το 638 και το 640/2 την Αίγυπτο. Η εξάπλωση των Αράβων στη βόρεια Αφρική περιόρισε το βυζαντινό κράτος στη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια και τις ιταλικές του κτήσεις. Οι Άραβες μετά την κατάκτηση της Αφρικής στράφηκαν εναντίον των ευρωπαϊκών εδαφών. Το 711 πέρασαν στην Ισπανία από το Γιβραλτάρ και άρχισαν να κατακτούν το βησιγοτθικό κράτος.

Παράλληλα με την εισβολή τους από το Γιβραλτάρ (711) οι Άραβες προσπάθησαν να προωθηθούν στο ευρωπαϊκό έδαφος και από τη Μικρά Ασία. Σύντομα αντιλήφθηκαν ότι για να επικρατήσουν των Βυζαντινών έπρεπε να αναπτύξουν ναυτική δύναμη. Κατασκεύασαν έτσι ισχυρό στόλο και άρχισαν τις επιδρομές εναντίον των νησιών και των παραλίων της ανατολικής Μεσογείου. Αποφασιστικό ρόλο στην τελική ήττα των Αράβων έπαιξε η ευρεία χρήση του λεγόμενου"υγρού πυρός" από τους Βυζαντινούς. Το Βυζάντιο έχασε την Αφρική (697) και την Αρμενία (703), ενώ η Μικρά Ασία δεχόταν αδιάκοπα τις επιδρομές των Αράβων, των οποίων οι πολεμικές προπαρασκευές φαίνονταν τόσο μεγάλες, που η επίθεση εναντίον της Κωνσταντινούπολης και η πτώση της θεωρούνταν ζήτημα χρόνου. Τότε όμως ανέβηκε στο θρόνο ο στρατηγός του θέματος των Ανατολικών Λέων, ιδρυτής της δυναστείας των Ισαύρων, οι οποίοι όχι μόνο απέκρουσαν τους επιδρομείς, αλλά επιπλέον άνοιξαν το δρόμο για τις νικηφόρες επιχειρήσεις του Βυζαντίου στην επόμενη περίοδο της Μακεδονικής δυναστείας.

<http://www.ime.gr/chronos/09/gr/p/610/main/p3c.html>