**TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KIDOLGOZVA
+ GYAKORLÓ ÉRETTSÉGI FELADATOK**

**I/2. Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában**

Középszinten: **Julius Caesar egyeduralmi kísérlete**

**Készítette a 2018/2019-es tanévben a 12.d, finomította, kiegészítette: Repárszky Ildikó**

|  |  |
| --- | --- |
| VÉGÉN: ÉVSZÁMJEGYZÉK | **A tételek elején a kerettantervi adatok, amelyek kellenek (fogalom, név, évszám, topográfia)** |
| SZÍNMAGYARÁZAT: **kék= emelt szint/háttéranyag** | **zöld: 2020-21-es tanári kiegészítés+** **gyakorló érettségi feladatok****lila: az eddigi osztályokkal a szóbeli megbeszélésen kiemelt** |

Fogalmak

**senatus:** a Római Köztársaság idején a legfőbb törvényhozó szerv

**triumvirátus:** „három férfi szövetsége”, azonos – vagy közel azonos – befolyással és hatalommal bíró politikusok saját karrierjük érdekében ahelyett, hogy egymás ellen folytatták volna a harcot, pillanatnyi érdekazonosságuk következtében összehangoltan veszik fel a versenyt közös, pályafutásukat gátló ellenfeleikkel szemben

**consul:** az ókori Róma két legfőbb magistratusa (tisztviselője) a köztársasági időkben

**polgárháború:** háború egyazon kultúrához, társadalomhoz vagy nemzethez tartozó csoportok, pártok között

**dictator:** a Római Köztársaság legfőbb rendkívüli tisztviselője

**Julianus-naptár:** Caesar által bevezetett pontosabb, a csillagászati évhez jobban közelítő naptár, mely először alkalmazta a szökőéveket

**patrícius:** az ókori Rómában a társadalom vezető rétege, születési előjoggal bíró, földbirtokos családok

**plebejus:** az ókori Rómában politikai jogokkal nem rendelkező szabadok, főleg parasztok, illetve kézművesek és kereskedők

**rabszolga:** szabadságától megfosztott, fizetést nem kapó munkás

**provincia:** Itálián kívüli tartomány az ókori Rómában

**principátus:** Augustus által megalakított rendszer, mely az egyeduralmat a köztársasági formákkal álcázza

Évszámok

Kr. e. 753 Róma hagyomány szerinti alapítása

Kr. e. 510 a köztársaság létrejötte

Kr. e. 264-146 a pun háborúk

Kr. e. 44 Caesar halála

Kr. e. 31 az actiumi csata

Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria.

Személyek

Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, Augustus

Tétel

**Julius Caesar egyeduralmi kísérlete**

**Előzmény: A római köztársaság válsága (okok, jelek és megoldási kísérletek)**

* első, második és harmadik pun háború (Kr. e 264-146)
	+ **Róma** VS Karthágó (II. pun háborúban Hannibál) à Róma a Földközi-tenger nyugati részének korlátlan ura
* hódítások (Karthágó🡪 Africa, Makedónia, Hellasz 🡪Akhaia) à gazdasági fellendülés + rabszolgák beáramlása
* beáramló olcsó gabona 🡪 mezőgazdaság fejlesztése (főleg nagybirtokokon) 🡪 kisebb parasztok tönkremennek à rengetegen költöznek Rómába jobb körülmények reményében (antik proletariátus/plebs réteg) – **Gazdasági és társadalmi válság**
* provinciákkal kereskedelem 🡪 kereskedők bevételei növekednek
* adóbérlet (provinciára kivetett adó megvásárlása) 🡪 magas kamatok
* adóbérletesek + kereskedők nem vállalhatnak hivatalt à új társadalmi réteg (lovagrend, nagy vagyonnal rendelkeznek de nincs politikai hatalmuk) 🡪 **Társadalmi válság**
* nagybirtokos senatorok = senatori rend
* Gracchus-testvérek **reformjai, reformötletei**
	+ Tiberius Gracchus (néptribunus, Kr. e. 133)
		- volt parasztok földhöz juttatása à nagybirtokosok területeiből 🡪 senatori rend elutasítja
		- újraválasztási szándék 🡪megölik
	+ Caius Gracchus (néptribunus, Kr. e. 123)
		- földnélküliek letelepítése Africában
		- támogatók növelése à lovagrendnek adóbérletek, itáliai szövetségeseknek polgárjog adományozása
		- plebs réteg elégedetlen à véres összecsapások 🡪 Caius Gracchus öngyilkos lesz
	+ **lovagrend à nép védelme**zőjeként néppártiak; senatori rend = optimaták
	+ hadsereg = önmagukat felfegyverző parasztok tönkremennek 🡪 nem foghatóak hadra 🡪 **hadsereg válsága**
	+ néppárti vezető, Marius megoldása: plebs besorozás zsoldért, **hadsereg reformja**:
		- 16 évi szolgálat
		- felszerelés, zsold, ellátás
		- veteránok földet kapnak
		- **politikai következményei a hadseregreformnak?**
	+ **Marius csak évenként consulként újraválasztva tudta végrehajtani reformjait (évente változó hivatalnokok már nem tudják igazgatni Rómát) – Államszervezeti válság**
	+ zsoldoshadsereg és vezére, Marius nagy erőt képviselt a politikai életben is 🡪 veszélyezteti a köztársaság berendezkedését
	+ Senatori rendi Sullát hadsereggel küldik Kis-Ázsiába🡪 közben leváltják a hadsereg vezetéséről (helyette Marius) de hozzá hű zsoldosai miatt polgárháborút indít Róma ellen 🡪 **Sulla** győz, **örökös dictatorrá nevezi ki magát**
	+ a köztársaság és a senatori rend érdekében tett intézkedések à Kr. e. 79-ben lemond
	+ állam élén ezután egymással vetélkedő hadvezérek
* Spartacus rabszolgafelkelése (Kr. e. 73-71)
	+ rabszolgák (Spartacus) VS **Róma (Crassus és Pompeius)**
	+ Crassus és Pompeius befolyása erősödik
* a senatus a külső támadások ellen is Pompeiust bízza meg 🡪még nagyobb befolyás 🡪 a senatus tartani kezd a hatalmától, elbocsátott veteránok nem kapnak földet
* Pompeius kapcsolatot keres a senatus ellenségeivel 🡪 Caesar
* megszületik a Caesar, Pompeius és Crassus közötti triumvirátus (első triumvirátus) (Kr. e. 60) = egymás támogatása a vezető tisztségek megszerzésében 🡪 Caesar consul lesz
* Crassus később egy csatában elesik, Pompeius pedig Caesar ellen fordul
* a senatus Caesart Rómába rendeli (Kr. e. 49) à Caesar seregével átkel a Rubiconon à polgárháború à Caesar legyőzi Pompeius seregeit, Pharszalosznál (Kr. e. 48) döntő vereséget mér (Pompeius elmenekül, később meggyilkolják)
* a senatus Caesart örökös dictatorrá nevezi ki🡪**tehát felrúgja a köztársasági normákat!**
	+ az ország egységének erősítése
	+ belső elégedetlenség
	+ veteránok letelepítése
	+ földosztás
	+ értékálló aranypénz
	+ polgárjog osztása
	+ senatus létszámát 900 főre emeli (támogatóinak meghívása)
	+ Julianus-naptár
* a válságot rövid időre megoldja à hatására fog kialakulni a **császári rendszer**
* köztársaságpárti ellenfelei, köztük nevelt fia, Brutus összeesküvést szőnek ellene és meggyilkolják (Kr. e. 44)

**GYAKORLÓ FELADAT I.**

**A)** „Hárman barátságot kötöttek és azt esküvel is megpecsételték, majd az állam ügyeit mind maguk intézték.” *(Cassius Dio)*

**B)** „Galliát meghódító hadjárataiban […] éppen olyan jó katonának és elismerten tehetséges hadvezérnek bizonyult, akár kora legnagyobb hadvezérei.” *(Plutarkhosz)*

**C)** „[…] bevonult Rómába, felszólította a senatorokat, hogy a haza nevében segítsék meg, majd megtámadta Pompeius legerősebb csapatait, […] átkelt Macedoniába, és ott négy hónapig tartó ostrom után a pharsalosi csatában végleges győzelmet aratott.” *(Suetonius)*

**D)** „A személyes biztonság megőrzésére a legjobb eszköznek a nép rokonszenvét tartotta. Ezért ünnepségekkel és ingyengabona-osztással […] a nép kegyét kereste. Katonái részére pedig új telepes városokat alapított.” *(Plutarkhosz)*

**a) A fenti forrásrészletek egy történelmi személyiség pályafutásának fontos állomásait jelenítik meg. Nevezze meg ezt a személyt!**………………………..

**b) Melyik fogalmat írja körül az A) jelű forrás?** …………………………….

**c) Mi volt az a Marius nevéhez köthető, hadsereget érintő reform, amely elősegítette, hogy a hadvezérek fontos szerepet töltsenek be a politikai életben?.......................................**

**d) Hogyan folytatódik az alábbi mondat? Karikázza be a helyes folytatás sorszámát!**

A hadvezérek versengése a Kr. e. I. században…

1. a köztársasági rend megszilárdulását idézte elő.

2. polgárháborús helyzetet teremtett.

3. hozzájárult a Római Birodalom kettészakadásához.

4. a Nyugat-római Birodalom bukásához vezetett.

**GYAKORLÓ FELADAT II.**

1. „Cicero [a neves szónok és politikus] […] pontosan tudta, hogy Caesar […] modora mögött milyen erőszakos és hatalomra vágyó jellem rejtőzik. […] »Mégis, mikor látom

– mondotta –, mennyi gonddal fésülködik, és mint simítja le egyetlen ujjával a haját, nem tudom elhinni, hogy ez a férfi olyan gonosz dolgot forgasson agyában, mint a római alkotmány szétzúzása.«”

1. „Róma lakosai meghajoltak Caesar [hadi] szerencséje előtt, s mivel a polgárháborútól és a vele járó bajoktól némiképpen fellélegeztek, hajlandóak voltak elviselni az egy ember uralmát jelentő igát. Caesarnak élete végéig tartó ...[**b)**]…-i hatalmat szavaztak meg, ami nyíltan bevallott zsarnoki uralmat jelentett, mivel az így ráruházott hatalom birtokában senkinek nem tartozott politikai felelősséggel.”
2. „Mikor [Antonius, az egyik consul] futva jött a forum felől, a tömeg utat engedett neki. Kezében babérágakból font diadémát [fejdíszt] tartott, és odanyújtotta Caesarnak. Erőltetett taps hangzott, majd midőn Caesar eltolta magától a diadémát, a tömeg hangosan megtapsolta. Antonius másodszor is odanyújtotta a diadémát, erre megint csak kevesen tapsoltak, de amikor Caesar másodszor is eltolta magától, újra felzúgott a taps. Caesar, látva, hogy ez a kísérlet nem járt sikerrel, felkelt székéből, és úgy rendelkezett, hogy vigyék a koszorút a Capitoliumra.”

*(Részletek Plutarkhosz Párhuzamos életrajzok című művéből)*

1. Nevezze meg azt az államformát, amelyre az A) betűjelű forrásrészletben szereplő „római alkotmány” kifejezés utal! ……………………………………
2. Melyik szakkifejezés hiányzik a B) betűjelű forrásrészlet b) betűvel jelzett részéből? Karikázza be a helyes válasz sorszámát!
	1. néptribunus 2. dictator 3. senator
3. Melyik állítás igaz a C) betűjelű forrásrészletben leírtakra vonatkozóan? Karikázza be a helyes válasz sorszámát!
4. A tömeg a hangos tapssal Caesar győzelmét ünnepelte.
5. A tömeg üdvözölte, hogy Caesar elutasította az egyeduralom jelképét.
6. Caeasar felháborodott azon, hogy babérkoszorút akartak neki adni.
7. Mivel magyarázható, hogy a nép támogatta Caesar uralmát? Fogalmazzon meg egy választ saját szavaival a forrásrészletek alapján!