4. Starověký Řím

* přírodní podmínky
  + střední část Apeninského poloostrova
  + na severu mírné podnebí, směrem na jih přechází v teplé – zemědělství
  + výhodná poloha ve vztahu k dění v Evropě, ale zároveň částečně stranou, chráněno od divokých kmenů
  + řeky se zavlažovací funkcí: Pád, Tiber
  + od 200 př. n. l. k tomuto území připojování dalších území
  + v největším (116) rozmachu obsahovala říše téměř celé území Evropy, Mezopotámii, ale i severní část Afriky
* dějiny
  + kolem roku 1000 př. n. l. přichází Italické kmeny ( Latinové, Umbrové, Sabinové, Sammité, Ethruskové)
  + Ethruskové a počátky (753 – 510 př.n. l.)
    - tři teorie původu ( Tyrolsko/ Malá Asie/ původní obyvatelé)
    - na území i další kmeny, na jihu poloostrova řecké kolonie
    - byli první civilizací, ale jejich původ je nejasný
    - kultura
      * jazyk nebyl rozluštěn, písmo převzali od Řeků
      * náboženství – polyteistické
      * posmrtný život – stavěli nekropole = města mrtvých, pozůstatky – kopulové hrobky
      * vyspělé zemědělství i řemesla, obchodníci; věštecké umění
    - nikdy nedosáhli politického sjednocení → vytvářely městské státy (Veje, Caere), jádrem byla Ertrurie (10 až 9. století BC)
    - vrchol jejich moci nastal v období 7. a 6. století, kdy expandovali na jih a společně s Kartagijci porazili Řeky a dočasně ovládli Korsiku
    - pravděpodobně založili sjednocený Řím 753 př. n. l.
    - Od pátěho století jejich postavení slábne a ve třetím je dobyto poslední město Římany
  + Vznik Říma
    - původně několik vesnic na sedmi pahorcích
    - nejznámější legenda je s dvojčaty Romulem a Remem
    - vládli dle tradice v letech 753 až 510 BC králové etruského původu = Tarquinovci
    - významným králem byl Servius Tullius – rozdělil společnost do pěti majetkových tříd a rozdělil území na tribue (okresy)
    - posledním králem byl Tarquinius Superbus, kterého vyhnali 510 př. n. l. → postupné omezování pravomocí => vznik republiky
    - v době jejich vlády plebejské secese
    - společnost se dělila na patriciové (urození, plnoprávní, původní, všechny výsady) a plebejové (přistěhovalci, povinnosti: vojenská služba, méně práv)

Římská republika 510 – 27 př. n. l.

* Raná republika – počátek čtvrtého století BC
  + Politický systém:
    - král nahrazen voleným úředníkem → 2 konzulové (1 rok) mají vedení nad vojskem
    - v případě nutnosti diktátor
    - sněm, senát
    - nejvyšší postavení patricijové
  + sjednocení plebejů a domáhání se práv hrozba odchodu
    - plebejové omezená práva => nespokojenost → plebejská secese ( získali svůj orgán Tribunát lidu – zástupce se účastnil senátu a měl právo veta) = 1. secese
  + v polovině 5. století byly sepsány Zákony dvanácti desek ( základní práva – rovnost občanů, sňatky mezi vrstvami, přístup plebejů do vyšších úřadů), vybudován plebiscit = 2. secese
  + ve 3. století se dostal do sporu s řeckými městy (Tarent) – Pyrrhovo vítězství ( na úkor velkých ztrát, museli se stáhnout a pro Římany nebyl problém získat území zpět → ovládli jih
  + v roce 265 ovládli celý poloostrov
  + práva občanů : účast na sněmu, být volen, odvolat se ke sněmu a povinnosti: platit daně, sloužit ve vojsku
* Punské války
  + novým protivníkem se stalo bohaté obchodní město Kartágo ( založeno féničany)
  + Kartágo zakládalo osady v Africe, Španělsku, Sardinii, Korsice, Sicílii
  + válečný konflikt vypukl díky střetům zájmů obou mocností na Sicílii
  + důvody: mocenské soupeření, politická rivalita a nenávist
  + Římané Kartágince nazývali Puny (proto punské)
  + 1. punská válka 264 – 241 př. n. l.
    - Římané vyspělejší pozemní vojsko, Kartágo loďstvo
    - Řím nucen budovat loďstvo, které přineslo válečné vítězství → zisk Sardinie a Korsiky (provincie)
    - 20 let bojů a střídání se
    - 241 BC bitva u Aegatských ostrovů → Kartágo se definitivně vzdalo
    - Řím první punskou válku vyhrál – zaplatili mu vysoké válečné náhrady, ztratili Sicíli, Sardinii a Korsiku, ale Kartágo se brzo vzchopilo
  + 2. punská válka 218 – 201 př. n. l.
    - Kartágo se snažilo získat nová území v Hispánii ( dnešní Španělsko) – Hamilkar Barkas ji ovládl ( stříbro, Měď)
    - jeho syn Hannibal dobyl město Saguntrum (spojenecŘíma), Řím vyhlásil Kartágu válku
    - Hannibal dokázal přejít přes Alpy a vpadnout do Itálie ze severu ( náročná cesta, váleční sloni, velké ztráty, až 2000 mužů denně – doplnili galové)
    - 1.bitva u Trusimentského jezera 217 BC – Hannibal vyhrál
    - 2. bitva u Kann 216 BC – opět vyhrál
    - Kartágo však nedokázalo Řím dobýt, odmítali nabídku míru
    - Hannibalovi se dařilo čím dál hůř, politici obavy z růstu jeho osobní moci, problémy se zásobováním
    - konzulové → Spicio podnikl útok přímo na Kartágo, Hannibal byl povolán zpět, poražen v bitvě u Zamy 202
    - výsledek: Kartágo nejprve vyhrálo v Itálii, le nakonec bylo dobyto Scipiem a přestalo být mocností, ve prospěch Říma ztratilo Hispánii, přišlo o loďstvo, slony, zbraně a muselo zaplatit vysoké válečné náhrady, nesměli válčit bez řeckého souhlasu => moc Kartága zlomena
  + 3. punská válka 149 – 146 př. n. l.
    - Kartágo pod nustálým útokem (numidský král) → Punové se začali bránit bez souhlasu
    - Řím vypověděl novou válku → přišla omluva
    - krutá nová podmínka: odevzdali zbraně a všechny lodě, opustit a zbourat kartágo a přesídlit dál od pobřeží -.nepřijatelné
    - Kartágo uzavřelo hrady a vyrobili nové zbraně → začala válka, vzdorovali dva roky pak dobyto a senát město vyplavil, zapálil a posypal vápnem a solí a proklel
    - výsledek: Řím se stává dominantní mocností Středomoří (Marenostrum)
* Krize Říma
  + z kolonií levné obilí, otroci, stříbro → nadbytek pracovní síly, surovin
  + drobní rolníci se zadlužují, prodávají poznámky bohatým velkostatkářům (velkostatky = latifundie), využívali práci otroků
  + z rolníků se stávali bezzemci, odcházeli do měst, žádná práce, chudina
  + postavení otroků se zhoršovalo, jejich cena se snižuje , bouří se, vzpoury
  + o zlepšení se pokusili bratři Gracchové (Tiberius, Gaius) prosazením pozemkové reformy
  + dvě mocenské skupiny:
    - optimáti
      * aristokracie, opora v senátu, podpora latifundistů, konzervativní
      * L.C. Sulla ( v roe 82 př. n. l. Přijal titul diktátora)
    - populáři
      * lidový, lidové shromáždění, tribunát lidu
      * liberálové → drobné hospodářské a politické reformy
      * Galius Marius – vojenské reforma – profesionální armáda
  + Spartakovo povstání ( 73 – 71 př. n. l.)
    - vedeno gladiátory a přidali se otroci
    - několikrát porazili římské legie
    - nakonec potlačeno a 6 tisíc ukřižováno na cestě z Říma
  + První triumvirát
    - Crassus – optimus, podporoval Sullu, porazil povstání; Sýrie a Palestina
    - G. Pompeius – sullův vojevůdce, optimus; Hispánie
    - G. J. Caesar – populár, obratný diplomat, podmanil Galii, dosáhl Británie; Gálie
      * po smrti Crasa už jen dva sokové
      * Ceasar v roce 49 př. n. l. přešel Rubikon, vytáhl na Řím a v občanské válce porazil Pompea; stává se jediným vládcem
      * v Egyptě dosadil Kleopatru
      * juliánský kalendář
      * ovládl senát, armádu, pokladnu
      * byl zavražděn republikánskými senátory v roce 44 př. n. l. („i ty Brute?“)
  + Druhý triumvirát
    - po smrti Caesara dvě strany:
      * stoupenci republikánských senátorů
      * stoupenci Caesara, chtěli pomstu, prchli z Říma
        + Marcus Antonius – C konzul, spravoval východní provincie, zamiloval se do Kleopatry
        + Octavianus – adoptovaný syn Caesara, Itálie
        + M. Lepidus – boháč, Afrika
      * chytili vrahy ( Brutus, Cassius) a začali bojovat mezi sebou
      * Lepidus se stáhl, vzdal se Afriky a ponechal si výsadní postavení v Římě
      * Octavianus měl nejsilnějsí postavení
      * Aurelius válčil na východě přes nesouhlas senátu a měl za spojence Kleopatru
      * Octavianus vyhrál v roce 31 př. n. l. v bitvě u Aktia ( A a K spáchali sebevraždu)
      * Octavianus se stává jediným vládcem, končí republika
* Principát
  + Octavianus si v roce 27 př. n. l. přidává Augustus = vznešený
  + principes= první občan (císař)
  + odmítl titul diktátor, vláda vlastně jako monarcha ( zastával všechny fce)
  + boje s Germány = největší nebezpečí říše
  + Limes Romanus – Rýn a Dunaj; soustav vojenských opevnění a věží, palisády
  + velké investice do staveb → ekonomický vzestup
  + „zlatý věk“ pro literaturu ( Vergilius, Ovidius)
  + podpora kultury a umění
  + praetoriánská garda – císařská stráž / nabyla velkého vlivu, často se později podílela na převratech)
  + Caligula
    - sadistické sklony, násilí, krutý
    - zavražděn svou gardou
  + Nero
    - vládl pod vlivem Senecy
    - moc v něm probudila negativní vlastnosti
    - 64 velký požár Řma – možná on; obviněni židé a křesťané
    - považoval se za všestranného umělce
    - sebevražda
  + Titus Flavius Vespasianus
    - stavba Colosseum
    - schopný, výkonný
    - tažení proti Palestině, syn dobyl Jeruzalém
    - 79 n. l. výbuch v Pompejích
* Adoptivní císaři
  + forma nástupnictví, stoletá éra
  + Traianus
    - vybudoval průplav z Nilu do Rudého moře
    - vojevůdce i výborný vladař
    - města, přístavy
    - největší uzemní rozmach
  + Hadrianus
    - úspěšný
    - věděl, že velikost říše je neudržitelná –=> vzdal se východní části, za Eufratem
    - v Anglii vybudoval val proti Piktům a Skotům
  + Marcus Aurelius
    - „filosof na trůně“
    - nájezdy Germánů
    - markomanské války
      * římské legie až u Brna a v Trenčíně