Извор – паметник, резултат на човешката дейност, свидетелстващ за историята на човека.

Corpus scriptorum

Historiae Byzantina

Бонски корпус

1. Писмени
   1. По произход: домашни и чужди
   2. По тип: исторически свидетелства и паметници на историческата традиция
   3. По вид: документални, исторически, литературни, епиграфски, географско-земеописателни, философско-богословски, библейски
   4. По съдържание: политическа история, културна история

Границата с аварите, която седемте племена пазят е ок. Железни врата

Петър Коледаров Средновековна Българска География

Държавата на Аспарух има конфедеративен характер. При Крум се започва централизация чрез назначаването на областни управители

Признаване на българската държава – преди 9 август 681, вероятно юни, юли

09.11.2023

Войската дадена от Тервел е ок. 15 000 съставена от българи и славяни.

16.11.2023

Именникът е най-старият летописен паметник. Именникът е открит в 3 руски еднотипни сборника с името:

**„Елински и римски летописец“**

Вероятно сборника е бил съставен в България през 14 в. и след османското завоевание е попаднал в русия и е бил преписан. За пръв път сборника е открит през 1866 г. от руския учен Андрей Попов в два преписа от 16 в. известни като „**Московски**“ и „**Погодинов**“. Названието именник е дадено за пръв път от хърватския учен Франьо Рачки през 1870 г.

Още един препис е открит от руския учен Михаил Тихомиров – „**Оваров препис**“.

До „Същото е и досега“ вероятно е било устен разказ, фиксиран в запис по времето на Аспарух.

Поради краткостта на сведенията се предполага че са били на каменни надписи.

Гръцките думи в именника са малко, преобладават прабългарските тюркски думи. Вероятно е бил записан на гръцки в канцеларията на Аспарух.

Симеон е наричан княз до 913 г. когато е коронясан за цар т.е. terminus ante quem за превода на именника е 913 г.

23.11.2023

Някои изследователи смятат че именника е редактиран и са изпаднали някои имена (като предатели и т.н.).

Според Г. Николов – съвладетелство на функционален принцип. По-могъщият е първо-жрец и е поставен от бога. Вторият владетел е водач на войската. Вероятно Кормесий по времето на Тервел е бил военачалника, както и Савин/Сабин, но са смятани за владетели(архонти) от византийците.

Кампаган (от Теофан Изповедник) вероятно е форма на титлата на кавхана.

През 8 в. не е борба за власт между отделните владетели, а между отделните знатните родове. Вероятно териториите не са стигали, което води до борба за по-добрите пасища.

Рода Дуло е в по-северната част на Добруджа, а рода Вокил – в по-южната.

Изглежда, че има род, който излъчва кавханите.

Теодор Сиглица – по времето на Симеон.

След покръстването само религиозните титли изчезват, но не и военноадминистративните длъжности като кавхан, боил и т.н.

Жупан – произлиза от титлата Бан – означава „началник“, прабългарска и аварска титла. Зупан, копан – производни титли, взети назаем от сърбите.

Таркан – титлата на областни управители – от тюркски език „ковач“ от „кова, чукам“

30.11.2023 Ичиргу боилите

- титла

- само 1

- от Константин Багрянородни – ичиргу боила е един от 6-те велики боили

- вероятно първоначално не е бил подчинен на кавхана, който по-късно се издига в йерархията.

Ичиргу - вътрешен

Ичиргу коловър – „вътрешен жрец“

Коловър – жрец

Кана боила коловър – първожрец

Прабългарите носят развита администрация

Юк боила – външен боил, били са няколко

Саракта – вероятно е окупационна зона, не обхваща старата територия владяна от родове.

От инвентарните списъци изсечени по каменни колони, има такива на прабългарски с гръцки букви, вероятно за да не може да бъде разчетено от гърци.

При пратеничеството на Борис, ичиргу боила изпълнява и дипломатически функции, подчинен на кавхана

През първото българско царство, титлата цар е била произнасяна цясар (цезар)

Мостич – вероятно прабългарско име