1. **Периодизация на българската средновековна история.**

*Литература:* Г. Н. Николов. Периодизация на българската средновековна история. – История 28/2 (2020), с. 111–133.

Опити за периодизирането на Българското средновековие е правено още през епохата на Възраждането. Принципно Българското Средновековие стъпва на широко възприетата периодизация в Европа, където Средновековието се идентифицира с феодализма и в този случай той се разделя на три периода: ранен феодализъм (V-Х в.), разцвет на феодализма (ХІ-ХV в.) и късен феодализъм (ХVІ-ХVІІ в.). Проф. Васил Златарски определя три периода и за Българското Средновековие:

1. Епоха на Първото българско царство – с два подпериода:

- Епоха на хуно-българското царство (VІІ-ІХ в.)

- Период на славянизация (ІХ-ХІ в.)

2. Епоха на Второто българско царство (ХІІ-ХІV в.)

3. Епоха на турското владичество (ХV-ХVІІІ в.)

Днес българската историческа наука предлага следната периодизация:

1. Ранен феодализъм (VІІ-ХІ) – зараждане и утвърждаване – с два подпериода.

2. Разцвет на феодализма (ХІ-ХІV в.)

3. Разцвет на турския феодализъм в българските земи (ХV-ХVІІІ в.).

NOTES

Българското Средновековие

Долна граница – началото на преселението на българи и славяни – I-IV в.

Горна граница – 1396 г или 1453 г. или до края на XVII в.

3 основни периода на българското Средновековие:

* Ранно българско Средновековие – от най-ранната история на славяни и прабългари до последните десетилетия на XII в.
* Зряло българско Средновековие – 1185 – 1396 г.
* Късно българско Средновековие – от XIV до края на XVII в.

I период – най-ранни сведения за българи (IV в.) и славяни (I в.)

II период – участие на българи и славяни в чужди политически формации: хунски съюз; аварски хаганат; западнотюркски хаганат. „Старата Голяма България“ е сравнявана с Дунавска България от византийските автори през IX в.

III период – ранносредновековното българско ханство/царство 668-1018

* 668 г. – преселение на българите
* 678 – 681 г. – след войната с Византия възниква ханството
* Приемане на християнството
* Институциите възприемат свой език
* Господства прабългарската държавна традиция

IV период – Византийско владичество на българските земи – 1018 – 1185 г.

V период – българите под чужда държавна власт – XV-XVII в.

Християнство:

1. Християнството прониква при прабългари и славяни още преди IX в. Покръстени са прабългарски вождове в Константинопол, но християнството не прониква из населението
2. Покръстване на българите – края на 11 в. – раннохристиянски период.

- налагане на християнството – наложило се е при прабългарския елит

- възниква старобългарската литература, налага се славянския език

1. XII – XIV в. – Православно християнство

* Унията с папската църква
* XIII = XIV в. църквата се противопоставя на навлизането на католицизма

Периодизация на институцията на Българската църква:

1. 870 – 1018 г.

* 917 г. – става патриаршия
* Получава автокефалност

1. Автокефалната църква в Охрид

* Правоприемница на българската патриаршия

1. Възобновената българска църква 1185 – 1204 г.
2. Период на уния 1204 – 1235 г. – „първенец на България, архиепископ на Търново“
3. 1235 – 1393 г. – възобновена българска патриаршия

* Силна антикатолическа позиция
* 1375 г. – издигнат патриарх Евтимий

1. Превръщане в Търновска митрополия – 1393 г.