**Az egyházszakadás, a nyugati és a keleti kereszténység fő jellemzői**

**Az egyházszakadás: szkizma:**

A IV-V. században, a még létező Római Birodalomban kialakult a keresztény egyházszervezet

* A püspökök által vezetett városi gyülekezeteket a tartományi székhelyek püspökeim a metropoliták (érsekek) irányították
* Több tartomány alkotta a legmagasabb szintű szervezeti egységet, a patriarkátust, amelynek vezetője a patriárka volt:

4 patriarkátus volt a birodalom keleti felében: Antiocha, Alexandria, Jeruzsálem, Konstantinápoly

1 patriarkátus volt nyugaton: Róma

* A patriarkátusok és vezetőik elvileg egyenlők voltak, azonban Róma (amelynek püspöke Szent Péter utódja) lassanként megerősödve kiemelkedett, míg Konstantinápoly-Bizánc kivételével, az arabok által elfoglalt keleti patriarkátusok meggyengültek.
* Róma (latin) és Bizánc (görög) nyelvileg, dogmákban és rítusokban is távolódni kezdtek egymástól.

A keresztény egyházszakadás hosszú folyamat volt, amely végül 1054-ben következett be: ekkor IX. Leó pápa és Kerulariosz konstantinápolyi pátriárka kölcsönösen kiátkozta egymást. Az egyesítés eszméje a későbbiekben többször (1274, 1439) is megvalósítás küszöbére jutott, de végül – a mai napig – nem történt meg.

**Az egyház és az állam kapcsolata:**

Az egyházi és a világi hatalom a kezdetektől fogva erősen összekapcsolódott:

Nagy Constantinus római császár „védőszárnyai” alatt bontakozott ki a keresztény egyház kiépítése.