1059 –pápež Mikuláš II. Vydal dekrét o novej voľbe pápeža. Po novom pápeža volia biskupi – kardináli. Dekrét zaručoval cisárovi právo potvrdzovať voľbu, čo sa stalo základom ďalších sporov.

1075 – pápež Gregor VII. Zverejnil Dictatus papae - vyhlásil sa za neobmedzeného vládcu v cirkvi. Dekrét zaručoval cisárovi nosiť cisárske insígnie a odvolať cisára. Už predtým zakázal laickú investitúru (právo dosadzovať cirkevných hodnostárov svetskými panovníkmi. To nahnevalo kráľa Henricha IV. Kráľ zvolal do Wormsu ríšsku synodu kde pápeža odvolal. Na to ho dal pápež do kliatby. Na to sa začal Henrich IV. Kajať. V roku 1077 sa vybral do Canossi kde prosil pápeža o odpustenie. Neskôr Henrich IV. Opäť odmietol poslušnosť pápežovi a dokonca si zvolil svojho pápeža – protipápeža. Gregor VII. Musel ujsť a Henrich IV. sa dal korunovať za cisára.

Pápežská schizma (rozkol)

V roku 1054 sa kresťanstvo rozdelilo na západnú a východnú cirkev.

Západná (RÍM) katolicizmus. Na čele cirkvi je pápež

Východná (Konštantínopol). Na čele je patriarcha. Gregokatolíci a pravoslávna cirkev

Wormský konkordát - ukončenie sporu medzi svetskou a cirkevnou mocou o právo investitúry (udelenie hodnosti). V roku 1122 sa pápež a cisár dohodli. Cisár sa vzdal nároku na voľbu biskupov. Napätie medzi cirkevnou a svetskou mocou sa prejavilo ešte v 14. stor.

Pápež Bonifác VIII. V bule vyhlásil absolútnu moc cirkvi. Proti nemu sa vzoprel kráľ Filip IV. Pekný. Filip si zvolil nového pápeža a jeho sídlo presťahoval do Avignonu (Francúzsko) aby mal pápeža pod kontrolou. (Avignonské zajatie pápežov)- 14. stor.