Z lekcji dzisiejszej mamy kojarzyć dwa wątki:

1. Rozłam kościoła (zwany: ***schizmą wschodnią***)
2. Rywalizacja między papiestwem a cesarstwem

Ad. 1 Ano, doszło do ostrego zgrzytu między biskupem Rzymu (papieżem) a patriarchą Konstantynopola. Ten drugi nie chciał uznać władzy papieża. Poszło także o spory doktrynalne, fiskalne (tak, jak zawsze o pieniądze) i osobiste. Rozłam nastąpił w 1054. Kościół zachodni, podległy władzy papieża, nazywać będziemy ***KATOLICKIM, łacińskim***. Kościół wschodni natomiast ***ORTODOKSYJNYM/PRAWOSŁAWNYM***.

Ad. 2 A więc, jak już napisałem, rywalizacja między cesarzem a papieżem realizowała się na dwóch płaszczyznach.

1. O to, który z nich ma być liderem zachodniego (europejskiego) chrześcijaństwa, czyli ***spór o DOMINIUM MUNDI[[1]](#footnote-1)***
2. O prawo mianowania biskupów (czyli: ***spór o inwestyturę***). Papież żądał dla siebie WYŁĄCZNEGO prawa ich mianowania. Wiadomo, cesarz mianując biskupów uzależniał ich od siebie. Rodziło to problem natury lojalnościowej. Po czyjej stronie opowie się biskup w razie konfliktu na linii: cesarz - papież ?

Najostrzejszą formę spór przyjął w czasach pontyfikatu papieża ***Grzegorza VII.***

Grzegorz ogłosił się liderem zachodniego chrześcijaństwa. WSZYSCY, nawet cesarz, podlegają jego władzy. Tylko on (papież) ma prawo mianowania biskupów.

Oczywistym jest, że program papieski (tzw. ***Dictatus Papae***) nie spodobał się królowi niemieckiemu (później cesarzowi) ***Henrykowi IV.***

Wobec czego Grzegorz nałożył na Henryka klątwę. Aby nie stracić władzy Henryk MUSIAŁ się jej jak najszybciej pozbyć. Pojechał więc do Italii i tam po trzydniowej pokucie pod murami zamku w ***Canossie*** (na mrozie, bez wody i pożywienia) uzyskał od papieża przebaczenie i zdjęcie klątwy. (Grzegorz go nienawidził, ale uległ presji otoczenia)

Kilka lat później Henryk, już silniejszy, wrócił do Italii i wygnał Grzegorza. Tym razem zwyciężył Cesarz.

Ostatecznie spór o inwestyturę zakończył się kilka dekad później kompromisem (chociaż więcej zyskał kościół). ***Na synodzie w Wormacji w 1122*** cesarz Henryk V zrzekł się inwestytury (prawa mianowania) biskupów i opatów. [[2]](#footnote-2)

Tak jeszcze dodam, że do zgrzytów na linii: kościół – władza świecka dojdzie niejednokrotnie. I to w ostrej formie. Jak np. w Anglii, gdy rycerze króla Henryka II zgładzili w katedrze w Canterbury, podczas nabożeństwa, skłóconego z królem biskupa ***Thomasa Becketta***.

Koncert pięciu mocarstw

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Status państwa (księstwo, królestwo, cesarstwo) | Oficjalna nazwa państwa | Ustrój państwa | Dynastia panująca | Wybitni przedstawiciele | Wojny | Stolica |
| Austria |  |  |  |  |  |  |  |
| Prusy |  |  |  |  |  |  |  |
| Rosja |  |  |  |  |  |  |  |
| Anglia |  |  |  |  |  |  |  |
| Francja |  |  |  |  |  |  |  |

1. Czyli: panowanie nad światem [↑](#footnote-ref-1)
2. Owe porozumienie weszło do historii pod nazwą: konkordat wormacki [↑](#footnote-ref-2)