PRZEMIANY USTROJOWE RZYMU. OBALENIE MONARCHII. KRYZYS I UPADEK REPUBLIKI. POCZĄTEK CESARSTWA

Wg tradycji Rzym został założony w ***753 r. p.n.e.*** . Od tego momentu Rzymianie liczyli czas. Jeżeli rzymski historyk pisał o jakimś wydarzeniu z 8 r. od założenia miasta, to działo się ono w 745 p.n.e. (wg naszej rachuby oczywiście, bo 753 -8= 745).

Założycielem Rzymu miał być ***Romulus***, jaki wraz z bratem został umieszczony w koszyku i puszczony z nurtem rzeki. Malcami miała się zaopiekować wilczyca, a potem pasterze. Potem, przy wytaczaniu granic swoich osad, bracia pokłócili się i Romulus zabił swego brata – Remusa.

Początkowo, przez pierwsze dwa i pół wieku swego istnienia, Rzym był królestwem. Pierwszym królem był oczywiście Romulus. Jednak w pewnym momencie (509 r. p.n.e.) króla wypędzono.

Rzym stał się ***Republiką***. Co to znaczy? Ano, zanikł charakterystyczny dla królestwa podział na panującego i poddanych. Odtąd Rzym stał się państwem obywateli, współuczestniczących w życiu państwa, którzy wybierali spośród siebie urzędników i sprawowali nad nimi kontrolę. Po łacinie ***Res publica*** znaczy właśnie Rzecz publiczna (***Rzeczpospolita***).

*Republika rzymska* opierała się na następujących zasadach:

1. ***Kolegialność*** *(*urzędnicy sprawowali swe funkcje zespołowo, kontrolując się nawzajem)
2. ***Kadencyjność*** *(*urzędowali przez określony czas, tzw. kadencję)
3. ***Nieodpłatność*** *(*nie pobierali za służbę wynagrodzenia)

Urzędnicy byli wybierani na ***zgromadzeniach ludowych****.* Najwyższymi urzędnikami byli wybierani na okres jednego roku ***dwaj konsulowie***. W sytuacji nadzwyczajnej tracili jednak swą władzę na rzecz ***dyktatora***(max. 6 miesięcy). Inni urzędnicy to: *pretorzy, cenzorzy, kwestorzy, edylowie, trybuni ludowi*. Urzędnikom towarzyszyli *liktorzy*, noszący symbole władzy republikańskiej (tzn. pęki rózg z toporami). Postanowienia zgromadzenia ludowego były zatwierdzane przez ***senat*** – organ niezwykłego autorytetu.

Jako że to arystokracja miała największe znaczenie polityczne republikę rzymską określamy mianem ***ARYSTOKRATYCZNEJ***.

Jak to zwykle bywa, społeczeństwo rzymskie podzieliło się na warstwę uprzywilejowanych, o korzystniejszej kondycji prawnej, bogatszych ***PATRYCJUSZY***, oraz na słabszych (politycznie) i biedniejszych ***PLEBEJUSZY***. Domyślacie się pewnie, że między oboma warstwami nie było sympatii. Narastał konflikt. Aby go zażegnać postanowiono, że jeden z dwóch urzędujących konsulów będzie plebejuszem, a postanowienia zgromadzeń plebejskich mają moc obowiązującą, nawet jeżeli nie zostały zatwierdzone przez senat. Dla ochrony praw plebejuszy stworzono nawet specjalny urząd – ***TRYBUNA LUDOWEGO***. Mógł blokować (wetować) decyzje senatu i miał zagwarantowaną nietykalność osobistą (chociaż z tym, niestety, różnie bywało)

KRYZYS I UPADEK REPUBLIKI

Działało to nieźle, ale w I w. p.n.e. republika pogrążyła się w kryzysie. Ponieważ:

- zanik warstwy średnich rolników. A to właśnie ta warstwa dawała niegdyś rekruta. Ich ziemię przejęły rody senatorskie tworząc wielkie posiadłości (tzw. latyfundia) opierające się na pracy niewolników. Próby reformy rolnej (tzw. reformy braci Grakhów) nie udały się

- powstanie Spartakusa, który na czele armii niewolników przez 4 lata demolował Italię. Pokonany przez Krassusa. 6 tysięcy niewolników ukrzyżowano wzdłuż drogi appijskiej. Jak przestrogę

- spór (i wojny domowe) pomiędzy frakcjami ***Popularów*** i ***Optymatów*** (stronnictwem senatorskim)

- upadek obyczajów[[1]](#footnote-1)

W 60 r. p.n.e. Trzech najsilniejszych polityków (Juliusz Cezar, Krassus i Pompejusz) zawarli nieformalne porozumienie (tzw. ***I triumwirat***), gwarantując sobie w ten sposób dominującą rolę na scenie politycznej. Po śmierci Krassusa nastąpiło załamanie równowagi i wojnę domowa między Cezarem a Pompejuszem Zwyciężył w niej Juliusz Cezar, który ogłosił się ***dożywotnim dyktatorem.*** Politycy pragnący przywrócenia rządów republikańskich zamordowali go (nożami, jak barana) na posiedzeniu senatu w 44 p.n.e. Nic to nie dało. Państwo pogrążyło się w chaosie. Zwycięzcą w konflikcie okazał się adoptowany syn Juliusza - ***Oktawian August***. Zachował pozory trwania republiki, ale faktyczną władzę zachował dla siebie (czyli znów mamy monarchię). Jako że używał tytułu CEZAR (po zamordowanym Juliuszu), z czasem tytuł ten upowszechni się i oznaczać będzie władcę. W ten sposób Rzym stał się cesarstwem, rządzonym przez cesarzy.

Taką formę cesarstwa, gdy udajemy, że ciągle trwa republika, nazywamy ***PRYNCYPATEM***

IMPERIUM RZYMSKIE

Tak, jak mówiliśmy, dla budowy imperium potrzeba trzech rzeczy:

1. Silnej armii
2. Dobrej i sprawnej administracji
3. Prawa

Rzymianie spełniali wszystkie warunki, więc droga do budowy imperium stała otworem.

Zaraz po tym, jak Rzym podporządkował sobie całą Italię, rozpoczął wojny z ***Kartaginą*** (miastem – państwem położonym na terenach dzisiejszego Maroka, N Afryka). Wojny z Kartaginą (zwane Punickimi) zakończyły się zwycięstwem Rzymian i zniszczeniem Kartaginy, bywały jednak nieprzyjemne momenty. Jednym z takich był rajd armii kartagińskiej (II wojna punicka) dowodzonej przez ***Hannibala*** (nie kanibala!) z Afryki do Europy (drogą lądową) i przekroczenie Alp (wyobrażacie sobie? ). To nic, że stracił w Alpach połowę ludzi i wszystkie słonie. Rzymian zaskoczył zupełnie. W jednej tylko ***bitwie pod Kannami*** (216 p.n.e.) miał zgładzić 50 tys. Rzymian. Ostatecznie przegrał, ale tak narozrabiał, że jeszcze długo po jego śmierci rzymskie mamy straszyły Hannibalem niegrzeczne dzieci (poważnie!).

Rzymianie zbudowali potężne imperium. Na granicach wnieśli system umocnień tzw. limes. Jednostkami administracyjnymi były ***prowincje***, zarządzane przez ***namiestników*** lub ***prokuratorów***. Granice umacniano, tworząc tzw. limes. Poza granicami imperium mieszkała ludność będąca na znacznie niższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego – tzw. barbarzyńcy. Dlatego ziemie znajdujące się poza granicami imperium nazywano ***BARBARICUM***. Rzymianie zagwarantowali Europie stabilność i pokój (tzw. pokój rzymski – pax romana). Ludność prowincji przejmowała od Rzymian język i sposób bycia, ulegając ***ROMANIZACJI***. Dlatego narody żyjące niegdyś w granicach Imperium posługują się językami wywodzącymi się z łaciny(tj. rumuński, francuski, włoski, hiszpański, portugalski), a ci, którzy żyli poza jego granicami mówią w językach barbarzyńskich (po niemiecku, holendersku itp.). Z omawianym pojęciem wiąże się także urbanizacja – gwałtowny (relatywnie) rozwój miast. Rzymskie początki ma m.in. Londyn, Wiedeń, Kolonia, Marsylia i wiele innych.

***Osiągnięcia Rzymian:***

1 Prawo rzymskie (jego pierwszą kodyfikację stanowiło tzw. prawo XII tablic. Zachowało aktualność do tzw. kodyfikacji justyniańskiej (VI w. po Chrystusie), czyli przez 1000 lat. Nieźle, nie? Pewne rozwiązania prawa rzymskiego są aktualne do dzisiaj

2. architektura rzymska i infrastruktura drogowa. Typowo rzymskim pomysłem są cyrki (jak Koloseum), termy (łaźnie), kopuły, bazyliki, akwedukty (doprowadzały wodę). Dzięki zastosowaniu cementu mogli budować kopuły (jak ta w Panteonie). Drogi rzymskie umożliwiały sprawną komunikację po całym imperium. Słynęły z trwałości (istnieją do dzisiaj, część z nich nadal jest eksploatowana). Tworzyły system rzymo-centryczny (stąd powiedzenie: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Orientację przestrzenną umożliwiały tzw. kamienie milowe.

3. Filozofię rzymską i literaturę sobie odpuścimy

4. Myśl polityczna. Jedna z zasad daje mi do myślenia: divide et impera – dziel i rządź!

5. Porządek administracyjny (już omawialiśmy)

Z czasem Rzymianie ulegli daleko idącej Hellenizacji. Młodzieniec z dobrego domu nie mógł nie znać Greki i literatury greckiej (choćby pobieżnie)

BOGOWIE RZYMSCY

Aby krótko. Najważniejsi bogowie Rzymu – tzw. ***trójca kapitolińska*** (Jowisz, Junona i Minerwa) – są kontynuacją religii etruskiej. Pod wpływem mitologii greckiej Rzymianie przekonstruowali swój system religijny. Doszło do utożsamienia bogów rzymskich z ich greckimi odpowiednikami (np. Mars – Ares, Neptun – Posejdon, Pluton – Hades, Wenus/Wenera – Afrodyta). Zachowali jednak swoje odrębności (kult Janusa, Fortuny itp.).

W miarę budowy imperium adoptowano kulty obcych bogów. Tak w Rzymie ,,pojawili się” Izyda, Mitra, Serapis). Oprócz tego rozwinął się kult cesarski (którym też zaczęto z czasem przypisywać cechy boskie..

1. Republika rzymska funkcjonowała sprawnie dzięki honorowaniu w społeczeństwie rzymskim pewnych postaw – cnót. Jakich? Wymieńmy je po kolei:

- dobro państwa jest dobrem najwyższym, wymagano od jednostki bezwzględnego podporządkowania się jego interesom

- korupcja była niedopuszczalna. Polityk, któremu ją udowodniono, bezwzględnie wypadał z obiegu.

- surowość obyczajowa, wstrzemięźliwość, także w sferze seksualnej

 - skromność, nie wypadało obnosić się z bogactwem (mówimy o wczesnej republice, potem oczywiście to się zmieni)

- bardzo wyraźnie zhierarchizowane społeczeństwo, każdy znał w nim swoje miejsce

Po podboju Grecji, Rzym zaraził się ,,cnotami” typowo greckimi (korupcja, pijaństwo, prywata, kłótliwość, wyuzdanie obyczajowe). Rzym na fascynacji Grecją wyszedł fatalnie

 Tak więc zanik tychże cnót (plus zbieg niekorzystnych okoliczności) doprowadził do kryzysu i upadku republiki. Rozpoczął się okres cesarstwa. Czasy republiki wspominano z nostalgią. Niektórzy cesarze podejmowali próbę naprawy obyczajów. Bezskutecznie. [↑](#footnote-ref-1)