**OPĆA POVIJEST STAROG VIJEKA**

**VELIKA ILUSTRIRANA POVIJEST SVIJETA, SVEZAK 6. – SKRIPTA**

**RIMSKI IMPERIJ:**

Neprestani ratovi od 218.g. pr. K. koji vode do stjecanja vlasti nad Sredozemljem donose Rimu duboke duhovne i društvene promjene: postojanje aristokratske vladavine, općinska državna struktura. Najznačajnije su gospodarske promjene: seljaci godinama izvan domivine, veleposjednici vode gospodarstva robovima.

Latifundije: veliki zaokruženi posjedi veleposjednika koji ga jeftino kupuju od seljaka.

Dolazi do golemih ratnih kontribucija i iskorištavanja provincija. Tijekom 2.st.pr.K. istupili su senatori iz viteških centurija tako da su „predali viteškog konja“ > nastaje viteški stalež koji ne sudjeluje u politici.

M. Porcije Katon (234.g. – 149.g):

Započeo karijeru u ratu protiv Hanibala. Smatra se utjelovljenjem starorimske muževnosti i kreposti, smatra da propast tih vrijednosti šteti Rimu, iskazuje neprijateljstvo prema svemu što je strano. Želio pobijediti Kartagu > procesi protiv Scipiona (Scipion smatrao da će nestanak posljednjeg ozbiljnog protivnika dovesti Rim do propadanja).

USPOSTAVA RIMSKE VLASTI NA SREDOZEMLJU:

U 2.st.pr.K. Rim je vanjskopolitički angažiran na tri područja: Iberski poluotok, Sj. Afrika i helenistički istok. U bitci kod Pidne (168.g.pr.K) pobijedili Makedoniju > podjela Makedonije, dovedeni taoci (Polibije, povijesničar). Mržnja protiv Rima raste, a Rimljani problem rješavaju vojnički >Korint uništen 146.g.pr.K, stanovnici postaju robovi). Grčka je uključena u provinciju Makedoniju, oslabljeni Rim nema političku slobodu kretanja zbog sve jačih Parta.

Od 2. punskog rata Rim potpomaže numidskog kralja Masinisu i tako sve više steže Kartagu > očajan grad se brani i time krši mirovni sporazum iz 201.g te daje Rimu izliku da ih napadnu.

Bore se u 3.punskom ratu (149.-146.g) > Rimljani pobjedili i do temelja srušili Kartagu > nastaje agrarna provincija Afrika. Vojskovođa Scipion osvaja Numanciju (Španjolska) 133.g.pr.K. > time osigurana pax romana, mir koji se zasniva na pokoravanju svih u velikoj državi. Dolazi do unutrašnjih napetosti u rimskom socijalnom ustroju.

Tiberije Grakho:

Stranka oko Apija Klaudija Pulhera i braće Scaevola (najglasovitiji pravnici) dopustila da se pučki tribun T.Grakho (Klaudijev zet) usudi na prvi veliki otpor. Rezultat je nacrt agrarnog zakona, senatorsko pravo raspolaganja državnim financijama. Želio je da ga put protuustavno ponovno izabere za pučkog tribuna, a u izbornoj se skupštini nitko nije usudio usprotiviti. Konzul Mucije Scaevola (pripadao protivnoj stranci) je oklijevao, pa su pristaše senata pod vodstvom Scipiona Nasike provalili u izbornu skupštinu i toljagama zatukli T. Grakha. Tada je prvi put prolivena građanska krv, država je podijeljena u dva djela.

Gaj Grakho:

Tiberijev brat, dobio kvesturu u Sardiniji, ali samovoljno se vratio u Rim natjecati se za tribunat. Da bi pridobio seljake obnovio je agrarne zakone i proširio mjere, povećao porez u Aziji, vitezovima dao pravo da sude o financijskim nepravilnostima pri provincijalnim upravama, želio provesti kolonizaciju izvan Italije i tu je nastupila protivnička agitacija. Nije po 3.put postao pučki tribun, a koloniju koju je osnovao su ukinuli. Naredio je svom robu da ga ubije kako bi izbjegao protivnike.

133.g.pr.K. je početak nove epohe rimske povijesti > u državi duboki raskol. Protivnici napretka nazivaju se optimati (najbolji), a oni protiv njih populari (pučki ljudi). U Africi se godina vuče rat s numidskim vođom Jugurtom > pobjedio da Gaj Marije. Proveo je temeljnu reformu rimske vojske, a protivnik mu je Kornelije Sula. Cimbri su 105 g. potukli konzularnu vojsku, a rimljani Marija od 104.g. do 100.g. svake godine biraju za konzula. Marije je potukao tentone kod Aquae Sextiae (102.g), a Cimbre kod Vercellae sjeverno od Pada > u Rimu ga pozdravili kao oca domovine. Nakon njegove reforme vojske bitno se promjenilo ustrojstvo rim. Vojske: na mjesto građanske milicije dolazi stalna vojska. 100.g prigodom izbora za konzulata za iduću godinu dolazi do nemira > Marije je upao između stranaka te je kao konzul morao postupiti protiv svojih pristaša, zbog toga su ga obje strane zamrzile, pa se naljutio i povukao. Postigao je da je rimska vojska stoljećima bila gotovo nepobjediva.

Saveznički rat:

95.g.pr.K. Italci, koji su se bez formalnog pravnog akta nastanili u Rim bili su protjerani. 91.g. pučki tribun M. Livije Druzo, sin protivnika braće Grakho, pokušao u interesu optimata provesti reformni program. Senta i viteški stalež se nisu slagali s njegovim mjerama, pa je bio ubijen. Italci zbog toga napravili ustanak jer su sve nade polagali u Druza, dok su u Rimu bjesnili protiv Druzovih pristaša. Obje strane vodile su saveznički rat (nazvan i Marsijski rat), prvi veliki građanski rat na italskom tlu. Italci su osnovali svoj glavni grad Italiju (Corfinium). Otpor se slomio kada je objavljen zakon o građanskom pravu svim vjernim saveznicima koji su bili spremni na mir.

Marije i Sula, Građanski rat (0d 88.g. do 84.g.):

U Maloj Aziji izbio je ustanak protiv Rima. Pontski kralj Mitridat velikom vojskom provalio u provinciju u Aziju i područje rimskih saveznika te pridobio za sebe osiromašeno pučanstvo. 80 000 Rimljana ubijeno je u „noći progona“ u tzv. „efeškom vesperu“. U Grčkoj i Maloj Aziji srušila se rimska vlast. U Rimu se rasplamsao građanski rat zbog pitanja tko će dobiti vrhovno zapovjedništvo u ratu protiv Miltridata. Senat želi Sulu, a marijanci oduzeli zapad Suli i dali ga Mariju. Sula zbog toga ulazi u Rim s vojskom (povrijedio posvećenu gradsku granicu), oduzima vlast tribunima i proganja Marija. 87.g. konzulom postaje Marijev pristaša C. Kornelije Cina > dolazi do građanskog rata optimata i populara. Cina bježi, ali nailazi na potporu Italaca. Marije se vraća (pobjegao je u Afriku) i ujedinjenom vojskom kreće na Rim > senat predao grad. Sula je sklopio mir s Miltridatom da bi pohitao u Italiju. Marije umire 86.g. a Cina nema snage da se opire. Tako Sula za godinu dana stoji pred Rimom. 82.g. dao se izabrati za diktatora radi novog uređenja države na neograničeno > cilj osiguranje vlasti senata, odijelio političku službu od vojnog vrhovnog zapovjedništva, u senat primljeni najodličniji ljudi iz viteškog staleža, 79.g. odrekao se diktature iz osobnih interesa.

Prvi trijumvirat:

Pompej: potpomagao Sulu, sredio prilike u Španjolskoj (76.g. do 72.g.), dobiva izravno zapovjedništvo protiv gusara (uspjeh), 66.g. krenuo u rat protiv Miltidata > novo uređenje istoka, Mala Azija i Judeja postaju rimske vazalne države. 62. G. kada se Pompej iskrcao u Italiji senat ga je primio hladno, uskratio opskrbu veterana, pa mu Cezar ponudio političku pomoć. Cezar održava veze s Krasom (protivnik Pompeja), pa ih je uspio iziriti, dogovoriti jednu političku liniju i da će dogovarati sve pothvate > nastao prvi trijumvirat („savez trojice“) 60.g.-59.g. Težili su samovlasti, ali Cezar je stajao u pozadini jer nije imao sredstva vlasti.

Gaj Julije Cezar, rođen 100.g.pr.K:

Cinin zet i Marijev nećak povezan je s populima. 63.g. dao se izabrati za pontifexa maximusa. Kada je Ciceron 63.g. otkrio Katilininu zavjeru, Cezar je istupio za promjenu smrtne kazne u kaznu lišavanja slobode. Konzul 59.g., Pompej se ženi njegovom kćeri Julijom. Dobiva veliku popularnost > pučki zaključak (lex Vatinia) donosi petogodišnju upravu nad Galijom Citerom (područje Pada) kao provincijom. Dobio je 3 provincije i Galiju Narbonensis. Od 58.g. do 51.g. osvojio je cijelu transalpinsku Galiju, a kod Alezije je potuka pobunjene Gale. Osigurao je granicu na Rajni (zaštita od Germana). U Luki 56.g. obnovljen je trijumvirat, a nakon Pompejeva i Krasova konzulata 55.g. provincije su nanovo podijeljene: Cezar (zapovjedništvo u Galiji produljeno za 5 god), Pompej (Španjolska), Kras (Sirija, u ratu s Partima smrtonosan poraz).

Došlo je do otuđenja Cezara i Pompeja, Cezarov cilj bio je da odmah stekne konzulat, dok su Senat i Pompej to željeli spriječiti. 52.g. cezar je postavljen za jedinog konzula, preko svog posrednika u tribunatu tražio da Pompej raspusti svoju vojsku. 10.1.49.g.pr.K. Cezar sa svojom vojskom prelazi Rubicon, rječicu na Jadranu koja je bila granica između Galije i Italije (tu izriče svoju slavnu rečenicu „kocka je bačena“). Kod Drače je pretrpio poraz od Pompeja, u bitci kod Farsala u Italiji pobjedio je Pompeja. U Egiptu su dvorjani ubili Pompeja. Zbog nemira u Egiptu Cezar na prijestolje postavio princezu Kleopatru. Kod Tapsa u Africi 46.g. Cezar slomio organizirani otpor pompejevaca i republikanaca > Katonovo samoubojstvo. U rujnu 45.g. vraća se u Italiju, postaje diktator, tribun, pontifex maximus i u Galiji vojskovođa. Proveo je opsežnu kolonizaciju izvan Italije, sredio rimski kalendar (Julijanski kalendar s godinom od 365 i ¼ dana), vrijedio do 1573.g.(Gregorijanski kalendar). Nakon što mu je Kleopata rodila sina (Cezariona) došla je sa svojim bratom u Rim i živjela u Cezarovim vrtovima (villa). Iskazivali su mu mnogo božanskih počasti: mjesec u kojem se rodio nazvan je jul, jedan je hram posvećen Cezarovoj blagosti, a u hramovima je bio postavljen kip Julija Jupitera s njegovim crtama. 15.2.44.g njegov pouzdanik Marko Antonije mu na glavu stavlja dijadem. Otpustio je svoju tjelesnu stražu bez obzira na glasine o atentatu, zavjeru su vodili Brut i Kasije (Brut je republikanac), Cezar ga je osobito cijenio, kada ga je u senatu vidio s bodežom viknuo je na grčkom „i ti sine moj“! dobio je 23 uboda bodežom 15.3.44.g.

Antonije stječe pravo da raspolaže Cezarovom oporukom, 17.3.zahtjeva da se javno čita (bila je sklona puku). Cezarov leš je spaljen na golemoj lomači na Forumu. Antonije je preuzeo Cezarovu baštinu (Francuska je njegova provincija). Oktavijan, Cezarov nasljednik, od Cezarovih veterana sabrao je vojsku. Oktavijan je prisilio senat da ga proglasi konzulom, da se protjeraju Cezarove ubojice i da se Antonija stavi izvan zakona. Kod Bologne dolazi do sporazuma između Antonija i Oktavijana (studeni 43.g.) > drugi trijumvirat, zaključili su da će preuzeti diktaturu (Oktavijan svoju sestru udao za Antonija). 42.g. Oktavijan dolazi kod Filipa do dvostruke bitke između njega i Antonija (Antonije pobjeđuje). Oktavijan dobiva slobodu kretanja na Zapadu, Antonije postiže velike uspjehe u političkom preuređenju Istoka. Antonije se ženi za Kleopatru, a Egipat je učinio središtem dinastičke politike za sebe i zajedničku djecu. 32.g. Oktavijan se ovlastio da i dalje ima neograničenu vlast (protivnička strana željela da se Antonije raziđe s Kleopatrom). Antonije s Kleopatrom iz Efeza kreće u vojni pohod. Kod Akcija dolazi do pomorske bitke, u konačnom boju u Egiptu Antonije počini samoubojstvo, a Kleopatra u zarobljeništvu pokušava pridobiti Oktavijana (sama se usmrćuje kada vidi da je gleda kao plijen za svoju trijumfalnu pobjedu). U ljeto 29.g. Oktavijan u Rimu slavi trostruki trijumf, proglašava da je rat gotov i zatvara vrata janusova hrama. Osnova novog poretka rimske država je pax Augusta (sada se Okavijan tako zove).

Augustov principat:

13.1.27.g.pr.K. August polaže svu izvanrednu vlast u ruke senata i puka te tako javno uspostavlja republiku kojoj je konzul > senat mu za to daje časno ime Augustus, po njemu se mjesec kolovoz zove august. Na njega je prenesen za 10 god. prokonzularni imperij nad provincijama Španjolskom, Galijom, Sirijom i Egiptom te kasnije Ilirikom. Od 23.g. svake godine konzul, 23.g. ljeti daje na sebe prenijeti doživotnu tribunsku vlast, ima potpuni utjecaj na važna područja rimskoga života, naziva se samo princepsom te izbjegava da se čuje išta o monarhiji kako ne bi isprovocirao one koji se drže republikanskih tradicija. Štuju ga kao božanstvo, vraćanje na „staro, istinsko i pravo“ (stari rimski način života, zalagali se Vergilije i Horacije). U ovom se dobu rimska vlast i duh najpotpunije očituju > epoha rimske klasike. Uveo je statističko prepisivanje, cenzus i popis pučanstava, vojska postaje stalna vojska, nastojao je unaprijediti Galiju, diplomatskim se putem nagodio s Partima. Od 15. do 21.g. Tiberije i Druzo uvukli su u državno područje Alpe i zemlje do gornje Rajne, pokorili i gornju Švapsku, Španjolska postaje najjače romanizirano područje izvan Italije. Arminije, vođa Heruska, zasjedom u Teutoburškoju šumi 9.g.n.e. uništava vojsku namjesnika Vara. August sam sastavio kratki prikaz svojeg životnog djela: Momentum Ancyranum (potpuni latinski i grčki tekst nađen u Ankari). Nasljedio ga je Tiberije (nije imao prirodnog nasljednika), Tiberijeva se porodica nakon adopcije zove julijsko-klaudijevski rod.

Julijsko Klaudijevski rod (14.-68.g.):

Klaudije zbog povučenosti nije dobro vladao, pa je Rim odahnuo kad je umro. 37.g. Nasljedio ga je Kaligula (posljednji Augustov rođak po krvi). Bio je duševno bolestan, vladavina se pretvorila u „carsko ludilo“. Senat i pretorijanska garda ga uklonili (37.-41.g.). nasljeđuje ga stric Klaudije (41.-54.g.). Uzorno je vladao i bio podložan svojoj ženi Mesalini. Ubio ju je, a njega je ubila druga žena Agripina koja je pomoću garde na prijestolje dovela svog sina Nerona (54.-68.g.). On je ubio svoju majku, imao krvavu strahovladu, podmetnuo požar kako bi mogao otpjevati požar Troje, time je teško uništio Rim a krivnju je prebacio na kršćane. Senat i vojska su se digli protiv njega, u bijegu je naredio robu da ga ubije.

Flavijevci (69.-96.g)

Više od godine dana trajao je građanski rat između vojskovođa Galbe i Vitelija i kandidata pretorijanca Otona. Došlo je do ustanka na donjoj Rajni i u Judeji. Pobjednik je Vespazijan (69.-79.g). vojskovođa je istočne vojske, sin Tito 70.g. razorio Jeruzalem i time pokorio židove, ograničava vladarevu vlast, pridobio je puk štedljivošću i gradnjom Koloseja. Njegovi sinovi Tito i Domicijan izmjenjivali su se kao nasljednici. Za Titove vladavine erupira Vezuv (79.g.n.e.) > propali Pompeji, Herculaneum i Stabiae. Izbija i katastrofalni trodnevni požar Rima. Domicijan (81.-96.g) nailazi na otpor je uvodi orijentalni ceremonijal i sve više vlada bez senata. Smatrali su ga tiraninom, pao je kao žrtva zavjere. Senat na prijestolje podigao Nervu (96.-98.g). Španjolac Trajan (98.-117.g.) poštuje prava senata, pod kojim je država doživjela najveće proširenje (priključene Dacija, Rumunjska i Armenija). Hadrijan (117.-138.g) morao se baviti unutrašnjim nevoljama i smanjiti vojsku, dao je podignuti Hadrijanov zid u Škotskoj ugledajući se na granični zid u Germaniji. Umro je duševno poremećen. Antonio Pio (138.-161.g.) > najmiroljubljivija vladavina carskog doba. Njegov nećak Marko Aurelije (161.-180.g) nazvan „filozof na carskom prijestolju“ nastojao je dati sliku stoika. Zadržao ga je višegodišlji rat u Armeniji i Mezopotamiji, navala Germana na na rimske granice, markomani dolaze do Jadrana, pokrenuli se Goti, Vandali i Langobardi. U Italiju donesena kuga. Napisao je djelo „samom sebi“ (filozofska razmišljanja). Njime završava vladavina „dobrih careva“. Predao je vladavinu na svog tromog i izopačenog sina Komoda (180.-192.g.). on je ukinuo sve mjere svoga oca, promicao kult Izide i Baala da bi postao car-bog. Uklonili su ga kada je nakon mnogih izgreda čak javno nastupio kao gladijator.

Severi (193.-235.g):

Meteži oko prijestolja završili su nakon krvavog građanskog rata pobjedom Afrikanca Septimija Severa. Nije podržavao senat pa ga je progonio. Nasljeđuje ga sin Karakula (211.-217.) izgradio je javne terme, ubijen je nakon svoje strahovlade. Izdao je Constitutio Antoniniana 212.g. čime svim stanovnicima države daje građanska prava. Nasljedio ga Elagabal (218.-222.g.) svećenik sirijskog boga Sunca. Nakon njega dolazi Sever Aleksandar (222.-235.g)

250.g.napuštena je granica limesa-Aurelijan opasuje grad gradskim zidom, država pada u anarhiju.

Dioklecijan (284.-305.g)

Ilir, popeo se do položaja zapovjednika tjelesne straže > njegovi oficiri proglasili ga carem. Ratovao je protiv Germana, te imenovao svog prijatelja Maksimijana 286.g. augustom i suvladarem i predao mu upravu nad zapadnim dijelom carstva. Odbacio je Perzijance preko Eufrata, oslobodio Siriju od Saracena. 293.g. novi državni poredak postaje tetrarhija (vladavina četvorice). Maksimijan je suvladar na zapadu sa sjedištem u Milanu, a Dioklecijan na Istoku vlada iz Nikomedije. Svaki „august“ odabire jednog „cezara“ od kojih jedan boravi u Sirmimu, a drugi u Trieru. 298.g. pobjedio je Narzesa > granica carstva pomaknuta je na istok istočno od Tigrisa. Progonio je religije s istoka jer je htio uspostaviti starorimsku državnu vjeru (posebno progonio kršćane jer su isticali da su drugačiji). Dao je izgraditi palaču blizu rodnog grada Salone. Dioklecijan i Maksimijan odrekli su se krune 305.g.

**Grčka**

U razdoblju helenizma (vrijeme između Aleksandra Velikog i Augusta) javlja se propast svijeta polisa u grčkoj matici-zemlji i početak rimske svjetske vlasti. Zauzeće Aleksandrije (30.g.n.e.) znači konačnu pobjedu nad političkim helenizmom. Na zapadnim provincijama grčki duh i dalje daje trajni pečat kulturnom životu, na istoku dobiva vlastiti svijet Orijena. Na osnovi antičkog govora protkanog jonskim elementima, nastaje svjetski jezik koine (tim se jezikom služilo židovstvo i kršćanstvo). Ročište grčke duhovnosti postaje Aleksandrija. Polis: tradicionalnu autonomiju štiti monarh. Geometrijski planirani gradovi imaju za središte agoru. Graditeljstvo: dorski stupovi se stapaju s jonskim i korintskim

Plastka: Aleksandrov sarkofag iz nekropole u Sidonu, Kolos na Rodu (7.svjetsko čudo), Nika iz Samotrake, žrtvenik u Pergamu.

Lirika i pjesništvo: Kalimah, Teokrit, Apolonije Rodski

Filologija: Zemodot, Aristofran iz Bizancija, Aristarh iz Samotrake

Matematika, medicina i tehnika: Euklid (Elementi), Arhimed, Ktezibije, Aristarh iz Samosa, Hiparh iz Nikeje, Eratosten, Posejdonije, Piteja, Eudokso i Hipal, Erazistrat, Herofil

Filozofija: (utjecaj helenizma najjasniji u filozofiji) Piron iz Elide i skeptici, Epikur iz Samosa, Zenon iz Kitona i stoa

**EUROPA ZA VRIJEME RIMLJANA:**

Kapitulacija Histra 177.g. i pad Ilirske države 167.g vode rimskoj kontroli. 156.g. Rimska vojska je porušila Delminium (središte Delmata). Gaj Julije Cezar je prokurator Ilirika. Oktavije A. proširio je granice do Dunava, vodio pohode protiv Japoda i Panonaca. U vrijeme građanskog rata između Cezara i Pompeja rimski građani u primorskim gradovima pristaju uz Cezara, dok se Issa i neke ilirske zajednice svrstavaju na strani Pompeja. Rat se odi i na Jadranu pa Delmati iskorištavaju tu situaciju za ustanak. Issa je kasnije izgubila samostalnost i postala rimski grad. Oktavijan August granice širi do Dunava. Vodio je pohode protiv Japoda i Panonaca 35.-33.g. Padom Metuluma japodski otpor je skršen. August osvaja i Segestiku (kod Siska). Panonci su se pobunili 16.g te August povjerava zapovjedništvo nad vojskom svom prijatelju i zetu M.Vispaniju Agripi. Panonce je kasnije svladao Tiberije. Rat se s prekidima nastavio do 9.g. kada je konačno uspostavljena čvrsta rimska vlast u Iliriku. Ali, 6.god.n.e. buknuo je veliki panonsko-delmatski ustanak i zahvatio mnoge narode Ilirika. Na čelu ustanka bila su dva Batona (pa se ustanak zove još i batonijanski rat). Tiberije povjerava M. V. Mesali zadatak da uguši pobunu (u Rimu zavladala panika da bi se ustanak mogao proširiti do Italije). Rim postiže uspjehe nakon pogibelji jednog Batona, dok je drugi bio zarobljen kod Splita. Nastaje pax Illyrica koja ujedno označava i stvarni početak „rimskog mira“.

Organizacija provincije: u Podunavlju bile su formirane dvije provincije donja i gornja Panonija, a u središnjem dijelu provincija Dalmatia. August je već 18.g.pr.K. odvojio Istru od Ilirika i uključio je u desetu regiju Italije. Cijela je Dalmacija bila podjeljena u tri sudbena područja sa sjedištima u Skardoni, u Saloni i Naroni.

Romanizacija provincije u jugoistočnim područjima počela je već nakon ilirskih ratova. Na tlo provincije bile su smještene dvije legije, VII. i XI. 43.g.pr.K. kolonijom je postala Pula, a od Augusta dalje Jadera (Zadar), Narona, Epidaur (Cavtat) i Ekvum (Čitluk kod Sinja). U Augustovo doba mnogi centri uz more postaju muncipiji rimskih građana (Poreč, Trogir, Vis, Risan, Budva, Kotor, Ulcini). Iliri služe u rimskoj vojsci. Provincija je imala veliko značenje u ekonomskom pogledu, izvozile su se mnoge sirovine i gotovi proizvodi. Izjednačavali su svoja stara božanstva s rimskima. Prekidom „rimskog mira“ počinju se u provinciji osjećati posljedice barbarskih provala.

Rimska vlast u zapadnoj Europi:

Galske provincije: Kada je rimski konzul Domicije Ahenobarb u godinama 122.-118. Pr.K. pokorio keltska plemena Alobražana i Arvena tu je uspostavljena prva galska provincija prozvana Gallia Narbonesis. Germanske su skupine pod vodstvom Sueba Ariovistom počevši od 72.g. pr.n.e. prodirale na zapad preko Rajne i tu u savezu s keltskim plemenom Sekvanaca mogle pobijediti Heduance. Cezar je prihvatio molbu pokorenih Heduanaca upravljenu na Rim da im pomogne u ratu protiv Germana. Keltski Helvećani se odlučuju naseliti u Galiju (58.g.pr.K.) što je Cezar bio povod da intervenira u Galiju. Odlučno ih je potukao i prisilio da na povratak. Iduće godine Cezar pokorava belgijska plemena na sjeveru Galije, a njegov vojskovođa Kras godinu dana kasnije podložio akvitska plemena. Tako je Galije pala u rimske ruke. Da zaplaši keltska plemena, Cezar je poduzeo dvije ekspedicije u Britaniju. Iz istog je razloga imao i dva prodora preko Rrajne. Otpor Gala prema rimskoj vlasti je vrlo jak (nekoliko ustanaka). Arvenov ustanak završio je Cezarov pobjedom, time je slomljen keltski otpor u Galiji.

Rimljani u Engleskoj: Rimljani su osvajali Englesku radi osiguravanja galskog posjeda. Pod carem Klaudijem počelo je sistematsko osvajanje otoka. Prvo su četiri legije između 43.-52.g. pokorile južnu i srednju Englesku. Zbog napada Kaledonaca i Meata na sjeveru otoka, carevi Sever i Karakula poduzimaju kaznene ekspedicije. Britanija koju se Rim zaposjeo podijeljena je na istočnu i zapadnu provinciju.

Germanski svijet: Germani polako prodiru prema jugu i zapadu. Male skupine prelaze i zasjedaju na lijevoj strani Rajne, gdje se miješaju s keltski pučanstvom. U te keltizirane narode pripadaju Treveri, Vangioni i Nemeti. Ti narodi nikada nisu upotrebljavali zajednički izraz Germani. Rimljani ga preuzimaju od Kelta jer se tako zovu susjedne grupe naroda u belgijskom području. Ime jednog plemena postalo je malo-pomalo skupno ime za Germane.

Afrika za vrijeme rimske vlasti:

Nakon 3.punskog rata Kartaga je za Rim prestajala postojati. Jugurta (111.-105.g) je javno izazivao Rimljane i s njima se borio 7 godina, dok ga 105.g. Rimljani nisu pobijedili. Provincija Afrika odgovara jednom dijelu današnjeg Tunisa. 49.g.pr.n.e. Cezar je reorganizirao afrički teritorij. Uprava Mauretanije dana je Jubi II. Koji se bio odgojen u Rimu i oženjen za kćerku Kleopatre i Antonija. On je osnovao grad Cezareju i od njega učinio uzoran grčko-rimski grad. Mauretanija je kasnije podijeljena u dvije provincije: Caesariensis i Tingitanu koje danas odgovaraju zapadnom Alžiru i Maroku. Nekadašnja Kartaga s Tripolisom, jednim dijelom Tunisa i Alžirom tvore tzv. Afriku proconsularis (senatsku provinciju kojom upravljaju prokonzuli). Egipat je Rimljanima upravnotehnički zadavao nesavladive teškoće jer se nije dao prilagoditi nikakvom rimskom sistemu, tražio je izvanredne upravne norme. Bilo je potrebno držati tri legije kojima je zapovijednike imenovao sam car. Gradovi se uvijek grade po rimskim načelima. U Timgradu su podignuti kvadratični stambeni blokovi s ulicama koje se križaju pod pravim kutom. U nešto značajnijim gradovima, glavna ulica „decumanus maximus“ na objema stranama završava kolonadom, a popločena je pravilnim kamenim pločama. Razvoju grada Leptis Magne pogodovalo je to što je bio rodni grad Septimija Severa, prvog Afrikanca na rimskom prijestolju. Za razmjerno visoki standard u afričkim provincijama svjedoče sačuvani spomenici arhitekture, skulpture, zidne slikarije i mozaici. Takav procvat trajao je nekako od polovice 3.st. U kasno carsko doma, sudbinu provincije određuju dva faktora: politička i gospodarska nesigurnost. Posljedice previranja najjasnije se vide u Egiptu, Aleksandrija postaje poprištem veliki nemira. Za povijest Egipta važniji je od svih tih događaja razvoj kršćanstava u posljednjoj četvrtini 3.st. U tom razdoblju Pavao iz Tebe i sv.Antonije daju svijetu primjer asketskog života i time osnivaju samostanski život u Egiptu, koji će kasnije biti uzor za zapadni svijet. Nova vjera, koju su helenizirani Židovi iz Palestine prenijeli u Egipat, ukorjenjuje se u Aleksandriji. U današnjem Sudanu u vrijeme Ptolemejevića razvila se u sjeni Egipta država Meroe. Grci nisu osobito cijenili tu zemlju pa su je nazvali Etiopija (spaljena zemlja). Stanovnici toga kraljevstva, koje se razvilo u bogat trgovački i karavanski centar, bili su Nubijci, a vladajući sloj bio je egipatski. Kraljica Amanihakete dala je opljačkati hram u Fili, a Rimljani na to odgovaraju osvajanjem Nepatana, glavnog grada meroeskog kraljevstva. 20.g.pr.n.e. na prijestolje dolazi novi kralj Natakamani (počinje mirno razdoblje kraljevstva). Nakon kraljeve smrti država naglo propada. Do 335.g. došao je kraj meroeske dinastije.

Rano kršćanstvo:

Povijesni izvori za Isusov život i njegovo djelo uglavnom su 4 evanđelja apostola: Matej, Marko, Luka i Ivan, ona su sastavni dio Novog Zavjeta. Matejevo i Markovo evanđelje prvo pisano na aramejskom a drugo na grčkom. Nastala su prije nego što su Rimljani razorili Jeruzalem (70.g.n.e.). Luka je svoje pisao neposredno nakon razaranja. Ivanovo evanđelje nastalo je 100.g.n.e. Unutar židovske vjere razvijaju se različiti smjerovi od kojih su 2 važna za kršćanstvo: *prvo* u Palestini s karakteristikom tvrdokornosti kojom se otklanja sve što nije židovsko (saduceji, farizeji i eseni). Saduceji odbacuju vjeru u uskrsnuće, farizeji skup su hasidima (pobožnih koji su se izdvojili), oni žele da dođu do pravičnosti pridržavajući se točno pojedinih propisa (zakona). Eseni zajednica su slična redovničkoj, pokazuje asketske crte, propagira beženstvo, odbacuje službu u hramu i žrtve, obrede drže u tajnosti. *Drugi* smjer nastaje u dijaspori (izvan Palestine), taj smjer nije toliko konzervativan, postalo je mostom između mladog kršćanstva i poganstva.

Isusovo rođenje u Betlehemu početak je našeg računanja vremena. 525.g. ustanovljeno je kršćansko računanje vremena. Pritom se dogodila pogreška u dataciji Herodotovog vladanja zbog čega je Isusovo rođenje pomaknuto 6-7 godina kasnije. Poncije Pilat, rimski pokrajinski namjesnik u Jeruzalemu osudio je 30.g. Isusa iz Nazareta zbog navodnog huljenja na Boga. 7.4.30.g. po našem računanju vremena Isus je razapet i pogubljen. Petar svojom propovijedi na Duhove obraća 3 000 židova. Po dobivenu nalogu Petar stoji na čelu praopćine. Druga kršćanska općina izvan Jeruzalema nastaje u Samariji, na nežidovskom tlo. Nakon Isusove smrti, u Siriji je došlo do prvih progona kršćana, što ih je 33.g. vodio Savao, farizejski pismoznanac. Savao je pred Damaskom doživio čudo i preobratio se na kršćanstvo (postaje Pavao) i odlazi u Jeruzalem. Održan je prvi apostolski koncil pod vodstvom Petra i Pavla 50.g. Pavao je imao 3 velika misijska putovanja: Cipar, Jeruzalem i Europa (Atena i Korint). Uspio je kršćanstvo približiti grčko-rimskoj kulturi i istrgnuti ga iz židovstva. Pisma koje je Pavao upravio kršćanskim općinama koje je sam osnovao najstarija su kršćanska književnost. 59.g.n.e Rimljani su uhitili Pavla i odveli ga u Cezareju, povod uhićenju bila je optužba da je sa sobom u hram poveo nežidova. 44.g. židovi su optužili i smaknuli Jakova. Pavao je dvije godine sjedio u zatvoru u Cezareji, odveli ga u Rim gdje su ga držali u blažem zatvoru gdje je i umro. Oko 64.g. car Neron progoni kršćane, ali taj je progon bio ograničen na sam grad. Povod za progon bio je požar Rima. Dao je javno mučiti i ubiti na tisuće kršćana. Petra koji je prvi rimski biskup, javno su mučili i ubili, a Pavlu su odrubili glavu (dovelo do jačanja kršćanske svijesti). Rana kršćanska povijest dijeli su u dva odsjeka: vrijeme do Milanskog edikta 313.g.n.e. a drugi do završetka seobe naroda. Prvo vrijeme karakterizira progon kršćana, a kasnije je Rim kršćanska država. 70.g.n.e. Rimljani osvojili Jeruzalem, kruto židovstvo izgubilo je svoje uporište a kršćanska općina se rasula izvan Jeruzalema i granica Judeje. Kršćanstvo se brzo širi u smjeru od istoka na zapad. Najprije se širi iz Palestine u Malu Aziju, Pavao ga prenosi u Makedoniju i Grčku. U 1.st. glavna središta su sjeverna Afrika (Aleksandrija) i Rim. 230.g. se u Rimu prelazi s grčkog na latinski u službi riječi.

110.g. za cara Trajana mučeničkom smrću umro je Ignacije Antiohijski. On je najznatniji zastupnik prve generacije nakon apostola. Najteži se progoni kršćana zbivaju za cara Decija i Dioklecijana (250./251. i 303.-306.g.). Povod je većinom sukob između državne vjere i nove vjeroispovijesti. Godine 257. Car Valerijan izdaje edikt protiv kršćana, kojim zabranjuje svečanosti na grobovima mučenika. Jedan od najvećih progona kršćana poduzeo je car Dioklecijan (284.-305.g.) svojim ediktom od 3. Veljače 302.g. Taj je edikt dio carevih općih reformi. Kršćanskim općinama oduzet je imetak, zabranjen kult, razorene kuće u kojima su se sastajali, a caricu Prisku i njenu kćer Valeriju, koje su bile kršćanke, prisilili da žrtvuju na poganski način. Osobito strogo progonili su kršćane Galerije i Maksimijan, dok je na zapadu Konstancije bio blaži. Tu su progoni već 306.g. prestali dok su na istoku trajali do 313.g. Galerije i Licinije izdali su edikt o toleranciji i time dokončali progone kršćana.

Središte kršćanske kulture i učenosti bila je Aleksandrija. Tu nastaje prva „Visoka škola za teologiju“, katehetska škola. Prvi učitelji za koje znamo bili su Pantenos, Klement Aleksandrijski i Origen. Origen je protumačio gotovo cijelo Sveto pismo s više gledišta i cijelog je života radio na završavanju pouzdanog teksta Starog zavjeta. Septim Flavije Tertulijan je najznatniji predstavnik apologeta 2.n.e. i prvi kršćanin koji se služio latinskim jezikom. Apologetima se nazivaju književni ili filozofski branitelji kršćanstva. Nakon 6. st. počeo se izraz „papa“ pridavati samo rimskom biskupu (prije toga nije bilo posebnog naslova za rimskog biskupa). Oko 300.g. u Antiohiji se osniva druga teološka škola, pored Aleksandrijske. Jedan od utemeljitelja je Lukijan. Nakon 300.g. održan je sinod u španjolskom biskupskom gradu Elviri koji postavlja 81 kanon crkvene discipline (određeno je da svećenici i biskupi moraju živjeti u celibatu. U 2. i 3. st. zastranjivanja od crkvene istine proglašavaju se krivom vjerom ili herezom. Krive vjere toga doba su monarhijanci, gnosticizam i manihejizam.

Gnoza:Marcion u Rimu 146.g. osniva vlastitu crkvu. On je jedan od prvih kršćanskih heretika, predstavnik tzv. Gnoze. Gnostici misle da pored vječno dobrog Boga postoji i vječno zla materija. Kršćanski se život od samog početka ističe idejom o bratskoj ljubavi. Primanju u kršćansku zajednicu prethodi pomna obuka, mučeništvom dokazana vjera zamjenjuje sakrament krštenja. Mise su se od 3.st. povlačile u podzemna groblja, katakombe. Sastojala su se od galerija izdubljenih u stijenama sa zasebnim prostorijama u kojima su se nalazili redovi grobova.

Ranokršćanska umjetnost: prvi kršćani stvaraju simbole kao znakove prepoznavanja: ribu, križ, golubica i sidro. Najstarija rimska crkva S. Martino ai Monti, nalazi se u jednoj rimskoj privatnoj kući. Podzemna kršćanska groblja ukrašavaju se zidnim slikarijama. Starokršćanski slikar oslobađa se svega suvišnog i narativnog, s tendencijom da jednostavnim stilom likovno formira osnovne ideje svog vjerovanja. To jednostavno, grubo, pučko, ekspresivno slikarstvo u prvim stoljećima svojeg postojanja postavlja temelje kršćanskom slikarstvu idućih stoljeća.