Նախորդ տնային աշխատանք

**1, Թվարկել Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացման գլխավոր և երկրորդական պատճառները:**

*Գլխավոր՝*

-11-րդ դարի վերջերին կիլիկիայի բնակչության գերակշռող մասն հայեր էին:

-Մի շարք արքայական և իշխանական տներ ստիպված արտագաղթել էին Հայաստանից Կիլիկիա:

-Կաթողիկոսի նստավայրը Անիից տեղափոխվել էր Կիլիկիա՝ Հռոմկլա քաղաք:

-Բյուզանդական կայսրության թուլացում:

-1071 թ. Մանազկերտի ճակատամարտից հետո ստեղծվել էին հայկական իշխանություններ՝ Փիլարտոս Վարաժնունու, Գող Վասիլի , Լամբրոնի և այլն, որոնք շուտով կործանվել էին , սակայն կասեցրել էին սելջուկների ներթափանցումը Կիլիկիա և համախմբել հայերին:

-Խաչակիրների արշավանքները՝ Ռուբինյան իշխանները օգտվեցին սելջուկներ-խաչակիրներ և բյուզանդացիներ –խաչակիրներ հակամարտությունից և ամրապնդեցին իշխանությունը:

-Բյուզանդիայի և Իկոնիայի սուլթանության թշնամանքը՝ հայերը վերացրեցին Կիլիկիայում Բյուզանդական տիրապետությունը:

*Երկրորդական՝*

-1080 թ. Ռուբինյանների իշխանության հիմնադրումը:

-Ապլղարիպ Արծրունուն Բյուզանդական կայսրությունը նշանակեց Կիլիկիայի կառավարիչ:

**2, Համեմատել Մլեհին և Թորոսին:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Թորոս*** | ***Մլեհ*** |
| Լևոն Ա իշխանի ավագ որդի: | Լևոն Ա իշխանի կրտսեր որդի: |
| Գերի էր ընկեր Բյուզանդացիներին, փախել և վերադարձել Կիլիկիա: | Խուսափել էր գերությունից: |
| Գլխավորեց Կիլիկիայի հայության ազատագրական պայքարը: | Միացավ Թորոսին, նշանակվեց սպարապետ: Թորոսի ամենամեծ աջակիցն էր: |
| Ստեղծեց 30 – հազարանոց մշտական բանակ: | Սիս քաղաքը վերակառուցեց և դարձրեց Կիլիկյան Հայաստանի մայրաքաղաք: |
| Կաթողիկոսական աթոռը Անիից տեղափոխեց Հռոմկլա բերդաքաղաք: | Փորձում էր պայքարել խաչակիրների և բյուզանդացիների դեմ, որոնք հաստատվել էին Դաշտային Կիլիկիայի մի քանի շրջաններում: Այդ պատճառով Թորոսի կողմից արտաքսվեց երկրից: |
| Զիջումներ էր անում Դաշտային Կիլիկիայի ծովեզրյա շրջաններում հաստատված խաչակիրներին: Չէր կամենում բացահայտ առճակատման մեջ մտնել նրանց հետ:  | Դառնալով Իշխան փոփոխություն մտցրեց արտաքին քաղաքականությամ մեջ՝ դաշնակցեց հարևան Հալեպի մահմեդական հզոր ամիրայի հետ: Ծովեզրյա բոլոր շրջանները ազատագրեց Բյուզանդացիներից և խաչակիրներից: |
|  | Կենտրոնախույս մղումներ ունեցող խոշոր ավատատերերին աքսորում էր երկրից: |
|  | Սպանվեց դավադիր հոգևորականների և բարձրաստիճան իշխանների կողմից: |

Ստուգողական աշխատանք

1. **Սահմանել Կիլիկիայի պատմության տաս կարևորագույն հասկացությունները;**
* Թագավորական դրամ- Կիլիկիայի թագավորությունում թողարկված արծաթե դրամ, որը օգտագործել են նաև այլ երկրներում:
* Մլեհ իշխանի նոր քաղաքականություն- փոփոխություն արտաքին քաղաքականությամ մեջ, երբ դաշնակցություն է հաստատվում մահմեդական ամիրայի հետ, այլ ոչ թե քրիստոնյա երկրների իշխանությունների հետ:
* Խաչակրաց արշավանքներ- Եվրոպայի քրիստոնյա մի շարք երկրների կողմից կազմակերպված արշավանքներ, որոնց նպատակն էր ազատագրել սուրբ երկիրը (Երուսաղեմը, Պաղեստինը) մուսուլմաններից:
* Ռուբինյան իշխանություն-հայ իշխան Ռուբենի կողմից 1080 թ. Լեռնային Կիլիկիայում հիմնադրած իշխանություն:
* 1198 թ.- հունվարի 6-ին Լևոն Բ իշխանը օծվեց Լևոն Ա թագավոր:
* Մամլուքներ- Եգիպտոսի սուլթանի անձնական զորագնդում ծառայող ստրուկներ, որոնք 1259 թ. եկան իշխանության գլուխ:
* Ունիթորներ (միարարներ)- հայ իշխանությամ մեջ մի խմբավորում, որը փորձում էր Հայոց եկեղեցին միավորել քրիստոնեական մյուս եկեղեցիների հետ:
* Հայրենատեր-բերդատեր իշխան- այն իշխանը, որ ուներ տիրույթներ, որոնց տիրում էր ժառանգաբար՝ որպես սեփականություն:
* Խնամակալ (պայլ)- թագավորի առաջին խորհրդականն էր, ով փոխարինում էր նրան բացակայության դեպքում, իսկ թագավորի անչափահասության դեպքում ամբողջ երկրի խնամակալն էր:
* Ասպետ(ձիավոր)-բանակում աստիճան, որը աստանալու համար պետք էր քննություն հանձնել զինվորականի համար անհրաժեշտ գիտելիքներից:
1. Համեմատել Կիլիկիայի պետական գործիչներին;

3. Նկարագրել Կիլիկիայի տնտեսական վիճակի փոփոխությունները: