Historia kl 5 dn.12.05.2020r

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego

<https://epodreczniki.pl/a/polska-po-smierci-boleslawa-chrobrego/D6GxGe4Jq>

<https://epodreczniki.pl/a/od-ekspansji-do-upadku-wladzy-pierwszych-piastow/D17oUKh4c>

<https://www.youtube.com/watch?v=-q6zJnU3zAI&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=WZQm0V7a9rc&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=afITHm7_xDQ&feature=youtu.be>

<https://notatkizlekcji.pl/historia/kryzys-i-odbudowa-panstwa-piastow.html>

Bolesław Chrobry, nie chcąc dopuścić do podziału państwa, na swego następcę wyznaczył młodszego syna - Mieszka II (1025-1034), pomijając starszego - Bezpryma. Nowy władca od razu dokonał aktu koronacji (1025 r.). W polityce naśladował swojego ojca, dążąc do utrzymania z sąsiadami przyjaznych stosunków. Tym początkowym sukcesom Mieszka II kres położyło zaatakowanie państwa równocześnie przez kilku sąsiadów. Od Polski odpadły ziemie zdobyte przez Chrobrego: Milsko i Łużyce (Niemcy), Morawy (Czechy), Grody Czerwieńskie (Ruś Kijowska). Przeciw Mieszkowi wystąpił również Bezprym, mający poparcie cesarza i księcia kijowskiego. Mieszko II musiał oddać koronę i uciekać z kraju.

Bezprym nie chciał kontynuować polityki swego ojca i odesłał cesarzowi wszystkie symbole suwerenności państwa (koronę, insygnia koronacyjne - jabłko, miecz). Po roku rządów został zamordowany, a do kraju powrócił Mieszko II.

Przyczyny kryzysu:

- nadmierne obciążenie ludności daninami i posługami,

- lud pragnął powrotu do czasów sprzed przyjęcia chrztu,

- dążenie urzędników do utworzenia własnego państewka (Mazowsze - Masław),

- osłabienie władzy centralnej.

Dopiero po śmierci Bezpryma mógł powrócić, korony jednak nie udało mu się odzyskać. Na żądanie cesarza musiał się zgodzić na podział kraju pomiędzy siebie i innych książąt piastowskich. Wkrótce udało mu się ponownie zjednoczyć państwo. Śmierć Mieszka II zapoczątkowała okres kryzysu państwa polskiego.

Następca Mieszka II, jego jedyny syn Kazimierz (1038-1058), zmuszony został do opuszczenia kraju i szukania schronienia u krewnych swej matki w Niemczech. Przyczyną wygnania był bunt możnych, a potem powstanie ludowe przeciw możnym i Kościołowi. Od Polski oderwały się dalsze ziemie: Pomorze i Śląsk, który zagarnął książę czeski Brzetysław (1039 r.).

W 1039 roku Wielkopolskę najechał i złupił książę czeski Brzetysław (wywiózł trumnę ze zwłokami św. Wojciecha i szczerozłoty krzyż). Obce wojska grasujące po Polsce, krwawe rozruchy wewnętrzne okazały się dotkliwsze niż świadczenia na rzecz władcy. Ludność więc zdecydowała się poprzeć wracającego z wygnania księcia.

Kazimierz zajął Małopolskę oraz Wielkopolskę (zniszczoną przez Czechów), przeniósł stolicę do Krakowa. Przy pomocy wojsk ruskich pokonał zbuntowanych Mazowszan, przywrócił panowanie nad wschodnią częścią Pomorza, odebrał Czechom Śląsk.

Skarb był pusty. Kazimierz nie miał za co utrzymać drużyny, przyjął więc rozwiązanie zachodnioeuropejskie i zaczął stopniowo nadawać członkom drużyny ziemię, z której mieli się utrzymać sami (zaczęli przekształcać się w rycerzy).

Odnowił zniszczoną organizację Kościoła (duchowni byli najlepiej wykształconymi ludźmi, bez nich władca nie mógł się obejść). Świadczenia na rzecz Kościoła zastąpił nadaniami ziemi (od XI wieku biskupi stawali się posiadaczami ziemi).

W 1058 roku Kazimierz Odnowiciel zmarł, ale państwo było już silne i liczyło się w Europie.

Sytuacja w Polsce zaniepokoiła sąsiadów, zwłaszcza cesarza, który obawiał się wzrostu znaczenia Czech. Cesarz i książę ruski Jarosław Mądry udzielili Kazimierzowi zbrojnego poparcia. Po powrocie do kraju Kazimierz stłumił bunt, przyłączył Mazowsze do Polski, odebrał Czechom Śląsk (w zamian za trybut dla cesarza).

Po śmierci Kazimierza Odnowiciela tron objął jego syn Bolesław Śmiały, zwany Szczodrym (1058-1079). Dążył on do umocnienia pozycji Polski i uniezależnienia od Cesarstwa. Poparcia dla swej polityki szukał w sojuszu z Rusią i Węgrami. Sprzyjała mu sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza przybierający na sile konflikt pomiędzy cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII o zwierzchnictwo nad chrześcijańską Europą. Bolesław Śmiały popierał papieża, dzięki czemu uzyskał jego zgodę na koronację w roku 1076

Najważniejsze informacje

Następca Bolesława Chrobrego: jego młodszy syn, Mieszko II (1025-1034), wystąpiły przeciw niemu jednocześnie trzy państwa: Niemcy, Czechy, Ruś Kijowska, poza tym władzę starał się zdobyć jego brat, Bezprym, mający poparcie cesarza niemieckiego i księcia kijowskiego - władca stracił koronę i już jej nie odzyskał.

Następca Mieszka II: jego jedyny syn, Kazimierz, zwany Odnowicielem (1034-1058), nie udało mu się odzyskać korony; przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa, miasto stało się również siedzibą nowego arcybiskupstwa; ponownie zjednoczył ziemie polskie (przyłączył Mazowsze, odebrał Czechom Śląsk).

Następca Kazimierza Odnowiciela: jego syn, Bolesław Śmiały (Szczodry, 1058-1079), w konflikcie między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem niemieckim Henrykiem IV stanął po stronie papieża, dzięki czemu odzyskał koronę (koronacja w 1076 r.).

można otworzyć zasób e tablicy na pasku po lewej stronie

WAGA ZALOGUJ SIĘ NA E PODRĘCZNIKU I WYKONAJ ZADANIA!!! DO DNIA 18.05.2020R

https://epodreczniki.pl/a/klotnie-w-rodzinie-ksiazecej-i-podzial-polski-przez-krzywoustego/DEeC7K1tQ

OTWÓRZ ZASÓB E TABLICY OBEJRZYJ 9 SLAJDÓW