1. ***Համեմատել Արշակ երկրորդ, Պապ և Վռամշապուհ արքաներին:***

 Հայոց թագավորները անում էին ամեն ինչ Մեծ Հայքի անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու համար: Արշակ II-ը և Պապը ստեղծել էին հզոր բանակ, ինչի համար Հռոմը և Պարսկաստանը փորձում էին իրենց կողմը գրավել նրանց: Միաժամանակ, հայոց այդ թագավորնեը ձգտում էին երկրի ներսում ամրապնդել իրենց իշխանությունը: Սակայն, Արշակ II-ը բռնակալ էր և մեծ թվով նախարարների մոտ ատելություն էր առաջացրել: Իսկ Պապ թագավորը Արշակ II-ից վիրավորված նախարարներին սիրաշահում էր, հաշտվում էր նրանց հետ, հաշվի առնելով հակադրության դառը հետևանքները: Երկրի ներսում Պապը մի շարք կարևոր օրենսդրական փոփոխություններ կատարեց: Եկեղեցին քննադատում էր Արշակ II-ին իր բռնությունների համար, Պապին՝ եկեղեցու տնտեսական հզորությունը թոււլացնելու համար:

 Վռամշապուհի գահակալության օրոք Մեծ Հայքը արդեն բաժանված էր երկու կիսաանկախ թագավորությունների և նա մեծ քաղաքական խնդիրներ չդրեց իր առջև: Նա հարկ էր տալիս թե Հռոմին, թե Պարսկաստանին, եկեղեցու հետ լավ հարաբերություններ ուներ, համակերպվում էր նախարարների հետ: Վռամշապուհի օրոք և նրա օժանդակությամբ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայկական այբուբենը:

1. ***Թվարկել արշակունիների պետության կործանման 3 գլխավոր, 2 երկրորդական և 1 երրորդական պատճառ:***

*Գլխավոր 1*-Հայաստանի ոչ նպաստավոր աշխարհագրական դիրքը: Այն գտնվել է երկու աշխարհակալների՝ Հռոմի և Պարսկաստանի մեջտեղում:

*Գլխավոր 2*-Հռոմի և Պարսկաստանի միջամտելը Մեծ Հայքի ներքին հարցերին՝ նրա վրա իրենց իշխանությունը պահպանելու նպատակով:

*Գլխավոր 3*-Հայ նախարարների մի մասի անհնազանդությունը թագավորին, ինչը պառակտում էր երկիրը և թուլացնում թագավորական իշխանությունը:

*Երկրորդական 1*-Թագավորների անձնական հատկանիշները: Oրինակ՝ նախարարների հանդեպ բռնակալությունը (Արշակ II), դյուրահավատությունը օտարազգի թագավորներին (Պապ թագավորի սպանությունը Հռոմի դավադրությամբ):

*Երկրորդական 2*-Նախարարների անձնական հատկանիշները` եսապաշտությունը, գլխավորն ու իշխողը լինելու տենչը, իսկական համընդհանուր հայկականը չհասկանալը :

*Երրորդական*-Ավատատիրական (ֆեոդալական) կարգերի հաստատումը, ինչը ստեղծում է կենտրոնախույս ձգտումներ:

1. ***Ապացուցել, որ քրիստոնեության ընդունումը ավելի շատ բացասական է, քան դրական, կամ հակառակը:***

 Քրիստոնեությունը հայերեն լեզվով ուսուցանելու համար անհրաժեշտ էր հայերեն Աստվածաշունչ: Այդ պատճառով հայկական այբուբենի ստեղծումը դարձավ հանապազօրյա հարց, ինչը փրկեց հայերին հարևան ազգերի հետ ձուլումից:

 Թագավորական իշխանությունը խիստ ամրապնդվեց, քանի որ թագավորը համարվում էր Աստծուց տրված և ոչ թե կայսրից ստացված:

 Քրիստոնեությունը ժողովրդի կյանքում և կենցաղում բարեփոխիչ նշանակություն ունեցավ: Պայմանավորեց պետության արտաքին քաղաքական հարաբերությունները ազգային մշակույթի կողմնորոշմամբ, հայի անհատական և ազգային աշխարհընկալմամբ:

Պետականություն չունենալով հայոց եկեղեցին իր վրա է վերցրել հայ մշակույթի պահպանումը և ազգագրական պայքարի ղեկավարումը:

1. Հուստինիանոս+Բյուղանդիական կայսրություն-x=y