**Kenmerkende Aspecten en Termen H4**

**De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving.**

Nieuwe technieken en ontginningen zorgden vanaf het jaar 1000 voor hogere landbouwopbrengsten. Hierdoor was er genoeg voedsel voor de groeiende bevolking en hoefde niet iedereen meer op het land te werken. Mensen werden handelaren en ambachtslieden en vertrokken naar plaatsen waar ze hun producten makkelijk konden verkopen: kruispunten, wegen, rivieren (deze waren populaire routes en boden levensonderhoud), kastelen of kloosters (boden bescherming en waren centrale handelspunten). De marktplaatsen die hier ontstonden groeiden uit tot nieuwe steden en oude steden kwamen tot bloei.

**De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.**

De steden die opgebloeid waren in West-Europa vielen onder het gezag van een heer (een graaf, bisschop of koning). Naarmate deze steden door handel rijker werden, werd de burgerij zelfbewuster, deze burgerij vroeg meer zelfbestuur van de heer. De heer gaf de stad stadsrechten (eigen bestuur, eigen rechtspraak, eigen handelsregels, eigen verdediging) in ruil voor het betalen van belasting.

**Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.**

1075: de paus wil een regel maken dat hij degene is die de bisschop aan mag stellen, de keizer is het hier niet mee eens, aangezien een bisschop machtig is en degene die hem aanstelt ook macht op kan leveren, en gaat tegen hem in.

1077: de paus verbant de keizer (waardoor hij het respect van de christenen verliest), de keizer gaat vervolgens op reis en verontschuldigd zich in Canossa, hij wordt vergeven.

1084: de keizer verraad de paus en valt hem aan, vervolgens bezet hij Rome.

1122: de paus en de keizer komen tot een oplossing; de bisschop ontvangt de geestelijke macht van de paus en de wereldlijke macht van de keizer.

Als gevolg werden ook kerk en staat meer van elkaar gescheiden, deze strijd wordt de investituurstrijd genoemd.

**De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van kruistochten.**

Rond 1100 vroeg de Byzantijnse keizer hulp aan de paus om de Turkse stammen die delen van de Arabische wereld bezet hadden te verdrijven. Aangezien deze stammen ook een bedreiging voor het christendom vormden accepteerde de paus dit en riep hij vrijwilligers op voor een kruistocht. Grote aantallen meldden zich aan, omdat:

1. De bevolking in Europa groeide en mensen hoopten een beter bestaan te hebben in Palestina.
2. De paus vergeving van zonden en een plek in de hemel had beloofd aan alle vrijwilligers.
3. Er voor ridders en edelen macht en roem was weggelegd.

**Het begin van staatsvorming en centralisatie.**

Tegen het einde van de Middeleeuwen breidden vorsten hun macht uit en probeerden ze hun volk de zelfde wetten op de leggen, dit deden ze vanuit één regeringscentrum met de hulp van ambtenaren, dit wordt centralisatie genoemd.

Door deze manier van bestuur kregen onderdanen het gevoel bij elkaar te horen en dingen met elkaar gemeen te hebben. Ze voelden dat ze een natie vormden: een groep mensen met dezelfde oorsprong.

**Begrippen:**

Ambacht: beroep waarbij een handwerker met gereedschap eindproducten maakt.

Burger: in de Middeleeuwen een inwoner van een stad.

Centralisatie: het streven van vorsten om hun grondgebied vanuit een hoofdstad te regeren.

Het gemeen: het armere deel van de bevolking in een middeleeuwse stad.

Handwerkersgilde: samenwerkingsverband van ambachtslieden die in een stad hetzelfde beroep uitoefenen.

Hanze: samenwerkingsverband van (handelslieden uit) verschillende steden, bedoeld om elkaar te ondersteunen in de handel.

Investituur: aan een nieuwe bisschop de symbolen van het bisschopsambt geven: ring, mijter en staf.

Jaarmarkt: een of enkele malen per jaar spreken stedelingen een markt- of handelsperiode af voor handelaren.

Koopmansgilde: samenwerkingsverband van kooplieden (handelaren) in een stad.

Kruistocht: een gewapende strijd waar de paus het initiatief toe nam en die bedoeld was om de macht van de kerk te vergroten.

Nijverheid: het met de hand of met eenvoudige gereedschappen produceren van goederen.

Privilege: voorrecht voor een stad, gewest of groep mensen.

Schepen: aangewezen of gekozen bestuurder en rechter in een stad.

Schisma: een afscheiding binnen de kerk.

Soeverein: hoogste macht; een soevereine staat is onafhankelijk en bepaalt zelf de wetten en regels in het land, een soeverein is een persoon die de hoogste macht heeft.

Staatsvorming: het streven van vorsten naar een aaneengesloten grondgebied met een goed functionerend bestuur.

Stadsrechten: document waarin de voorrechten van een stad en haar inwoners zijn vastgelegd.

Uniformering: het streven van vorsten om in heel het land dezelfde wetten te laten gelden.