**Geschiedenis H1 t/m 4**

Hoofdstuk 1 De tijd van de jagers en boeren

Paragraaf 1.1 Het leven van jager-verzamelaars

Voor kennis van de prehistorie zijn we afhankelijk van ongeschreven bronnen die worden gestudeerd door een aparte tak van de geschiedwetenschap, de **archeologie.** In 1991 is de mummie van een man van 5300 jaar geleden gevonden tussen Italië en Oostenrijk, hij werd Ötzi genoemd.

De mens heeft zich geëvolueerd van apen die in wouden in Afrika leefden. Zij onderscheden zich omdat ze rechtop liepen. Deze mensen leefden in groepen. Ze aten vlees en plantaardig voedsel. Ze gingen vuur gebruiken uiteindelijk bleef 1 mensensoort over: de **moderne mens**. Toen woonden er alleen geen mensen in Amerika.

Vanaf 50 000 v.C. begon de moderne mens zich te verspreiden. Azië, Europa, Australië en later naar Amerika. De andere mensensoorten stierven uit.

Tot 9000 v.C. leefden alle mensen van jagen en voedsel verzamelen; mannen hielden zich bezig met de jacht, verdediging tegen wilde dieren en de strijd tegen andere mensen, vrouwen zorgden voor de kinderen en verzamelden paddenstoelen, wortels, zaden, noten, bessen en ander plantaardig voedsel. Ze waren **nomaden;** ze hadden geen vast woonplaats en zwierven om voedsel te vinden. Ze hadden vaak een basiskamp van waaruit ze op pad gingen. Het kamp werd verplaatst zodra de bestaansmiddelen er waren uitgeput. Ze hadden grove werktuigen als stenen bijlen zonder steel. Vanaf 50 000 v.C. maakten ze ingewikkeldere werktuigen.

Vanaf 30 000 v.C. brachten jagers-verzamelaars hun gedachten tot uiting in **kunst.** Ze maakten beeldjes en wandschilderingen. Ze gingen denken in **symbolen.**

***Kenmerkend aspect: levenswijze van jagers-verzamelaars***

Paragraaf 1.2 De opkomst van de landbouw

Landbouw begon in het Midden-Oosten. Rond 9000 v.C. gingen mensen in de vruchtbare halvemaan voedsel verbouwen. Eerst vijgen, gerst en tarwe, maar later ook erwten, linzen, olijven en druiven. Daarna ontstond rond 8000 v.C. de veeteelt. Eerst geiten en schapen en later ook varkens en runderen. Omstreeks 4000 v.C. werden voor het eerst paarden gehouden. Deze **revolutie** veranderde de samenleving. Vanuit het Midden-Oosten werd de landbouw verspreid naar Azië, Afrika en Europa. De **landbouwrevolutie** ontstond ook zelfstandig in China die gierst en rijst gingen verbouwen en ook in Midden-Amerika en Peru begon hij zelfstandig.

De landbouw ontstond o.a. door klimaatveranderingen. Na de laatste ijstijd ontstond in het Midden-Oosten een zachter klimaat. Granen en peulvruchten groeiden goed in dit milieu. Mensen ontdekten dat ze gewassen konden uitzaaien en planten. Door gunstige varianten te selecteren werden ze beter geschikt voor consumptie, zo werden wilde planten **gedomesticeerd.** Ook waren de dieren waarop ze jaagden vrijwel verdwenen. Zo begonnen ze dus ook met dieren domesticeren. Op den duur bracht vee meer vlees op dan wilde dieren. Vanaf omstreeks 5000 v.C. werden dieren ook gebruikt voor bewerking op het land. Eerst was het een aanvullend middel van bestaan, maar later was landbouw nodig om de groeiende bevolking in leven te houden.

Zo ontstond de **landbouwsamenleving.** Boeren kregen een sedentaire leefwijze. Ze gingen in grotere groepen samenleven en waren **autarkisch.** Bezit werd ook belangrijk, de sociale ongelijkheid steeg. Ouders gaven hun bezit door aan hun kinderen. Boeren lieten mensen voor zich werken, anderen hadden geen bezit en werden slaaf. Er kwamen gewelddadige conflicten. Sociale ongelijkheid blijkt ook uit de graven. Graven van belangrijke mensen, zoals de hunebedden, waren monumenten. Prehistorische boeren vereerden doden omdat ze geloofden dat ze voorleefden als geesten die kwaad of geluk konden brengen. Ze gaven grafgiften mee voor het **hiernamaals.** Mensen geloofden ook in goden. Ook rivieren of dieren werden in hun **natuurgodsdiensten** als goden vereerd. Om de goden gunstig te stemmen **rituelen** uitgevoerd als dansen, zingen en **offeren**.

***Kenmerkend aspect: het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen***

Paragraaf 1.3 De eerste steden

Dopen hadden in de prehistorie tientallen of hooguit enkele honderden inwoners. De eerste steden ontstonden in Irak bij de rivieren Eufraat en Tigris. Het **volk** van de Soemeriërs had zich daar gevestigd. Tussen 4000 en 2000 v.C. bouwden ze tientallen dorpen uit tot steden met bestuursgebouwen, pakhuizen en **tempels**. De eerste steden ontstonden doordat boeren een overschot hadden aan voedsel. Zo ontstond de **landbouwstedelijke samenleving** waarin een minderheid in de steden leefde. Er werden dijken, dammen en kanalen gebouwd om ervoor te zorgen dat de steden niet overstroomden. Er stond een elite, sociale toplaag die leidinggaf. In steden was het werk voor vakmensen die **gespecialiseerd** waren in een **ambacht**. Steden waren afhankelijk van **handel**. De Soemeriërs exporteerden graan, kleding en aardewerk en importeerden luxeartikelen als wierook en parfums. Ze handelden over land met Syrië, Turkije en Afghanistan.

Uit de elite kwam een **vorst** die meestal wel rekening hiel met een adviesraad van aanzienlijke mannen. De rest van de bevolking bestond uit **onderdanen**. In Egypte ontstond rond 3000 v.C. een **staat** met ene koning aan het hoofd, de farao. In Mesopotamië bleef een groot aantal **stadstaten** bestaan (een stad en het omliggende land). Hun koningen waren vaak ook opperpriester. Onderaan in de sociale **hiërarchie** stonden slaven en boeren. Ze kregen een toegewezen stuk grond. Ze moesten hun oogst afstaan aan de staat. Door deze **belasting** kon de **overheid** voedsel verstrekken aan bijv. ambtenaren, militairen en priesters.

De Soemeriërs hadden een **polytheïstische** godsdienst met goden die op mensen leken. Mensen verklaarden alles wat gebeurde uit handelen van de goden. Soemeriërs vonden in de jaren 3300-2900 v.C. het schrift uit. Ze hadden het nodig door de ingewikkelde organisatie die nodig was voor het besturen van de steden. Eerst waren het afbeeldingen, maar later ontstond een abstract schrift; het spijkerschrift. Na de ondergang van de Soemeriërs werd het schrift nog lang gebruikt.

Hoofdstuk 2 De tijd van de Grieken en Romeinen

Paragraaf 2.1 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat

De **oudheid** begon omstreeks 3000 v.C. met de uitvinding van het schrift.

Omstreeks 1500 v.C. gingen Grieken vanaf het Europese vasteland heersen over Kreta. Toen ontstond de vroegste Griekse beschaving die de Myceense beschaving werd genoemd. De beschaving werd beheerst door krijgsheren die basileus (koning) werden genoemd. Ze regeerden vanuit paleizen over het omliggende gebied. In de 13e eeuw v.C. voerden de Myceense koningen samen oorlog tegen de Hittieten, het volk dat over Anatolië heerste. De strijd ging onder meer om de stad Troje. De verhalen over Troje werden eerst mondeling doorverteld en later opgeschreven door Homeros. De Myceense beschaving ging ten onder in de 12e eeuw v.C.

Vanaf de 8e eeuw kwam een nieuwe Griekse beschaving tot ontwikkeling. De Grieken leefden toen in onafhankelijke stadstaten met een landbouwstedelijke samenleving. Door overbevolking vertrokken groepen Grieken uit hun stadstaten en vestigden zich in **koloniën** ronden de Middellandse zee en Zwarte Zee. Ondanks dat de Grieken niet in 1 stad leefden hadden ze wel het idee dat ze 1 volk waren. Zo spraken ze dezelfde taal, ze vertelden dezelfde verhalen waardoor ze een gezamenlijke geschiedenis hadden. Ook vereerden ze dezelfde goden en deden ze regelmatig samen de Olympische Spelen. De Griekse welvaart, handel en nijverheid groeide. In de 5e eeuw v.C. kwam de Griekse Cultuur tot bloei, in het bijzonder de wetenschap en de bouw- en beeldhouwkunst. De Griekse beschaving werd **klassiek** genoemd, omdat de gedachten en vormen ervan tot in onze tijd zo goed zijn gewonden dast ze werden nagedaan. Het beroemdste klassieke gebouw is het Parthenon dat een Dorische stijl heeft. Griekse kunstenaars maakten nauwgezet studie van het menselijk lichaam. De **antieke** Grieken voelden zich met elkaar verbonden in tegenstelling tot de niet-Grieken, die ze **barbaren** noemden. Wel voerden de Griekse stadstaten vaak oorlog, totdat ze pas in 338 v.C. werden verenigd door het koninkrijk Macedonië. Na het uiteenvallen van Macedonië heerste de Grieken als elite over de inheemse bevolking.

De Griekse stadstaten waren eerste een **monarchie**; ze werden geregeerd door aanzienlijke families of koningen. Andere poleis werden bestuurd door leden van een groep met erfelijke voorrechten in de samenleving, de edelen; een **aristocratie**. Toen handelaren ook macht wilden ontstond er een **oligarchie**; een regering van rijken die niet allemaal uit een **adellijke** familie komen. In Athene kwam een **tiran** aan de macht. Toen die verjaagt waren ontstond er in 507 v.C. een **democratie**. De volksvergadering besliste voortaan de wetten, koos bestuurders en controleerde hen. Athene was een directe democratie. De burgers kozen geen vertegenwoordigers maar mochten zelf stemmen en spreken in de volksvergadering. Alleen **autochtone** vrije mannen hadden het burgerschap. Socrates zei dat de politici in een democratie niet de waarheid spraken, omdat ze het volk naar de mond praatten. Zijn leerling Plato verafschuwde de democratie, volgens hem liet de massa zich leiden door emoties en hebzucht. Plato’s leerling Aristoteles vond de democratie wel goed, want een goede regering hield zich aan de wet en stelde het algemeen belang voorop, maar als politici en kiezers zich lieten leiden door eigenbelang en willekeur was de democratie slecht. Hij was ook tegen tirannie en de oligarchie.

De Grieken verklaarden de wereld met goden, waarvan de belangrijkste leefden op de berg Olympus. Ze waren bovennatuurlijk maar hadden wel menselijke eigenschappen. De **filosofen** ontwikkelden in de 6e eeuw v.C. een **rationele** manier van denken. Ze waren niet de uitvinders van de wetenschap. Ze maakten de wetenschap los van de praktijk, ze gingen nadenken over abstracte begrippen als schoonheid, macht en zwaarte.

Paragraaf 2.2 Cultuur in het Romeinse rijk

De Romeinen dachten dat hun stad in 753 v.C. was gesticht door Romulus en in 510 v.C. een republiek werd, maar nu weten we dat pas in de 4e eeuw v.C. Rome geleidelijk een republiek werd. De republiek was gebaseerd op het principe dat de macht gedeeld moest worden en machthebbers snel afgelost moesten worden. Er waren 2 consuls die voor een jaar werden gekozen en alleen konden werken met toestemming van de **senaat**.

Tussen 343 en 290 v.C. veroverden de Romeinen Midden- en Zuid-Italië. Later Carthago, de Tigris en de Arabische woestijn, Noord-Afrika tot de Sahara en Zuid- en West-Europa. Ze waren zo succesvol in het veroveren doordat ze de verslagen volken wisten te binden. Ze lieten sommige overwonnen mensen Romeins burger worden. Ook gingen ze samenwerken met de verslagen vijand. Zo werd het leger heel groot en sterk. De overwinningen leidden in de 1e v.C. tot het einde van Romeinse republiek. Na een lange tijd vol **burgeroorlogen** kreeg Julius Caesar alle macht in handen. In 44 v.C. liet hij zich benoemen tot **dictator** voor het leven. De volgende burgeroorlog werd gewonnen door Octavianus, een achterneef van Caesar. Hij noemde zichzelf geen dictator maar princeps, eerste burger. Met hem begon in 27 v.C. het Romeinse Keizerrijk. Hij gaf zichzelf de naam Augustus, hiermee liet hij zien dat hij boven gewone stervelingen verheven was. Daarna begon de pax Romana, 2 eeuwen van rust en vrede. Dit bevorderde de welvaart; er kwamen verharde wegen, havens en piraten werden bestreden. Onderdanen uit alle onderworpen volken vestigden zich in Rome, waardoor het een **multiculturele samenleving** werd. Er ontstond ook een geldeconomie en er werden veel steden gesticht.

Doordat de Romeinen veel van de Griekse cultuur overnamen ontstond de **Grieks-Romeinse cultuur**. Romeinse goden gingen meer op mensen lijken en ze namen Griekse goden over. Omdat ze geloofden dat hun staatsgoden (Jupiter, Mars) hun staat beschermden moesten bestuurders en ambtenaren aanhanger zijn van de **staatsgodsdienst**. Ze lieten zich ook op het gebied van wetenschap, filosofie en literatuur inspireren door de Grieken. Na de verovering van Griekenland haalden de Romeinen duizenden beelden naar Rome en Griekse kunstenaars naar Italië, maar Romeinen hadden ook hun eigen **vormentaal**. Een grote bouwkundige prestatie was het Pantheon.

De Grieks-Romeinse cultuur werd over het hele rijk verspreid. Overal waar Romeinen heersten werden wegen, bruggen, amfitheaters, triomfbogen en tempels gebouwd. Het leger speelde een belangrijke rol bij de romanisering. Ook inheemse elites speelde een grote rol bij de romanisering. Veel mensen gingen Latijn spreken, namen Latijnse namen en gingen zich gedragen als Romeinen. Ze droegen toga’s, gingen naar badhuizen, lagen aan bij banketten en drinken wijn. Ook het verlenen van het burgerrecht aan mensen van ver buiten Rome hielp bij de romanisering. In 212 v.C. werd deze operatie voltooid toen in een klap alle vrije mannen in het Romeinse rijk het burgerrecht kregen.

Paragraaf 2.3 Jodendom en christendom

De Tenach is het heilige boek van de Jodendom; hier staan verhalen over de vroegste geschiedenis in. Deze verhalen zijn ook opgenomen in het Oude Testament in het heilige boek van de christenen; de Bijbel. De verhalen stammen af van Abraham, met wie God een afspraak sloot dat zijn nakomelingen het land Kanaän zouden bezitten als alle jongetjes besneden werden. Laten gaf God zijn wetten aan de joodse leider Mozes; de tien geboden. Er is geen bewijs van het bestaan van Abraham en Mozes. We denken dat de joden eerst polytheïstisch waren maar later **monotheïstisch** werden toen ze het bestaan van andere goden gingen ontkennen.

De onderwerping van Judea door de Perzen, Grieken en Romeinen wordt de **diaspora** genoemd. Joden kwamen bijeen in **synagogen**. Ze geloofden dat God een nieuwe koning, de **Messias**, zou sturen. In 66 n.C. brak er een opstand uit tegen de Romeinen die de Romeinen bloedig neersloegen.

Na Jezus’ dood vormden zijn volgelingen een groep van joodse vereerders. Paulus de Tarsus maakte de verering van Jezus los van het jodendom omdat hij vond dat iedereen christen kon worden door zich te laten dopen. Zo ontstond het **christendom**. Vanaf 52 n.C. reisde Paulus door Syrië, Anatolië en Griekenland waar hij menen tot het christendom **bekeerde**. Hij stelde dat Jezus niet de Messias was van een joods koninkrijk, maar van een nieuwe wereld die aan het einde der tijden zou ontstaan. Christenen moesten de dood niet opvatten als het einde maar als een nieuw begin. Het uitzicht op een beter leven in het hiernamaals maakte het christendom populair.

Omdat christenen Romeinse **normen** en **waarden** afwezen werd het christendom verboden. Ze verdienden de doodstraf als ze weigerden te offeren aan de staatsgoden. Aan het eind van de 3e eeuw probeerden enkele keizers het christendom uit te roeien wat niet lukte. In 313 gaf keizer Constantijn de christenen **godsdienstvrijheid**. In 380 maakte keizer Theodosius het christendom de nieuwe Romeinse staatsgodsdienst. In 392 werden andere godsdiensten verboden, met uitzondering van het jodendom.

***Kenmerkend aspect: de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten***

Paragraaf 2.4 Romeinen en Germanen

Germanen en Romeinen kregen door de veroveringen van Caesar voor het eerst met elkaar. De Romeinen noemden de volken ten oosten van de Rijn Germanen en de volken ten westen van de Rijn Kelten. Germaanse volken leefden in dunbevolkte streken in een landbouwsamenleving en verbouwden graan en hielden vee. Het Romeinse Rijk was aantrekkelijk door de welvaart.

De Romeinen drongen diep door in Germaans gebied in de tijd van Augustus. Ze legden een forum en straten aan en bouwden een basilica en een bronzen beeld van de keizer te paard. De bouw stopte in 9 n.C. toen het Romeinse leger werd verrast door Germaanse strijders; de Slag bij het Teutoburgerwoud. De Romeinen trokken zich terug tot achter de Rijn en dat bleef de grens. De contacten tussen Romeinen en Germanen ging bij de Rijngrens vaak vreedzaam. Romeinen namen Germanen op in hun leger en maakten afspraken met Germaanse volken (Bataven die van Duitsland naar de Betuwe kwamen) die dan in een grensgebied mochten wonen om het te verdedigen. Ze dreven ook handel. Germanen leverden huiden en slaven en importeerden luxeartikelen als glas en aardewerk. Ook gebruikten ze Romeins geld en leerden ze soms ook het Latijnse schrift.

In de 3e eeuw raakte het Romeinse Rijk in verval door dodelijke epidemieën die ervoor zorgden dat de handel en productie en het aantal inwoners minder werd. Ook kon het Romeinse bestuur niet voor veiligheid zorgen. Keizers (legeraanvoerders die door hun troepen als keizers waren benoemd) bestreden elkaar. Zo splitste keizer Theodosius in 395 het rijk in het West-Romeinse rijk met Rome en het Oost-Romeinse rijk met Constantinopel. De Romeinen hadden steeds meer moeite met hun grenzen bewaken. In de 3e eeuw vielen Germaanse plunderaars binnen. Het Romeinse leger nam meer Germaanse soldaten in dienst, maar die waren niet altijd te vertrouwen. In 395 kwam een groep Germaanse Goten in opstand. Ze trokken Italië binnen en plunderden Rome. Tegelijk drongen Hunnen vanuit Noord-Aziatische steppen Europa binnen. Ook Germaanse Valdalen trokken door Gallië en maakten zich meester van Spanje, waar ze een koninkrijk stichtten; **volksverhuizingen**. Het West-Romeinse rijk bestond tot 476 n.C. en het Oost-Romeinse/Byzantijnse rijk tot 1453.

Later namen de Germanen veel van de Grieks-Romeinse cultuur over en zo ontstonden ook de moderne talen.

***Kenmerkend aspect: de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse en de Germaanse cultuur.***

Hoofdstuk 3 De tijd van monniken en ridders

Paragraaf 3.1 De opkomst van de islam

Er is weinig wetenschappelijke zekerheid over het ontstaan van de islam, maar we nemen aan dat de godsdienst is gesticht door Mohammed die door **Allah** werd uitgekozen als **profeet**. Hij kreeg vanaf 610 verzen van God doorgegeven door de engel Gabriël, die na zijn werden opgeschreven in de **Koran**. De islam heeft joodse en christelijke wortels. Ze leerden dat er 1 almachtige god is en **moslims** kende de **jihad**. Dit was de innerlijke strijd om een goed moslim te zijn en het geloof te verdedigen. Dit veranderde na Mohammeds dood naar het verspreiden van het geloof zo nodig met geweld. De islam is een godsdienst voor heersers. Mohammed was geestelijk leider, maar ook wereldlijk machthebber. Hij was in 622 verdreven uit Mekka naar Medina. Hier kreeg hij politiek en godsdienstig gezag.

Na Mohammeds dood in 632 kozen Arabische leiders een nieuwe politieke en geestelijke leider, de **kalief**. Zij breidden in het begin Mohammed islamitische staat uit tot een groot Arabisch rijk. In 650 viel de Arabische expansie stil door burgeroorlogen in het **kalifaat**. Na de moord op kalief Ali kwamen de Omajjaden aan de macht die een erfelijke **dynastie** stichtten. Dit leidde tot opstanden van **sjiieten** die een grote minderheid bleven in de islam; de meeste moslims zijn **soennieten**. Islamitische legers rukten vanaf eind 7e eeuw weer op. De overwinningen gingen erg snel omdat het Perzische en Byzantijnse rijk erg verzwakt waren door een oorlog tegen elkaar en door een pestepidemie. Bovendien hadden ze door de islam hun verdeeldheid overwonnen. Een deel van de overwonnen volken bekeerde zich en hielp bij de veroveringen.

In 750 werd de Omajjadenfamilie grotendeels vermoord door de Abbasidenfamilie die een nieuwe kaliefendynastie stichtte. Een Omajjade vluchtte naar Cordoba waar hij **emir** werd van een onafhankelijk rijk. Later riep een nakomeling van hem zich uit tot kalief. In de 10e eeuw riepen de sjiieten een eigen kalifaat uit in Egypte. Ook de rest van het Arabische rijk viel uit elkaar. Ondanks alle politieke versnippering bleven de delen van de Arabische wereld economisch en cultureel verbonden. Het Arabische rijk had een welvarende landbouwstedelijke samenleving. Er was een bloeiende beschaving met het Arabische schrift, het Arabisch als hoofdtaal en de islam als staatsgodsdienst. Het christendom en jodendom werden meestal getolereerd omdat ze verwant waren aan de islam.

Onder de Abbasiden eindigde de politieke expansie maar de islam werd wel verder verspreid. Arabische handelaren verspreiden o.a. het geloof naar de kusten van Oost-Afrika en Zuid- en Oost-Azië. Vanaf 10e eeuw vielen islamitische krijgsheren uit Centraal-Azië de hindoeïstische en boeddhistische koninkrijken in Noord-India aan. In die tijd kwam een eind aan de bloei van het Arabische Abbasidenrijk door mongolen die vanuit het noordoosten binnen vielen en Bagdad vernietigden. In een groot deel van het Midden-Oosten bleven Mongoolse heersers nog lang aan de macht, maar die bekeerde zich uiteindelijk tot de islam. Een Mongoolse prins veroverde in 1525 het sultanaat van Delhi en stichtte het Mogolrijk. De islam drong ook door in Maleisië en Indonesië. Vanaf de 14e eeuw verdrong de islam het hindoeïsme en boeddhisme als dominantie godsdienst.

***Kenmerkend aspect: ontstaan en verspreiding van de islam***

Paragraaf 3.2 Hofstelsel en horigheid

Vanaf de 3e eeuw waren de handel en nijverheid afgenomen en was de bevolking gekrompen. Bijna de hele bevolking leefde van de landbouw. De achteruitgang kwam door de instorting van het Romeinse bestuur en door de Germaanse invasies. De overheid kon geen veiligheid meer bieden en door al het geweld daalde de productie kon de overheid minder belasting heffen en haar ambtenaren en militairen slechter betalen. Het staatsapparaat viel dus nog meer in elkaar en de economie ging nog meer achteruit. Ook was het geld schaarser. In West-Europa werden niet genoeg producten gemaakt die voor het oosten interessant waren. Mensen konden dus bijv. geen bijlen, spaden of andere werktuigen kopen, smeden konden dus hun producten niet verkopen. De handel verdween niet helemaal. Luxegoederen uit het Middellandse Zeegebied bleven beperkt naar West-Europa komen. Vanaf de 7e eeuw groeide de handel tussen delen van West-Europa. Vanaf de 8e eeuw ontstond ook handel met het Oostzeegebied. De West-Europese economie was wel grotendeels autarkisch.

**Horigen** ontstonden doordat de agrarische productie in de 4e eeuw zodanig daalde dat de overheid boeren verbood hun land te verlaten. Daarnaast zochten boeren vanwege de toenemende onveiligheid bescherming bij grootgrondbezitters. In ruil daarvoor gingen ze verplichtingen aan die overgingen van ouders op kinderen. Tot de horigen behoorden ook slaven. Maar naast de horigheid bleef slavernij wel bestaan.

Het **hofstelsel** ontstond in de 7e eeuw waarbij horige boeren aan een **domein** waren gebonden. Een domein bestond uit een deel van de heer (akkers, weiden, moestuin, visvijver, wijngaard) met het herenhuis met opslagschuren, een molen en weverij. Het andere deel was voor de boeren. Ze kregen een boerderij met een stuk grond waarmee ze hun gezin konden voeden. Ze moesten een deel van hun opbrengst aan de heer geven. verder moesten ze ook **herendiensten** verrichten 🡪 land van de heer bewerken of als smid of timmerman voor hem werken. er waren veel verschillen tussen domeinen. Ook de herendiensten en afdrachten verschilden. In Noord-Nederland leefden mensen vaak in dorpjes van tien, vijftien **hoeven**.

***Kenmerkend aspect: de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid***

Paragraaf 3.3 Het feodale stelsel

Vanaf 300 hadden Romeinse keizers in belangrijke delen van hun rijk een dux (hertog) en comes (graaf) aangesteld, die belastingen innen, rechtspreken en legers vormen. Germaanse koningen gingen dit ook doen. Ook namen ze het Romeinse recht over maar hielden ook vast aan het Germaanse gewoonterecht dat mondeling werd doorgegeven, maar voor het eerst werd opgeschreven door Clovis. Deze eenvoudige Salische wet was vooral strafrecht; er was een schadevergoeding bij diefstal, belediging of beschadiging van eigendom. Ook voor moord moest je betalen of slaaf worden van de familie van het slachtoffer. Een andere wet zei dat een vader zijn erfenis over alle zoons moest verdelen; Clovis’ rijk werd verdeeld onder zijn zoons maar viel niet definitief uit elkaar.

In de 8e eeuw kwam de macht in het Frankenrijk kwam in de handen van de Karolingen. Karel de Grote regeerde bijna een halve eeuw en hij breidde het rijk uit met Nederland, Duitsland, het Alpengebied, de Pyreneeën, Kroatië en een deel van Italië. In 800 liet hij zich door de **paus** tot keizer kronen en nam hij de titel imperator Augustus aan. In feite had Karel als eerste een groot deel van Europa in een rijk verenigd. In 814 erfde Karels enige overgebleven zoon Lodewijk het rijk. Na Lodewijks dood in 843 werd het rijk verdeeld in een Oost-Frankisch rijk, West-Frankisch rijk en een middenrijk. Na het uitsterven van de Karolingen kwam in het Oost-Frankische rijk de dynastie der Ottonen op. Ze schaften de erfdeling af, nu erfde de oudste zoon alles. Otto I was tientallen jaren aan de macht en veroverde het middenrijk inclusief Italië, waarna hij zich in 962 tot keizer liet kronen. Na Otto leven de Duits koningen dit doen waardoor het Duitse keizerrijk ontstond. Het werd officieel het Heilige Rooms Rijk genoemd.

In de 8e eeuw werden ruiters superieur aan het voetvolk. De **ridders** kregen betere uitrusting en koningen beloonden hun medestrijders, de edelen, met grond en buit. Karel bond de adel ook aan zich door een eed van wederzijdse trouw. Bij het **feodalisme** gaf de koning een gebied of **ambt** in leen aan een **vazal** en beloofde hem te beschermen; in ruil zwoer de vazal zijn **leenheer** zijn leven lang trouw te zijn en namens zijn leenheer recht te spreken en militaire oproepen. Ook hertogen en graven waren vazallen van de koning i.p.v. dienaren van de staat na Karels dood zagen vazallen hun leen als erfelijk bezit. Ook graven en hortogen werden erfelijke heersers die hun land en ambten in leen uitgeven. Het gevolg was dat koningen minder te vertellen kregen vooral in het West-Frankische rijk.

***Kenmerkend aspect: het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur***

Paragraaf 3.4 Christendom in Europa

**Bisschoppen** hadden de leiding in kerken en benoemden in hun **bisdom** de lage **geestelijken** en zorgden dat de kerkelijke regels werden nageleefd. Paus Gelasius vond dat er twee machten heersten over de wereld; de geestelijke (paus en bisschoppen) en **wereldlijke** (keizer en koningen) macht. De Byzantijnse keizers vonden echter dat zij ook de macht moesten hebben over de kerk; ze streefden naar een **cesaropapie**. Keizer Justinianus liet de bisschoppen in 533 erkennen dat de kerk niets mocht beslissen tegen de wil van de keizer. De keizer besliste de hoogste bisschop; **patriarch** van Constantinopel. Het meningsverschil leidde tot een scheiding tussen het westerse en oosterse christendom; de **katholieke kerk** onder leiding van de roomse paus en de **orthodoxe kerk** onder leiding van de Byzantijnse keizer. In beide kerken was er een speciale soort geestelijken die niet waren benoemd door een bisschop: **monniken** en **nonnen** die zich afzonderden van de wereld om zich aan God te wijden. Ze leefden in woestijnen, bossen, grotten, trokken rond, maar de meeste woonden in **kloosters**. Volgens de voorschriften van Benedictus van Nursia mochten ze geen persoonlijk bezit hebben en het klooster niet verlaten. Ze moesten gehoorzamen aan hun abt; het hoofd van het klooster.

De bekering van de Frankische Clovis was een keerpunt in de verspreiding van het christendom. In 496 zou Clovis in een veldslag de christelijke god hebben aangeroepen en daarna won hij de veldslag. Hierna veroverde hij Gallië erg makkelijk, aangezien veel volken christelijk waren en hij kreeg steun van bisschoppen. Met duizenden soldaten liet hij zich **dopen**. Vanaf 450 verspreidden reizende katholieke monniken het geloof in Ierland en die brachten het later in 600 naar Brittannië. In 690 stak Willibrord de Noordzee over om de Friezen te **kerstenen**, wat niet lukte. Daarna begon de Angelsaksische monnik Bonifatius in opdracht van de paus aan de kerstening maar dat ging ook moeizaam. In 786 kreeg missionaris Liudger de leiding over de kerstening en dat ging goed na de bekering van de zanger en dichter Bernlef die na het bidden met zijn handen op Liudger’s ogen weer kon zien. Verdere verspreiding werd in de 9e en 10e eeuw bemoeilijkt door invallen van Vikingen uit Scandinavië. Hier kwam een eind aan in 1000 toen Scandinavische koningen zich bekeerden tot het christendom. Later werden ook IJsland, Polen en Hongarije christelijk. Verder naar het oosten en zuidoosten werd het orthodoxe christendom verspreid. Cryrillis en Methodius gaven in de 9e eeuw het gesproken Slavisch een schrift en vertaalden de bijbel in het Slavisch. Ook werden Bulgarije, Servië, Oekraïne en Rusland bekeerd.

**Missionarissen** besloten zich aan te sluiten bij **heidense** gebruiken om het christendom sneller te verspreiden. Godenverering, waarzeggerij en toekomstvoorspelling waren verboden. Het christendom nam allerlei heidense elementen over. Christus geboorte werd gevierd op 25 december 🡪 de geboortedag van de zon, Pasen wordt gevierd op de dag van het Germaanse lentefeest en heidense goden leefden voort in christelijk **heiligen**. **Relikwieën** kwam in de plaats van amuletten, dierenhoofden en andere voorwerpen die voorspoed moesten brengen.

***Kenmerkend aspect: de verspreiding van het christendom in geheel Europa***

Hoofdstuk 4 De tijd van steden en staten

Paragraaf 4.1 De opkomst van steden

Vanaf de 11e eeuw kwam de **verstedelijking** weer op gang. Oude Romeinse steden werden opnieuw opgebouwd, maar er kwamen vooral veel nieuwe steden bij. de oorzaak van het ontstaan van de steden was dat door het stoppen van invasies en plunderingen van Vikingen de handel weer op kon bloeien en er nederzettingen konden ontstaan met handelaren en ambachtslieden. Doordat de boeren een overschot gingen produceren en er markten werden gehouden konden de steden groeien. Al gingen er meer mensen dood dan er geboren werden, groeide de bevolking wel, aangezien steeds meer mensen naar steden kwamen om de verplichtingen van hun heer te ontlopen.

Er ontstond ook ‘internationale’ handel, zo kwamen er specerijen uit Azië en ijzer uit het Midden-Oosten. Laken werd erg belangrijk voor de Europese nijverheid. Vlaanderen werd door de lakenindustrie met steden als Brugge en Gent een van de meest verstedelijkte regio’s van Europa. Een ander rijk gebied was Noord-Italië. Bevaarbare rivieren waren belangrijker dan in het Romeinse Rijk, doordat de Romeinse wegen waren verslechterd. Steden, edelen en vorsten hieven tol bij bruggen, op wegen en bij havens om op hun dele van handelsroutes te verdienen aan het vervoer. Zo ontstonden hanzen; handelsorganisaties die militairen inhuurden om leden op handelsroutes te beschermen en afspraken maakten met vorsten om recht te krijgen om geen tol te betalen.

Munten werden erg belangrijk, zoals de gouden florijn uit Florence. Vanuit Italië ontstond de **compagnie**, waarbij mensen samen geld in een onderneming staken en zo gezamenlijk eigenaar werden. Een andere uitvinding was de **wisselbrief**, waar op stond dat de koper geld schuldig was aan de verkoper. Ook ontstonden de eerste **banken** en gingen handelaren geld uitlenen tegen **rente**. sommigen werden bankier; ze specialiseerden zich in het verstrekken van leningen. En het systeem van de **giro**; overmaken van geld ontstond.

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

Paragraaf 4.2 De stedelijke burgerij

Eerste bewoners van steden legden een eed van om elkaar te steunen. Met de heer van hun gebied gingen ze onderhandelen over voorrechten. Met die **privileges** werden ze bevrijd van de verplichtingen aan de heer in een later stadium gingen stedelingen onderhandelen met grave, hertogen of koningen over **stadsrechten**, zoals het recht zichzelf te besturen volgens eigen wetten. Edelen en koningen verstrekten de privileges en stadsrechten niet voor niets. Vaak kregen vorsten invloed in de stad via een **baljuw** of **schout**, een ambtenaar die namens hem rechtsrak. Ook betaalden steden een bedrag voor hun rechte. De Franse koning gaf stadsrechten om steun van steden te krijgen. Steden werden machtig door hun groeiende rijkdom en koningen en edelen werden afhankelijk van hun geld en steun. Ze namen **huursoldaten** om hun belangen veilig te stellen.

Niet alle stadsbewoners hoorden tot de **burgerij**. Vrouwen, arbeiders, los werkvolk en bedelaars konden geen burger worden. ook geestelijken niet, zij vielen onder het kerkelijk recht. Ook joden, ook al waren het rijke handelaren en artsen, werden als vreemdelingen beschouwd. Zij vielen onder het recht van de koning of landsheer. Rijke handelaren maakten dienst uit in veel steden. Het stadsbestuur bestond uit leden van enkele koopmansfamilies die de macht toespeelden. Zij zaten in de raad van **schepenen** die vanuit het **raadhuis** de stad bestuurde. Vaak was er een grote raad van tientallen leden die in Nederlandse steden vroedschap genoemd werd. Zij konden meepraten over belangrijke besluiten. Vanaf de 13e eeuw werden ook **burgemeesters** benoemd die over het dagelijks bestuur gingen. Stadsraden hadden veel taken en bevoegdheden; belastingen opleggen, openbare bouwwerken bouwen, gevangenissen, stadsscholen, zorg voor wezen en geesteszieken. Ziekenhuizen en armenzorg was voor de kerk, maar werd door het stadsbestuur gecontroleerd. Veel burgers waren ambachtslieden (eigen woning en werkplaats) die lid konden worden van een gewapende **schutterij** 🡪 ze zorgden voor veiligheid in de stad die gingen vaak per wijk of beroepsgroep en hadden eigen vaandels en uniformen. Je had het burgerrecht nodig om lid te worden van een **gilde**. Het lidmaatschap was voor een zelfstandig ambachtsman verplicht. Het gilde regelde de beroepsopleiding, lette op de kwaliteit van de producten en stelde prijzen vast. Ze vierden samen veest en liepen bij plechtigheden in de optocht. Ze zorgden voor leden die bejaard, ziek, werkloos of invalide waren. Soms hadden gildes invloed in het stadsbestuur en soms kwamen ambachtslieden in opstand tegen stadsbesturen die de kooplieden bevoordeelden.

De toenemende macht van steden ging ten koste van de lagere adel. De horigheid en het hofstelsel verdwenen, horigen trokken naar de steden. Om te voorkomen dat te veel mensen het platteland verlieten schaften edelen herendiensten af en vervingen deze door geldbetalingen. Boeren werden gestimuleerd commercieel te denken en overschotten te produceren. Toch werden mensen op het platteland minder vrij en in niet-verstedelijkte gebieden bleef de horigheid nog lang bestaan.

Paragraaf 4.3 Staatsvorming en centralisatie

De macht van de Franse koning werd o.a. groter door de Honderdjarige Oorlog (1337-1453) tegen Engeland. De Engelse koning bezat veel grond als leenheer en wilde koning worden. Nadat hij verjaagd was kreeg de Franse koning macht in meer gebieden als Bourgondië. In 1500 stak de koning boven iedereen uit; hij had de **soevereiniteit**. Regio’s waren nog steeds zelfstandig maar de macht van het centrale gezag was groter. Vanuit Parijs werden belastingen geheven; zijn centrale rechtbank behandelde zaken uit heel Frankrijk, hij had duizenden betaalde ambtenaren en beroepsmilitairen in dienst. **Centralisatie** en **staatsvorming** waren mogelijk door de geldeconomie. Frankrijk had een **standenmaatschappij**; geestelijkheid en adel waren 2 standen. Door de opkomst van steden werd de burgerij behandeld als de **derde stand**.; in 1302 werd voor het eerst de **Staten-Generaal** bij elkaar geroepen met vertegenwoordigers van alle drie de standen. De koning kon belastingen doordrukken doordat er een Frans gevoel was ontstaan. Er werden **universiteiten** gesticht, er kwam een rekenkamer (financiën van koninkrijk controleren) en ene koninklijke rechtbank. Koningen werden ook sterker doordat de wapens krachtiger werden.

De Duitse koning was in 1000 machtiger dan de Franse, maar er was geen staatsvorming en centralisatie. Hertogen, graven en bisschoppen hadden de macht in hun gebied. Ook lieten de koningen zich tot keizer kronen en waren ze vaak in Italië oorlog aan het voeren. De koning werd door de **keurvorsten** (7 machtige edelen en bisschoppen) gekozen.

In Engeland kwamen de staatsvorming en centralisatie al vroeg op gang doordat in 1066 Willibrord Engeland veroverde en grote delen in leen gaf aan Normandische edelen. De Engelse koningen namen sheriffs die in het hele rijk belastingen inden en recht spraken. In 1215 tekende de koning de Magna Carta. Om toestemming voor belastingen werd later het **parlement** gevormd.

Veel **gewesten** van Nederland, België en Luxemburg hoorden bij het Duitse rijk. Vanaf 1430 kwamen de meeste **Nederlanden** onder 1 vorst;, Filips de Goede. Hij was in alle gewesten apart hertog of graaf, maar stelde ook een centraal bestuur in met een centraal gerechtshof.in 1464 riep hij de eerste Nederlandse Staten-Generaal bijeen. Filips’ zoon Karel de Stoute zette de centralisatiepolitiek voort maar na zijn dood in 1477 liet hij alleen een dochter na, dus kwamen de Nederlanden onder de Habsburgse dynastie.

***Kenmerkend aspect: het begin van staatsvorming en centralisatie***

Paragraaf 4.4 Kerk en staat

Volgens de eeuwenoude tweezwaardenleer waren er twee machten; de wereldlijke en de geestelijke macht. In de praktijk hadden niet-geestelijken veel invloed in de kerk. Machtige **leken** regelden dat familieleden bisschop werden, Romeinse edelen en de keizer zetten de pausverkiezing naar hun hand. Door deze **investituur** had de keizer hun benoeming in handen. Dat was belangrijk want bisschoppen bestuurden grote delen van het Duitse rijk. Door alle lekeninvloed leefden bisschoppen en lagere geestelijken niet volgens kerkelijke normen. Daardoor ontstond een hervormingsbeweging. In 1059 dwongen de hervormers nieuwe regels voor de pausverkiezing af. De paus werd gekozen door de **kardinalen**. In 1075 stelde paus Gregorius VII dat hij de hoogste macht op aarde moest hebben hierdoor barstte de Investituurstrijd los over de vraag wie de bisschoppen mocht benoemen. De Investituurstrijd brak telkens weer los. Uiteindelijk deed de keizer in 1122 afstand van investituur; bisschoppen bleven wereldlijke heersers in het Duitse rijk, maar de keizer mocht ze niet benoemen.

Koning Lodewijk IX was een vrome dienaar van de kerk die na zijn dood door paus Bonifatius VIII heilig werd verklaard, maar Bonifatius voerde een machtsstrijd met Lodewijks opvolger Filips de Schone. Bonifatius vond dat hij de hoogste macht in de wereld moest hebben 🡪 iedereen moest hem gehoorzamen, Filips stelde dat de kerk zich helemaal niet mocht bemoeien met de politiek. Ook maakten ze ruzie over geld, omdat de kerk steenrijk was en de kerk belastingen hief, maar Filips vond dat de kerk de staat belasting moest betalen. Uiteindelijk stuurde Filips in 1303 militairen naar de paus toe, hij overleed van schrik en sindsdien heeft geen paus geprobeerd de Franse koning te onderwerpen.

In de 4e eeuw hadden bisschoppen onder leiding van keizers tijden **concilies** de christelijke geloofsleer vastgelegd. Vanaf de 11e eeuw riepen pausen opnieuw bisschoppen bijeen, nu werd de keizer niet uitgenodigd. Toen ontstonden ook nieuwe kloosterorden. Sommige gemeenschappen werden vervolgd door de inquisitie. **Ketters** werden opgespoord en tot de brandstapel veroordeeld. De macht van de inquisitie was beperkt omdat de wereldlijke overheid de straffen moest uitvoeren.

***Kenmerkend aspect: het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben***

Paragraaf 4.5 Christelijk Europa en de buitenwereld

Na de oproep van de paus in 1095 om Jeruzalem te veroveren gingen tienduizenden **kruisvaarders** op weg naar het **Heilige Land**. Alleen een Frans ridderleger staagde erin om in 1099 Jeruzalem te veroveren. Ze bezetten daarna de kuststrook waar ze vier kruisvaardersstaatjes stichtten. In 1187 werd Jeruzalem veroverd door de Koerdische sultan Saladin. Opnieuw werd een **kruistocht** uitgeroepen met de Duitse keizer, koningen van Frankrijk en Engeland. De Duitse keizer Frederik II sloot een compromis met de sultan van Egypte: Frederik werd koning maar de moslims hielden hun heilige plaats. De paus riep hierdoor nog een kuistocht op. In 1244 werden de Franken door een moslimleger uit Jeruzalem verdreven. Nieuwe kruistochten onder leiding van de Franse koning mislukten.

De kruistochten kwam voort uit het de ideologie van de heilige oorlog. Ze vochten voor het christendom teen de islam die door de pauselijke **propaganda** werd afgeschilderd als een valse godsdienst. Ridders vochten voor de redding van hun ziel. Ook waren de kruistochten een middel voor de paus om zich in de strijd met de Duitse keizer als leider van de christelijke wereld te presenteren. Ook was het een verzoek om hulp van de Byzantijnse keizer. De kruistochten maakten deel uit van de expansie van het christelijk Europa. kooplieden zochten nieuwe markten, boeren nieuwe grond, ridders nieuwe strijdtonelen. De beroemdste Europeaan die naar het oosten reisde was Marco Polo.

In 1000 veroverden christelijke koningen met hun legers de noordelijke helft van het Iberisch schiereiland. De moslimvorsten zochten steun in Marokko. Zij gingen over tot massa-executies en zuiveringen en riepen een heilige oorlog tegen de christenen uit. maar de christelijke **reconquista** van het Iberisch Schiereiland konden ze niet tegenhouden. In 1147 werd Lissabon christelijk. De graaf van Portugal riep zich tot koning uit. In 1212-1247 veroverden christenen bijna heel Zuid-Spanje. Ook in Oost-Europa gingen christelijke ridders op kruistocht. Duitse ridders begonnen grote gebieden aan de Oostzee te veroveren op Slaven en Balten. Tegelijk stichtten Duitse en Nederlandse boerenkolonisten er duizenden dorpen.