**Samenvatting hoofdstuk 4**

**4.1 De opkomst van steden**

Vanaf het jaar 1000 ontstonden overal steden en Europa kreeg weer een landbouw stedelijke samenleving. Uiteindelijk waren er zo’n 4000 steden, maar ze tipten lang niet aan de oude Romeinse steden. Alleen steden aan het water hielden het vol want de oude Romeinse wegen waren onbruikbaar geworden.

Hoe konden er eigenlijk weer steden ontstaan?

* Er kwamen meer mensen, tussen 1000-1300 is de bevolking van Europa verdubbeld.
* De natuur werd teruggedrongen en moest plaats maken voor akkerbouw. Ook de landbouwmethoden werden verbeterd, drieslagstelsel.
* Door de verbeterde methoden gingen boren steeds meer voedsel produceren dan ze zelf nodig hadden en mensen begonnen zich te specialiseren. De overige producten werden verkocht en zo ontstonden uit kleine handelsnederzettingen grote steden.

Door de oplevende handel ontstond er weer een geldeconomie. 1300-1500 = pestepidemie.

**4.2 De stedelijke burgerij**

De vroege stadsbewoners kregen stadsrechten van de graaf/hertog, maar inruil daarvoor betaalden ze belasting. De heerser profiteerden goed van de geldeconomie maar vonden dat de burgerij te machtig werd, de adel moest macht inleveren. Tegelijkertijd verdween het hofstelsel en horigheid. De stad had veel aantrekkingskracht op de burgers, de stad gaf meer vrijheid dan bij een boer werken. Kooplieden hadden een hoge status in de stad.

**4.3 Staatsvorming en centralisatie**

Centralisatie = de ontwikkeling waarbij een gebied steeds meer uit 1 punt bestuurd wordt.

Voor centralisatie was geld en militaire macht nodig, de koning betaalde alles door belastingen te heffen.

**Duitsland**: de macht van hertogen was erfelijk en kon niet worden ingeperkt. Ook werd de koning gekozen door de adel en ze kozen meestal voor een zwakkeling.

**Engeland**: Willem de veroveraar stak het kanaal over en veroverde Engeland (slag bij Hastings). Daar hadden ze sheriffs inplaats van leenmannen om de belastingheffing te regelen.

**Frankrijk**: Franse koning werd de machtigste heerser van Europa (Augustus, 1200), doormiddel van huwelijken, erfenissen en veroveringen. Deze koning zette vertrouwelingen aan het hoofd en betaalde ze om de controle te houden. Kreeg veel erkenning door de honderdjarige oorlog (vanaf 1337): Engeland tegen Frankrijk.

Nederland zat grotendeels bij het Duitse rijk, graaf Willem || werd zelfs koning in 1247.

Op een gegeven moment werd er in veel landen een parlement opgericht (in Frankrijk een Staten-Generaal). Het bestond uit vertegenwoordigers uit 3 standen; adel, geestelijkheid en burgerij.

**4.4 Kerk en staat**

De koningen en de pausen ruzieden al eeuwenlang over wie het primaat had (hoogste gezag). Het Christendom had een grote invloed en anders ging je niet naar de hemel (eucharistie = vergeving van zonden). Strijd tussen de paus en de koning/keizer (investuurstrijd) om wie de bisschoppen mocht benoemen.

* Paus: opvolger van Petrus, erfgenaam Romeinse keizer, geestelijke macht belangrijker.
* Keizer: opvolger Romeinse keizer, beschermer van de kerk, heer van leenmannen (bisschoppen).

In 1075 had de keizer een bisschop gekozen voor Milaan maar de paus ook, de paus zet Hendrik |V in de ban. Hendrik smeekt om vergeving (gang naar Canossa), de paus moet Hendrik wel vergeven omdat ie een lange zware tocht had afgelegd. In 1122 kwam er een oplossing: concordaat van Worms. De vorsten winnen uiteindelijk, een gekozen bisschop krijgt een ring en een pallium.

**4.5 Christelijk Europa en de buitenwereld**

In 1096 roept de Paus kruistochten op, het doel was om Jeruzalem te bevrijden voor het Christendom. Maar waarom?

* De paus wilde zijn macht bevestigen.
* Adel wilde meer rijkdom.
* Rechtstreeks naar de hemel.

De eerste kruistocht was een enorm succes (1096). Er waren veel Joden en Moslims vermoord en kruisvaarders begonnen hun eigen kruisvaarders staten te stichten. De rest van de kruistochten waren een totale mislukking. In 1187 was Jeruzalem terugveroverd door Saladin en in 1291 verdween de laatste kruisvaarders staat.

Moslims verdreven uit Spanje: reconquista. Hanze = bondgenootschap van kooplieden. Ze streden tegen de concurrentie en hadden samen afspraken.