***Geschiedenis hoofdstuk 5:***

Paragraaf 1:

-Keizer gaf inwoners Utrecht stadrechten

-Nu konden ze zelf de stad besturen

-Het betekende niet dat de stad nu veilig is

-Periode van 1000 tot 1500 (late middeleeuwen en tijd van steden en staten.

 -Er waren weinig steden in Europa

Paragraaf 2:

-Rijk werd in 2en gesplitst 🡪 West-Romeinse Rijk met Rome als hoofdstad en het Oost-Romeinse rijk met de hoofdstad Constaniopel. West-Romeinse rijk viel uit elkaar 🡪 Byzantijnse rijk bleef voortbestaan.

De situatie veranderde toen de Turkse Seldsjoeken binnen vielen 🡪 veroverde een aantal gebieden 🡪 een aantal belangrijke handelsroutes werden afgesneden 🡪 Alexius deed een oproep aan de paus van Rome om hem te helpen 🡪 Hij riep op tot eerste kruistocht.

Kruistocht was voor christenen die het heilige land willen bezoeken 🡪 Tot 1000 nooit problemen tussen Christenen en Moslims.

De Seldsjoeden vernielden de Christelijke heilige grafkerk. 🡪 Verhalen verspreiden zich over Europa

Redenen om op kruistocht te gaan:

* De bedreiging van de Christelijke heiligdommen door de Moslims.
* De zonden worden vergeven
* Voor sommige ridders was het ook een avontuurlijke waarbij ze hoopten op grond en goud als beloning voor hun inspanningen.

Eerste kruistocht was een succes 🡪 Jeruzalem veroverd 🡪 Dramatische gebeurtenis voor Moslims

Saladin wist verschillende leiding te verenigen 🡪 veroverde Palestina en Jeruzalem 🡪 Jeruzalem bleef in handen van moslims

Gevolgen:

\* Genua en Venetië verdienden veel geld aan kruisvaarders door hen naar Palestina te verschepen.

\*Arabische handelaren verdienden goed aan de handel met Europa.

\*Er kwam kennis man Islamitische geleerden.

Europeanen kregen via Arabieren meer kennis over besmettelijke ziektes en techniek.

De moslims op hun beurt namen de Europese kruisboog over van de kruisvaarders.

Een kruistocht was erg belangrijk volgens de mensen en ze voelden zich dan of ze eer bieden naar hun geloof.

Paragraaf 3:

Er ontstaan nieuwe steden in Zuid-Europa.

In de noordelijker gebieden werkten ze aan landbouwmethoden 🡪 De bevolking groeit 🡪 Grond van kloosters en heren werden geschikt gemaakt voor landbouw. 🡪 overschot voor de boer 🡪 ruilhandel.

Veel boeren en horigen vestigden zich in steden om er als ambachtslieden te werken.

Mensen steden kregen stadrechten 🡪 onafhankelijk (geld verdienen) 🡪 in ruil voor stadrechten betaalde ze belastinggeld. 🡪 ruilhandel werd geldeconomie 🡪 kooplieden konden handelskapitaal opbouwen, geld dat ze gebruikten om opnieuw te investeren in handelswaar.

Risico om met veel geld te lopen 🡪 Italiaanse kooplieden voeren de wissel in. 🡪 Een brief waarin staat om hoeveel geld het gaat.

De hanze was een handelsverbond tussen Noordwest-Europese steden. 🡪 In NL waren belangrijke streken: Deventer, Zutphen, Kampen, Harderwijk en Zwolle

Voordelen Hanze:

-Koggeschepen voeren in konvooien om zich te beschermen tegen piraten

-Hanzeschepen hoefden minder tol te betalen.

Er ontstonden handelscontacten.

Uit Italië verspreidde zich de pestbacterie.

Paragraaf 4:

Er ontstonden steden 🡪 Vorst hield controle door zelf de schout te benomen. 🡪 Vorst had veel taken maar had geen invloed op de stadsraad.

Rijke kooplieden

Gildemeesters

Winekeliers en ambachtlieden.

Bedelaars en daklozen

In een stad had je andere sociale lagen.

In een stad verenigden ambachtslieden zich in een gilde, een vereniging met hetzelfde beroep.

Gildes leidde zelf nieuwe ambachtslieden op

In een gilde zaten vooral leerlingen en gezellen

Leerling 🡪 Gezel 🡪 Meester

Paragraaf 5:

Kerken werden bestuurd door een bisschop

Bisschopen werden benoemd door de paus in Rome,

Namens de Paus bestuurden zij de bisdom

Gelovigen schonken veel geld of land aan de kerk of hielpen bij de bouw van een nieuwe kerk.

Mensen vereerderen veel heiligen.

De kerk hielp mesen bij tegenslag, rampen, en ziektes

Er kwam kritiek op de kerk 🡪 Sommige gelovigen vonden de rijkdom en de macht van de kerk niet veel te maken hadden met de idealen van het christendom

Mensen die zich niet aan regels hielden werden ketters genoemd.

Bedelordes vestigden hun kloosters in of bij steden.

De paus probeerde katharen met argumenten te overtuigen 🡪 lukt niet 🡪 richt de inquisitie op.

Ketter bekend schuld 🡪 kerkelijke straf 🡪 werken voor boete

 Ketter bekende geen schuld 🡪 de doodstraf.

Er ontstond een nieuwe manier van leven 🡪 het protestanisme.

Paragraaf 6:

Investiuurstrijd 🡪 het conflict tussen vorsten en paus over het benoemen van bisschoppen

Investituur zijn de symbolen van bisschoppelijke macht, de staf, de ring en de mijter

Tweezwaaardenleger bestond uit politieke macht en geestelijke macht

**Hoe krijgt een vorst meer macht?**

Je probeert als vorst een centraal bestuur te vestigen zonder de macht voor de adel.

**Hoe zet je de adel buiten spel?**

* Ze mogen geen eigen leger hebben, de vorst wil een huurleger.
* Ieder moet belasting betalen, ook dus de adel.
* Adel mocht niet meer besturen, de vorst wil ambtenaren (die kun je ontslaan)

*De Bourgondische Nederlanden zie boek*