**Geschiedenis hoofdstuk 3; Middeleeuwen**

**3.1 Verbreiding christendom**

De christelijke Kerk bleef bestaan na het uiteenvallen West-Romeinse rijk in Spanje en Italië. De Germaanse volken die Spanje (Goten) en Italië (**Goten en Longobarden**) waren grotendeels al christelijk.

481, **Clovis** werd koning van 1 van de Frankische stammen. Sommige Frankische stammen werden verslagen of sloten zich bij hem aan. In 511, na zijn dood, was zijn **rijk het grootste** van West-Europa.

Clovis bekeerde zich tot **het christendom** en zijn succes was daaraan mede te danken. Hij kreeg steun van de christenen in het voormalige Romeinse rijk. Hij zorgde ervoor dat de inwoners van zijn rijk gekerstend werden (het christendom aannamen). Na zijn dood viel het rijk uiteen, macht kwam bij hofmeiers te liggen (bestuurders).

In 768 kwam **Karel de Grote** aan de macht. Hij verenigde de Franken en veroverde veel gebieden. Het kostte veel moeite de Saksen (onder leiding van Widukind) te onderwerpen. Deze strijd duurde 33 jaar (in Duitsland). Karel dwong de **Saksen** door bedreiging van de doodstraf het christendom aan te nemen.

In de 7de eeuw kwam het christendom weer op. Frankische monniken (**Amandus**) trokken naar het zuiden van de Nederlanden om de ‘heidense franken’ te bekeren.

Een succesvolle strategie:

* Monniken stichten kloosters (vanuit hier bekeringswerk). Dit trok andere monniken aan. Ze stichten **nieuwe kloosters** en dit bleef zich herhalen.
* Ze bekeerden als eerste de **machthebbers**. De machthebbers konden drang uitoefenen op de bevolking. Ook schonken ze grond voor nieuwe kloosters.

De monniken kregen veel steun van de machthebbers. Het christendom zagen ze als een **stabiliserende factor** die rust tot stand bracht.

Een groot deel van Europa werd door monniken uit Ierland, Schotland en Engeland bekeerd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Monnik |  | Gebied |
| Engelse monnik Willibrord | In 690 ging hij naar nl om de Friezen te bekeren (Friese koning Radboud was verslagen door Frankische machthebber Pippijn II). Ondanks de steun lukte het niet (opstand) en ging hij naar het zuiden. Hij bouwde kloosters en werd eerste bisschop van Utrecht, benoemd door Pippijn. | Het zuiden: Utrecht tot Echternach (Luxenburg) |
| Engelse monnik Bonifatius | In 716 ging hij ook de Friezen bekeren. Lukte niet en kreeg van de paus als opdracht, alle heidenen te bekeren ten oosten van de Rijn. In 732, door paus, aartsbisschop van Mainz. Bij Dokkem werd hij vermoord door Friezen. (handlanger Franken) | Ten oosten van de rijn: Beieren, Saksen en Thuringen. |

Franken en later Germaanse volken namen rituelen over van christendom: ze lieten zich dopen, en profiteerden van geletterdheid van de monniken.

Christelijke geestelijken klaagden dat ze als ‘heidenen’ bleven leven.

Germaanse tradities bleven bestaan: Midwinter- en Lentefeest (onder naam Kerstmis en Pasen). Ook werden Germaanse goden verschristelijkt ( Freia werd Maria en Wodan in Sint Nicolaas)

Invloed van het christelijke West-Europa was zo groot dat, in de 8ste – 10de eeuw, ook Slavische vorsten het christendom invoerden (Slovenen, Kroaten, Tsjechen en Polen). Slavische volken op Balkan en Rusland werden tot het (orthodoxe) christendom gebracht vanuit het Byzantijnse rijk (Oost-Romeinse rijk).

Griekse broers Methodius en Cyrillus deden in 9de eeuw al bekeringswerk onder de Tsjechen en Slowaken (die later over zouden gaan in het westelijke christendom). Cyrilles ontwierp voor de Slavische talen een schrift: het Cyrillisch.

Ook bij kerstening van de Slavische volken speelden vorsten een grote rol (Russische Vladimir werd christen om te trouwen met een byzantijnse vrouw en zorgde daarna voor kerstening van zijn rijk).

Verschillen christelijke kerken West- en Oost Europa.


|  |  |
| --- | --- |
| **West-Europa (katholiek)** | **Oost-Europa (orthodoxe)** |
| Paus als hoogste gezag | De patriarch van Constantinopel |
| Het Latijn als kerktaal | Landtaal als kerktaal |
| Rituelen en heiligenverering verschilden | ,, |

Ze verbreken in 1054 alle banden definitief.

**3.2 Karel de Grote**

In 768 werd hij op het schild geheven (Germaans gebruik benoemen van koning, van de Franken). Kreeg te maken met verschillende problemen:

* De grote verdeeldheid in zijn rijk.
* De armoede
* De geringe ontwikkeling van zijn onderdanen
* De dreiging van invasies vanuit het noorden en westen(Friezen en Noormannen), het oosten (Saksen en Avaren) en het zuiden de Arabieren.

Verdeeldheid door: verschillende talen, stammen, gebruiken en edelen die delen van zijn rijk bestuurden. Wet in Karels eigen taal kon maar in een beperkt gebied worden gelezen. Hierdoor ging Karel een bondgenootschap aan met het enige wat alle landen hadden: de christelijke Kerk.

Hij zorgde dat de officiële taal het Latijn werd. Hij liet hierbij een lettertype ontwikkelen (de Karolingische minuskel).

* Benoemde geestelijken tot ambtenaar
* Edelman die een gebied moest besturen (kreeg geestelijken om voor te lezen en te schrijven)
* Bij Latijn het enige boek dat overal in Europa werd bewaard: de Bijbel (geestelijken hadden contact met het bestuur)
* Karel begunstigde de opleiding van jonge geestelijken
* Ook deed hij poging tot het redden van de bijna verdwenen kennis van het Grieks-Romeinse tijd.(liet geestelijken boeken overschrijven uit die tijd en liet hen de kennis verspreiden)

Er was een goedgetrainde ruiterij nodig voor bescherming: (voorwaarde ruiterleger) de ruiters moesten in staat zijn paarden te fokken, te trainen en in leven te houden. Een krijger kreeg een bepaald gebied in leen (hij kreeg een deel van de oogst van de boeren in ruil voor bescherming). De vorst riep deze krijgers in geval van oorlog -> ook wel **de adel.**

Karel trok veel rond met schrijvers en geleerde, twee redenen zijn:

* Het was moeilijk deze grote groep bestuurders te onderhouden (voorraden vlees, graan en drank raakten op).
* Voor de samenhang van het rijk was het van belang dat men de koning in het echt had gezien. (aanwezigheid leverde veel medewerking en trouw op, hij sprak recht en beloonde dapperen en luisterde naar problemen)

Karel breidde zijn rijk sterk uit. Op verzoek van de paus beschermde Karel Rome tegen aanvallen van de Longobarden.

Kerstmis in het jaar 800 -> de paus kroonde Karel tot keizer.

Na Karel viel het rijk weer uiteen, dit kwam door verschillende oorzaken:

* De gewoonte van Germanen om het rijk te verdelen onder alle zonen van de vorst
* De oorlogen die de opvolgers met elkaar voerden
* De aanvallen van andere volken (Noormannen noorden en moslims het zuiden)

**3.3 De boeren**

In de Vroege Middeleeuwen waren er niet echt steden en bijna iedereen woonde op het platteland. Romeinse steden liepen in de Vroege Middeleeuwen uiteen door de invloed van val Romeinse rijk:

* Veel steden waren groot doordat soldaten en bestuurders er woonden, maar die trokken weg na de val RR.
* De wegen die door de Romeinen waren neergelegd, werden niet meer onderhouden en geen nieuwe wegen erbij. Ook hadden handelaren veel kans om beroofd te worden -> daarom werden ze boer.
* Handwerkslieden verloren hun banen omdat alleen mensen uit de omgeving hun producten gingen kopen -> werden ook boer

De steden bleven bestaan (maar wel kleiner) doordat bisschoppen hun bisdommen bleven besturen vanuit steden. Geestelijken hielpen bisschoppen, deze moesten eten hebben en kerken en kloosters moesten worden onderhouden, ook moest er onderdak zijn in herbergen voor bezoekers: hierdoor bleven herbergier en ambachtslieden in de stad omdat ze werk hadden.

Boeren moesten zelf voor levensonderhoud zorgen, omdat er geen handel was. Hongersnood werd in hele streken groot na een aantal misoogsten (bijv. paard voor oogsten sterft). Gevolg: men was alleen maar bezig met eten. Men was vaak ziek en vaak ondervoed.

**Hofstelsel (domeinstelsel)**

Agrarisch-urbane samenleving (Romeinen) = bevolking woonde zowel op platteland als in steden en leefden van handel en landbouw.

Agrarische cultuur (vroege middeleeuwen) = een samenleving waarin bijna de hele bevolking op het platteland woonde en van de landbouw leefde.

Het grondbezit (door machthebbers en bisschoppen) werd in grote delen georganiseerd volgens het hofstelsel. Kenmerken hiervan waren:

* De kern van een hof/domein werd gevormd door de versterkte boerderij/kasteel/klooster. Daaromheen woonden de horige boeren (hadden grond in pacht).
* Op een domein werd gezorgd voor alles wat ze nodig hadden, meeste werden bestuurd door rentmeesters (een paar door bisschoppen of edelmannen).

Er waren een paar vrije boeren, de rest waren horigen, die ‘hoorden’ tot de grond die zij bewerkten (niet verhuizen/trouwen met iemand buiten domein/ erfelijk). Ook hadden ze verplichtingen aan de heer/grondbezitter:

* Een deel van hun pacht afstaan aan de heer.
* Herendiensten verrichten (bewerken landerijen).

Wat heer aan de horigen gaf:

* Bescherming door een adellijke heer
* Sprak recht

Gelaagdheid binnen de groep van horigen. Dit werd veroorzaakt door:

* De hoeveelheid land (meer voedsel verbouwen)
* De hoeveelheid diensten (met minder diensten meer tijd voor zichzelf)
* De hoeveelheid pacht (sommige hoefden minder af te staan)

In de Romeinse tijd werd vaak veel van 1 product verhandelt (goedkoopste hiervoor: slaven), maar door verdwijnen van steden in de Middeleeuwen werden er geen grote hoeveelheid producten meer verkocht aan steden. Het was goedkoper de slaven stuk land in pacht te geven(horige).

**3.4 De edelen**

Hoge adel woonden in burchten, woonde in luxe (bont/vlees)

edellieden

Lage adel (meeste) bezaten 1 domein en woonde in kleine kastelen.

Niet veel meer eten dan horigen, alleen meer geld.

Hoge edelen bezaten vaak honderden domeinen en het enige dat ze nodig hadden waren goed bewapende volgelingen: daarom deel van domein in leen aan lagere edelen (moesten helpen bij oorlogen).

Leenheer: die geeft het leen (hoge edelen) leenman (vazallen): krijgt het leen (lagere edelen)

Achterleenman: kreeg een domein in leen als een leenman veel domeinen had.

Leenheer en leenman sloten een verdrag met verplichtingen:

1. Leenheer leende leenman land
2. Leenheer gaf leenman bescherming
3. Leenman beloofde leenheer zijn trouw
4. Leenman hielp leenheer met oorlogvoeren (gewapenden mannen)
5. Leenman gaf leenheer raad als deze erom vroeg en helpt bij uitvoeren besluiten
6. Leenman sprak recht op zijn leen (volgens richtlijnen leenheer)
7. Leenheer kon leenman zijn leen afnemen als deze zich niet aan de afspraken hield
8. Als leenheer of leenman stierf was het verdrag beëindigd (nieuw verdrag). Vanaf 9de eeuw werd lenen erfelijk.

**3.5 De geestelijken**

3de groep: De geestelijken. Zijn in te delen in seculiere geestelijkheid (de paus, bisschoppen en priesters) en de reguliere geestelijkheid (monniken en priesters).

Seculiere geestelijkheid

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **soort** | **afkomst** | **opleiding** | **taak** |
| dorpspriesters | Waren meestal van boeren afkomstig. | Weinig of geen opleiding | Toezicht houden op het leven van de inwoners in hun parochie en voorbereiden leven na de dood |
| bisschoppen | Van adellijke afkomst. | - | Toezicht houden op de parochies in hun bisdom. Ook vaak leenmannen van koning |
| aartsbisschoppen | Ook vaak van adellijke afkomst | - | Zelfde taak als bisschop. Ze hielden toezicht op bisschoppen |
| paus | Had grote macht | - | Bestuurde de kerk en kon kerkelijke wetten bepalen. Oppertoezicht op kloosters en concilies bijeenroepen |

Parochie: een groep gelovigen, die meestal samenviel met een dorp in een domein. Ze hadden allemaal een eigen kerk.

Concilies: kerkvergaderingen van alle bisschoppen

Reguliere geestelijkheid


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wie? | Waar? | met wie? | Het hoofd? | De Benedictijnen | De gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid |
| Monniken en nonnen | Kloosters, vaak afgelegen | Leefden in groepen, orden. Iedereen kon na proeftijd van een jaar tot de orde toetreden | Een abt of abdis | Werken, bidden, eten en kleding volgens deze regels. Strenge discipline. | * Geen eigen bezit hebben * Niet trouwen * De abt gehoorzamen |

Ze hielden zich ook met andere dingen bezig:

* Verspreiden van het christelijke geloof
* Zoeken naar verbeteringen bij verbouwen gewassen en fokken dieren
* Land ontginnen (aanleggen dijken)
* Onderdak geven aan reizigers/pelgrims
* Zieken verzorgen
* Brood uitdelen aan hongeren

Geestelijken belangrijk omdat:

* Geestelijken konden mensen veel beïnvloeden, doordat iedereen christelijk was en geestelijken als enige konden lezen (men kreeg alleen informatie via mondelingen, en geestelijken hadden contact met mensen buiten hun domein)
* Ze waren onmisbaar bij het bestuur en dagelijks leven van de mensen. (opstellen wetten, bestuurden als leenman een groot deel, toedienen sacramenten)
* Kerk kon zelf koningen en keizers ter verantwoording roepen. Men kon uit de Kerk worden gestoten (in de ban gedaan/ geëxcommuniceerd), niemand mocht dan met ze praten, voederen of onderdak geven.
* Kerk kon belastingen opleggen aan het volk (ze kregen veel geld door: belastingen, inkomsten grondbezit en giften). 13de eeuw toppunt van haar macht.
* Geestelijken bepaalden waarover werd geschreven en geschilderd. Kerken waren de belangrijkste bouwwerken.
* Geestelijken deden als enigen aan wetenschap. Ze hielden zich bezig met vakken die godsdienstig nut hadden (sterrenkunde en wiskunde).



**3.6 Opkomst islam**

Islam is ontstaan op het Arabisch schiereiland. In 570 werd Mohammed geboren in Mekka(belangrijkste stad). Mohammed was geïnteresseerd in godsdiensten vooral die met één god(joden/christenen).

Mohammed kreeg via een engel van Allah opdracht om Allah’s bestaan kenbaar te maken aan de mensen, ook wel een profeet(boodschapper). Hij werd tegengewerkt door tegenhangers in Mekka, en ging met aanhangers naar het noordelijke Medina. In 630 trok hij terug naar Mekka. Hij overleed in 632.

Islam= onderwerping aan god met aanhangers: moslims.

Islam verspreide zich snel, nog tijdens Mohammeds leven heel Arabisch schiereiland en later grote delen van het Perzisch, Byzantijnse rijk en kusstrook van Noord-Afrika.

In 711 stak een Arabisch leger onder leiding van Tarik over naar Spanje.

Bij veroveringen door de Arabieren is bekering nooit afgedwongen. Ze lieten mensen die dat wilden hun eigen godsdienst houden (Arabieren hadden minderheid). 3 factoren waarom men toch vaak besloot wel moslim te worden:

* Niet-moslims werden als tweederangsburgers beschouwd. (geen wapen en niet trouwen met een moslimvrouw)
* Niet-moslims speciale belasting betalen
* Men kon gemakkelijk moslim worden (alleen uitspreken geloofsbelijdenis)

**3.7 Het islamitische wereldbeeld**

Mohammed was zowel een godsdienstige als een politiek leider. Hij stichtte een staat waarvan hij staatshoofd was. Dit waren zijn opvolgers(kaliefen) ook. Voor moslims waren staat en godsdienst sterk verbonden.

Bewoonde wereld in twee delen: de dar al-islam (het gebied van de islam) en de dar al-harb (het gebied van de oorlog)

Wereldbeeld: ze zagen de aarde als centrum van het heelal, en de Kaäba in Mekka als centrum van de wereld.

De 5 zuilen:

* Het uitspreken van de geloofsbelijdenis: ‘Er is geen andere God dan Allah en Mohammed zijn profeet’ ook geloven dat de Koran woord van god is en dat er een dag des oordeel komt.
* Het gebed vijfmaal per dag volgens strenge richtlijnen uitvoeren. Worden tot een gebed geroepen vanaf de minaret(toren van moskee)
* Het geven van aalmoezen. Je had vrije en voorgeschreven aalmoezen. De voorgeschreven aalmoezen werden gebruikt en geïnd door de staat(werd gezien als lening aan Allah).
* Het vasten in de maand Ramadan. Vastentijd is de maand waarin de Koran aan Mohammed werd gegeven en de eerste grote overwinning was op de vijanden.
* De hadj(pelgrimstocht) die een moslim minstens eenmaal in zijn leven moet ondernemen. Dit vindt plaats twee maanden na de Ramadan.

Soenna: alle overgeleverde handelingen en uitspraken van de profeet Islamitische wetgeving

Koran bron voor sharia: de weg die gevolgd moet worden

Rechten en plichten:

* De Koran noemt als één plicht dat iedere moslim moet helpen de islam te verbreiden.
* Strenge regels voor voedsel en drank: vlees verboden op goedgekeurd dieren na, geen alcohol.

Arabische kunst in grote bloei van de 8ste tot 12de eeuw (Bagdad, Damascus, Cairo en Cordoba). Mooie paleizen en moskeeën en de verzameling verhalen onder de titel: Duizend-en-één-nacht.

De Arabieren hadden grote voorsprong op wetenschappelijk gebied in vergelijking met de Europeanen. Ze hadden verstand van veel verschillende takken van de wetenschap. Dit kwam omdat er gunstige omstandigheden waren in de Arabische wereld voor de ontwikkeling van onderwijs en wetenschap:

* Arabische geleerden stonden open voor kennis en kunde van geleerden van vroegere tijden en andere landen(Griekse Oudheid).
* De islamitische wereld lag tussen verschillende landen in en behield contacten daarmee. De belangrijkste waren India en China. In de 8ste eeuw leerden ze het decimale getallensysteem kennen, ze namen het over en ontwikkelden het verder.
* De Arabische geleerden deden veel meer wetenschappelijke experimenten. Dit kwam doordat de islam nauwelijks beperkingen had en in Europa onderzoeken door de kerk belemmerd werden. De Kerk welke vakken tot de wetenschap behoorden.
* Geleerden stonden in hoog aanzien. Dit kwam mede door een uitspraak van Mohammed.

Spanje was voor een groot deel door Arabieren veroverd. Studenten in Europa trokken daar naar universiteiten om van de kennis te profiteren.

**3.8 kruistochten tegen de moslims**

In 1095 riep paus alle mensen op in Europa om mee te doen aan bevrijding van Palestina (land waar christendom ontstaan is en waarheen pelgrims trokken om plaatsen te bezoeken waar jezus is geweest).

Tot 7de eeuw Palestina deel uit van christelijke Byzantijnse rijk, maar er werd een deel veroverd door de Arabieren, waaronder Palestina.

* Pelgrimstochten werden gevaarlijk. Maar Arabieren werden verdraagzamer en pelgrims mochten de plekken blijven bezoeken.

Dit veranderde: in de 11de eeuw werd een groot deel van Midden-Oosten veroverd door de Turkse Seldsjoeken. Vanuit christelijke Byzantijnse rijk werd de paus om militaire steun gevraagd. Dit kwam op een goed moment, want de moslims in Spanje en Sicilië waren kort ervoor verslagen. Veel mensen melden zich om Palestina te helpen bevrijden.

Waarom deed men mee? Bevrijding heilige plaatsen, roem, rijkdom en avontuur.

Tussen 1096 en 1270 -> verschillende legers naar Palestina, ook wel Kruistochten (deelnemers hadden kruis op hun kleding).

Eerste kruistocht: verzamelen in Constatinopel en trokken richting Jeruzalem. Binnen 3 jaar ingenomen en moslims uitgemoord.

Tweede: mislukt door gebrek aan samenwerking. De rest ook allemaal zonder succes (conflicten Byzantijnse rijk).

**3.9 herleving handel vanaf de 11de eeuw**

De handel herleeft door:

* Kooplieden in steden gingen samenwerken, en sloten zich aan in gilden. Een gilde diende de belangen van mensen die hetzelfde beroep uitoefenden.
* De kooplieden kregen soms steun van landsheer en hoge edelen. Zij beschermden de kooplieden tegen rover en piraten, verbeterde wegen, hielpen eind maken aan belastingen die de lagere adel aan kooplieden oplegde en steunden invoering van het muntstelsel.

De eerste Europese handel herleefde in Italië. Centraal gelegen plek en bouwden band op met Byzantijnse rijk en moslims. Italiaanse kooplieden profiteerden van kruistochten: toegenomen contact en ze namen op heenreis voedsel en wapens mee en op terugweg allerlei luxe artikelen (zijde en specerijen).

Kooplieden van verschillende steden gingen samenwerken. Voorbeeld: de Hanze. Hielpen elkaar bij onderlinge handel en handel met andere gebieden. Invloed kooplieden werd zo groot dat ze bestuur steden in handen kregen. Hanze van verbond kooplieden naar verbond steden.

Doel Hanze, handelsbelemmeringen weg te werken:

* Zelfde munten, maten en gewichten gebruiken
* Bepaalde handelswaren over verschillende schepen (verlies werd gedeeld)
* Als een lid van Hanze verbood handel te drijven, stopten andere steden vervoer van goederen daarheen.

Hanze op gebied van handel oppermacht in 13de en 14de eeuw. Hanze: voornamelijk Duits, Nl, Baltische staten, Scandinavië, Engeland en Rusland.

Steden groeiden, omdat de werkgelegenheid toe nam. Veel mensen verhuisden richting de steden. Horige kon vrij man worden, als die een jaar en een dag in een stad had geleefd.

Boeren waren zelfvoorzienend: wat zij nodig hadden produceerden ze zelf. In steden werd dit anders: stedelingen konden niet alles zelf en er waren ambachtslieden nodig. Dit werd de grootste bevolkingsgroep in steden (metselaar, timmerman, bakker, slager).

* Er ontstond weer een agrarisch-urbane samenleving.

Ondanks groei bleven meeste steden klein: marktplein, paar hoofdstraten en zijstraten. Producten werden voornamelijk verkocht aan bevolking van de stad en boeren in de omgeving. Leven was rustig in deze kleine steden en er veranderde weinig.

In grote steden woonde heel veel mensen. Het aantal arbeiders nam sterk toe toen de handelaren overgingen op produceren op grote schaal. Soms gebeurde dit bij knechten thuis (weefgetouw) en soms werkten ze samen in een bedrijf (grootste was textiel). De grote steden hadden contacten met kooplieden uit andere steden in heel Europa.

**3.10 zelfstandigheid steden neemt toe**

In het begin waren stedelingen even onvrij als de boeren op een domein. Ze hadden verplichtingen. Vooral handelaren konden deze verplichtingen(herendiensten) niet goed combineren met handel drijven. De stadsbewoners verzochten de landsheer om de stad los te maken uit het feodale systeem en aparte rechten (stadsrechten) te schenken. Veel hoge edelen waren bereid dit te doen, in ruil wilden zij belastingen. (zij konden dan rekenen op militaire hulp en financiële steun van de steden). Zo konden ze macht leenmannen beperken.

Stadrechten verschilden veel, maar hielden vooral in:

* Geen verplichtingen meer tegenover grondbezitters
* Zelf bestuur en rechtspraak regelen
* Zelf bepalen wie stadsburger is of niet.

Gilden

Stadsbestuurders wilden het leven in steden zoveel mogelijk regelen: ambachtslieden per beroep verenigd in gilden(kleermakers, slagers ect.). vaak wilden ambachtslieden helpen met oprichting gilden: alleen gildelieden mochten hun beroep uitoefenen, dus geen concurentie.

Stadsbesturen maakten regels waaraan gildelieden zich moesten houden, ook wel gildebrief. Daarin stond hoeveel knechten je mocht hebben, werktijden, materialen en werktuigen, kwaliteit, plaatsen waar verkocht mochten worden, prijs ect..

Alle gildelieden ongeveer evenveel inkomen en burgers konden rekenen op zelfde goede kwaliteit van producten.

Stads- en plattelandscultuur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | platteland | stad |
| produceren | Voedsel en grondstoffen | nijverheidsproducten |
| belastingen | Belasting en onderhielden de adel en de geestelijkheid (die zorgden voor onderwijs, bestuur ect.) | Belasting en onderhielden de adel en de geestelijkheid |
| Inwoners en handel | Horigen. Was onderling veel handel verkeer en bezoek tussen land en stad. | Bijna alle inwoners gevluchte horigen. En hadden kleine volkstuintjes en hielden kleinvee |
| Verandering verhoudingen | Platteland kwam steeds meer op tweede plaats. Boeren voelden zich de achterstand. | Stad werd rijker en groter. Steden hadden verschillende talen, culturen, goederen en munten. Kennis was vooral in de stad. |
| 17de eeuw | Landman wordt symbool van het goede, van eerlijkheid en eenvoud | In de 17de eeuw pas weer aangetrokken tot het landsleven |

**3.11 Opstanden en ketterijen onderdrukt**

Arbeiders leefden in armoedige omstandigheden. Toen in de 14de eeuw de welvaart niet meer groeide, werden vele werkloos. -> er kwamen allerlei opstanden. Arbeiders kregen soms de macht in handen, maar hielden dit niet lang vol door gebrek aan bestuurservaring en geestelijke leiders bestreden het. Met hulp van de kerk, de vorst en de adel wisten ze het verzet tegen te gaan op een bloedige manier.

Soms kropen geldwolven verkleed als abt of bisschop omhoog in de organisatie en oefenden kerkelijk gezag uit te eigen bate. Zo kwam het voor dat christenen die naastenliefde ect. Serieus wilden naleven, scherpe kritiek uitten en zich van de officiële kerk afkeerden. Vaak verklaarde de kerk de gedachten van zon beweging onjuist en dus ketterij waren

Ketterijen: zijn meningen die de leiders van de Kerk hebben verboden. Ze vervolgden de aanhangers van zon beweging. Sosm verbond zon geloofsbeweging zich met ontevreden (hongerige stedelingen en boeren).

Er kwamen steeds weer nieuwe ketterijen. 2 nieuwe kloosterorden hadden een belangrijk aandeel in de bestrijding van ketterijen: de Dominicanen en de Franciscanen. Beide waren ontstaan uit de beweging voor terugkeer van de oorspronkelijke normen en waarden van de kerk. Nu probeerden zij met hun preken ketterijen te weerhouden. Geestelijken vielen onder speciale kerkelijke gerechtshoven. Geestelijken konden iemand als ketter veroordelen en die uitleveren aan de gewone rechters.

Veel Dominicanen kregen in de 13de eeuw een aandeel in speciale gerechtshoven die door de paus waren ingesteld. Deze hadden als doel het opsporen en berechten van ketters, ook wel rechtbanken van inquisitie. Heel veel ketters zijn hierdoor op de brandstapel terechtgekomen. Zo wist de Kerk in de 14de en 15de eeuw de ketterijen onder de duim te krijgen.

**3.12 Conflict christelijke kerk en de vorsten**

In het Romeinse rijk was godsdienst staatszaak: de staat liet tempels bouwen en benoemde priesters, ook bekleedde de keizer zelf het ambt van hoogste priester (pontifex maximus). Toen er christelijke keizers kwamen benoemden hun bisschoppen en abten van grote kloosters. Na val Romeinse rijk, kerk nog steeds staatskerk.

In de 11de eeuw kwam er verzet tegen de macht van de vorsten over de Kerk, door monniken van klooster Cluny in Frankrijk. Zij vonden dat het primaat (hoogste gezag) in handen moest zijn van de geestelijke macht (bisschoppen en paus).

Hildebrand, monnik Cluny: werd raadgever paus en wou dat de paus gekozen zou worden door de geestelijkheid van Rome in 1059. Toen Hildebrand zelf paus(Gregorius VII) was geworden, kwam er opeens een conflict over de investituur(benoeming) van bisschoppen, abten en andere geestelijken(1073).

* Dit wordt investituurstrijd genoemd. Deze duurde van 1073 tot 1122.

Gregorius VII verbood het benoemen van kerkelijke functies door vorsten, die vooral was gericht op Hendrik IV van het Duitse rijk. Doordat Hendrik IV ervoor zorgde dat ‘zijn’ bisschoppen Gregorius niet meer zagen als paus deed Gregorius hem in de kerkelijke ban.

Duitse edelen waren leenmannen van de koning en kozen voor de paus, ze waren bang dat de koning te machtig zou worden. Hendrik reisde naar Italië, Canossa 1077, om de paus(Gregorius) om vergeving te vragen, wat lukte. Gregorius deed hem opnieuw in de ban omdat hij bisschoppen bleef benoemen. Hendrik kreeg zijn bisschoppen zo ver dat ze een tegenpaus kozen. Hij trok met hem en een leger naar Rome waar Gregorius werd verdreven -> tegenpaus kroonde Hendrik IV tot keizer in 1084.

Opvolger Hendrik V erkende het gezag van de Kerk bij de benoeming bisschoppen en abten: Concordaat van Worms, 1122.

Op den duur kwam paus erachter dat hij niet genoeg macht had om vorsten af te zetten of om een andere politiek te volgen. Toch zouden vorsten nog wel rekening houden met wensen van de Kerk, en geestelijken kregen belangrijke taken in het bestuur van een land. Einde van de middeleeuwen -> maar gedeeltelijke scheiding Kerk en staat.

**3.13 Begin van staatvorming: nationalisme en centralisatie.**

**Nationalisme**

Wijzigingen van de staatsgrenzen hebben te maken met het nationalisme.

Nationalisme: het gevoel van saamhorigheid van een groep mensen die samen een staat vormen of willen vormen. Hiervoor zijn enekele voorwaarden nodig:

* het besef over gemeenschappelijke ervaringen te beschikken (tradities, geschiedenis)
* het besef gemeenschappelijke belangen te hebben

gunstige omstandigheden ontstaan nationalisme:

* Dezelfde taal spreken.
* Dezelfde godsdienst
* Hetzelfde vorstenhuis erkennen

In de Middeleeuwen ontstonden de staten: Engeland en Frankrijk. In deze staten groeide het nationalisme toen de Honderdjarige Oorlog er was, maar trouw aan de koning woog eerst zwaarder. Vanaf de 2de helft 16de eeuw ontstonden er nationale gevoelens in de Republiek door de oorlog met Spanje.

**Willem de Veroveraar: Centralisatie Engeland**

Centralisatie = het samentrekken van het bestuur naar één centrum. Gaat samen met staatsvorming.

In 1066 veroverde de Normandische hertog Willem de Veroveraar Engeland (slag bij Hastings). Hij slaagde erin macht in heel Engeland in handen te houden:

* Als koning gaf hij het grootste deel van de grond in leen aan ridders (werd hoge adel) en soldaten (lage adel). Ze kregen kleine gebieden om zo hun macht te beperken, koning geen concurrentie.
* Ze kregen het bestuur en rechtspraak niet in handen, hij deelde het land op in counties(graafschappen), maar werkelijke bestuur niet de graaf maar een koninklijke ambtenaar, de sheriff.
* Willem stuurde ambtenaren naar alle steden en dorpen, 13500. Deze noteerden hoeveel mensen er woonden en hoeveel grond te bezaten. -> gegevens in het Domesday Book (boek van de Dag van het Laatste Oordeel, 1086), voor belastingen. Eerste koning die wist hoeveel steden er waren.

Opvolgers kregen te maken met groeiende invloed adel en geestelijkheid. Na nederlaag tegen koning Filips Augustus werd Engelse koning Jan zonder Land gedwongen Magna Charta te ondertekenen in 1215. Koning kon geen belastingen opleggen zonder toestemming, adel, geestelijken en burgerij. -> gold voor hele land, centralisatie. Later gezien als begin grondwet.

In 14de eeuw het Hogerhuis (House of Lords) = door gebruik dat leenmannen hun leenheer raad mochten geven. Hierin zat de koning en de hoge adel, zo konden ze overleggen.

Lagerhuis (House of Commons) = de lagere adel en de burgerij gingen vergaderen om gezamenlijke standpunten aan de koning voor te leggen.

* Samen zijn ze het Parlement

Willem de Veroveraar bezat grote gebieden in Frankrijk en de Franse hadden weinig zeggenschap. Filips Augustus (1180 tot 1223) breidde zijn machtsgebied sterk uit en in 1453 in Engeland verdreven uit Frankrijk. In 15de eeuw bezaten de Franse koningen bijna het hele gebeid van het tegenwoordige Frankrijk. Ook slaagden de Franse koningen er grotendeels in de macht van de Hoge edelen te breken door steun te zoeken bij steden, ze stelden ambtenaren aan om gezag te vestigen(hiermee van Augustus al begonnen).

Frankrijk eerst land met een ambtenarencorps, geleid vanuit het koninklijke hof in Parijs, Louvre.

Honderdjarige Oorlog (1337-1453)

Deze begon na de dood van de Franse koning in 1328. Hij had geen kinderen en er begon een oorlog tussen 2 familieleden om de opvolging: de Engelse koning en een Franse graaf. De eerste jaren verliepen slecht voor de Fransen, in 1420 was het grootste deel van Noord-Frankrijk in Engelse handen.

In 1429 kwam Jeanne d’Arc. Met haar begonnen successen, alleen werd ze gevangengenomen. Na haar dood duurde de oorlog nog 20 jaar en bij vrede bezaten de Engelse nog maar de kustplaats Calais. Deze oorlog zorgde voor nationalistische gevoelens.

**3.14 het joods-christelijke wereld- en mensbeeld**

Voornaamste kenmerk joods-christelijke wereldbeeld: God heeft de aarde en de hemellichamen geschapen ten behoeve van de mens de aarde is dus het centrum van het heelal. De middeleeuwse geleerden toetsen dit beeld aan de uit de klassieke Oudheid kennis om te zien wat er kon worden overgenomen. -> ze zagen de aarde als een platte schijf (niet rond), omdat er anders nog meer continenten zouden zijn en dat zou niet kunnen want iedereen stamt af van Adam, want je kon niet zomaar over de oceaan. Bekendste aanhanger: Isodorus.

Meeste wereldkaarten hadden de vorm van een cirkel met als middelpunt: Jeruzalem. Ook wel OT-Kaarten: de O omdat de kaart cirkelvormig is en de T omdat de 3 continenten (Europa, Azië en Afrika) door de zee de vorm van een T hebben. Vooral voor de Kerk waren deze kaarten goed.

Late middeleeuwen: in de 12de en 13de eeuw werden de werken van Aristoteles en Ptolemaeus vertaald naar het Latijn. Tussen 1300 en 1350 nieuwe kennis van de aardrijkskunde en in 1350 het idee dat de aarde rond is onder de geleerden algemeen aanvaard.

Als de mens doet wat God van hem verlangt kom je in de hemel.

* De mens is onvolmaakt maar heeft toch een kans op de hemel.
* De mens heeft een vrije wil, maar wordt gestraft als hij zich niet houdt aan Gods wil. God staat centraal en niet de mens. Het leven van de mensen was een voorbereiding op het eeuwige leven na de dood.

In de late middeleeuwen ging de Kerk afvalligen tijdens hun leven al bestraffen.

**3.15 Andere uitingen van de middeleeuwse cultuur.**

* In de vroege middeleeuwen was al het onderwijs verbonden aan kloosters en kerken. In de late middeleeuwen kwam het onderwijs weer tot bloei, er werden scholen opgericht in steden.
* Uit deze scholen ontwikkelden vanaf de 13de eeuw de universiteiten. Ze moeste examens afleggen en na afloop konden ze zelf les gaan geven. De oudste zijn Parijs, Cambridge en Oxford.
* In de Late Middeleeuwen werd de invloed van de Kerk op het onderwijs iets kleiner. De kerk moest het monopolie op lezen en schrijven delen met edellieden en burgers. Aan de universiteiten deden ze niet meer war de kerk hun voorschreef en gingen ze het Romeinse recht bestuderen ->afschaffing godsoordeel en het invoeren van de bekentenis (pijnbanken worden normaal). Onderwijs was voor een klein deel van de bevolking weggelegd.
* Kerken zijn de belangrijkste bouwwerken in de middeleeuwen. In de 17de en 18de eeuw zijn veel kerken gesloopt of verbouwd. 2 verschillende bouwstijlen in de middeleeuwen: de Romaanse (Vroege) en de Gotische (Late). In de grote kerken waar een bisschop zetelde, kathedralen zijn wonderstukken. De bevolking betaalde geld om de bouw te bekostigen. In de late middeleeuwen veranderde de bouwkunst en rijke burgers gaven opdrachten aan bouwmeesters.
* Deze kerken werden versierd met beelden en schilderijen. Schilderingen waren vooral bedoeld als stripverhaal, men kon tot in de Late middeleeuwen niet lezen.
* Latijn was een hele tijd de enige geschreven taal. Een voorbeeld van een middeleeuwse literatuur is de heiligenleven. Hierin wordt het verhaal van een heilige man beschreven. Deze zijn door geestelijken geschreven. Literatuur in volkstaal werd in hoofdzaak voor de adel geschreven. Het ging meestal niet over godsdienst. Bekendste is een epos (heldendicht). Vrouwen kregen in de Late middeleeuwen een betere positie aan de adellijke en vorstelijke hoven. Door hun ontstond lyriek (korte gedichten over verdriet en liefde) en in de 13de eeuw ontstond er een derde soort literatuur: korte spotdichten, novelles (korte verhalen), fabels, leerdichten en satires.