- G E S C H I E D E N I S -

*Geschiedenis indelen*

# Indeling in periodes

## Prehistorie

Dit is de tijd vanaf het ontstaan van de mens tot aan het moment waarop er geschreven bronnen zijn. Archeologische vondsten, zoals botten of stenen voorwerpen, zijn de belangrijkste bronnen van onze informatie. Maar zonder geschreven bronnen, kan men niet achterhalen wat de mensen dachten, voelden of geloofden. Het begin van de prehistorie is ook niet duidelijk. Maar in Nederland eindigde de prehistorie in 12 v. Chr. met de komst van de Romeinen. Voor andere volken begon de historie al eerder: de Soemeriërs in het Midden-Oosten kenden in 3300 v. Chr. al het spijkerschrift en de Egyptenaren snel daarna de hiërogliefen.

## Oudheid

Volkeren als de Soemeriërs, de Egypternaren, de Grieken of de Romeinen behoren tot de Oudheid. De oude Grieken hadden in de periode 500-330 v. Chr. in de beeldende kunst, architectuur, de letteren en het wetenschappelijk denken een niveau bereikt dat klassiek was: van blijvende waarde voor volgende generaties. Vandaar ‘**Klassieke periode**’. In de vierde eeuw v. Chr. veroverden Macedoniërs Griekenland en onder leiding van Alexander de Grote daarna Egypte en Klein-Azië tot aan de Indus. Zo verspreidde de Griekse cultuur, en daarom kreeg de periode van circa 330-30 v. Chr. de naam **hellenisme**. De Romeinen veroverden weer de Griekse en hellenistische gebieden en verspreidden zo de cultuur verder naar het westen. Sinds dat moment spreken we van een Grieks-Romeinse cultuur.

## Middeleeuwen

Aan het einde van de Romeinse periode, 350-550, werd Europa tijdens Volksverhuizingen overspoeld door volken met minder cultuur en wetenschappelijke kennis. Ze brachten het niveau van de ontwikkeling flink omlaag. Na de onrust en chaos herstelden de Franken, een Germaanse stam, in West-Europa het staatsgezag. Het christendom stond in alles centraal. Er ontstond een standenmaatschappij, waar mensen zich bevonden in de geestelijkheid, adel of burgerij. De standenmaatschappij en het feodale stelsel horen bij de **vroege Middeleeuwen** (500-1000). De **hoge Middeleeuwen** (1000-1300) was de tijd van kastelen, ridders en hier was ook het feodale stelsel bepalend. Steden breidden uit en handel was in ontwikkelde snel. In de **late Middeleeuwen** (1300-1500) hadden steden zoveel macht dat ze de macht van de adel aantastten. Koningen maakten gebruik van belasting om de vorming van hun staat te bekostigen.

## Vroegmoderne tijd

Na de Middeleeuwen volgde er een wedergeboorte, de **Renaissance**, van de Klassieke Oudheid. In Nederland brak er een periode van grote welvaart aan, de **Gouden Eeuw**. Er veranderde veel, maar de standenmaatschappij stond centraal. Pas in de 18e eeuw, de eeuw van de **Verlichting**, spraken filosofen zich uit tegen de maatschappelijke verhoudingen die tot onderdrukking en uitbuiting leidden. Er kwamen steeds meer nieuwe uitvindingen op het gebied van de natuurkunde en medische problemen.

Tijdens de Franse Revolutie werden veel van de Verlichtingsideeën in praktijk gebracht. In de nacht van 4 op 5 augustus 1978 werden de voorrechten van de standen opgeheven.

## Moderne tijd

Voor de wet waren nu alle mensen gelijk, iedereen was burger. Dit is het begin van de Moderne tijd, die tot nu voortduurt. De rechten en plichten van burgers zijn vastgelegd in een grondwet, maar in praktijk profiteerden (in de 19e eeuw) vooral rijke burgers van de wetten. Boeren en arbeiders bleven arm en achtergesteld en streden nog ruim 100 jaar voor politieke en sociale rechten.

# Indeling in maatschappijtypen

In de prehistorie leefden de mensen van de jacht en het verzamelen van voedsel, in een samenleving van **jagers-verzamelaars** dus. De verschillende materialen die ze gebruikten voor gebruiksvoorwerpen, werden de naam van de verschillende periodes: Steentijd (tot 2100 v. Chr.), Bronstijd (2100-700 v. Chr.) en IJzertijd (700-12 v. Chr.). De verschillende volken zijn vernoemd naar de vorm van het aardwerk dat ze maakten en hun manier van versieren. Met de bandkeramiekers (5300-4800 v. Chr.) begon in ons land de **agrarische samenleving**, zij waren de eerste boeren.

In de Romeinse tijd ontwikkelden zich in onze streken de eerste steden, dus ontstond er een **agrarisch-urbane samenleving**.

Na de Volksverhuizingen verdween dit maatschappijtype grotendeels, er was weer sprake van een **agrarische samenleving**. Pas vanaf het jaar 1000 ontstond er opnieuw een **agrarisch-urbane samenleving**.

Vanaf 1750 kwam in Noorwest-Europa een **industriële samenleving** op, vooral in Engeland. Stoom- of waterkrachtmachines produceerden steeds meer machines.

## Revoluties

De overgang tussen de maatschappijtypen kan soms erg ingrijpend zijn, dit zijn revoluties. Deze beginnen in verschillende gebieden op een ander tijdstip.

* De **landbouwrevolutie** is de verandering van een jagers-verzamelaars samenleving naar een landbouwmaatschappij met akkerbouw en veeteelt.
* De **urbane revolutie** is de verandering van een landbouwsamenleving naar een stedelijke samenleving.
* In de **Industriële revolutie** werd en de ambachtslieden met gereedschappen en eenvoudige werktuigen vervangen door stoommachines en fabrieken.

# Indeling in tijdvakken

De prehistorie wordt ook wel de **Tijd van jagers en boeren** genoemd. In het beeldmerk staat op de achtergrond een grotschildering, met op de voorgrond een aardewerken pot.

De Klassieke oudheid valt samen met de **Tijd van Grieken en Romeinen**. In het beeldmerk worden de Grieken gesymboliseerd door de Griekse tempel en op de achtergrond staat een Latijnse tekst.

De Middeleeuwen zijn verdeeld in twee tijdvakken: de **Tijd van monniken en ridders** (500-1000) en de **Tijd van steden en staten** (1000-1500). De ridders worden in het beeldmerk voorgesteld door de helm, terwijl op de achtergrond het kapiteel van een kloosterzuil verwijst naar de monniken. In het beeldmerk van het tweede tijdvak zie je op de achtergrond opnieuw een kerk, en de stad wordt in het beeldmerk gesymboliseerd door de stadspoort.

De Vroegmoderne tijd bestaat drie tijdvakken. De **Tijd van ontdekkers en hervormers** (1500-1600) valt samen met de Renaissance. Je ziet daarom in het beeldmerk een silhouet van het schip van Columbus, met daarachter een tekening van Leonardo da Vinci, een beroemd kunstenaar en wetenschapper.

In de 17e eeuw slaagden de vorsten erin om hun staatsmacht flink uit te breiden. Hun kroon staat in het beeldmerk van de **Tijd van regenten en vorsten** (1600-1700), met daarachter een schilderij van de Amsterdamse Herengracht.

De **Tijd van pruiken en revoluties** (1700-1800) valt samen met de Verlichting, hier kwamen rijke burgers en adel bij elkaar om wetenschappelijke experimenten te doen, zo’n bijeenkomst staat op de achtergrond van het beeldmerk. Op de voorgrond zie je het symbool van de Franse revolutie, de guillotine.

In de 19e eeuw, de **Tijd van burgers en stoommachines** (1800-1900), hadden de rijke burgers de fabrieken en politiek in handen. Vandaar dat in het beeldmerk een fabrieksgebouw staat tegen de achtergrond van een grand café. Dit was de plek waar ze vergaderden en de laatste politieke nieuwtjes doornamen.

De 20e eeuw is opgedeeld in twee tijdvakken. In de **Tijd van wereldoorlogen** (1900-1950) was er veel chaos door twee wereldoorlogen, de tank is daar symbool voor. Op de achtergrond van het beeldmerk demonstreren werklozen tijdens de crisisjaren.

De **Tijd van televisie en computer** (1950-heden) wordt op politiek gebied vooral beheerst door de Koude Oorlog met de raket als symbool in het beeldmerk. In de welvarende westerse wereld bepalen de televisie en computer het leven op het gebied van vermaak en kennisverspreiding.

# Jaartelling en jaarkalender

Niet overal op de wereld worden dezelfde jaartelling en jaarkalender gebruikt. Een jaartelling staat voor het tellen van de jaren, een jaarkalender geeft aan hoeveel dagen een jaar heeft en hoe dat jaar is ingedeeld. Wij gebruiken de christelijke jaartelling en jaarkalender.

Joodse schriftgeleerden hebben berekend dat de schepping van de aarde en de mens in 3761 v. Chr. plaatsvond. Joden baseren hun tijdberekening op die schepping. Zo was ons jaar 2000 volgens de **joodse jaartelling** het jaar 5760.

Op het gebied van de kalender volgden de mensen in de Middeleeuwen de Romeinse traditie. In de 4e eeuw bepaalde de kerkleiding dat die juliaanse kalender als officiële kalender voor alle christenen zou gelden, de **christelijke jaartelling**. Vanaf de 6e eeuw werd de geboorte van Jezus Christus als startpunt genomen, daarvoor was het de stichting van Rome. In de loop der eeuwen bleek dat een jaar op de juliaanse jaarkalender iets korter was dan de tijd die de aarde nodig heeft om eenmaal rond de zon te draaien. Daarom voerde paus Gregorius XIII in 1582 het schrikkeljaar in. Vanaf die tijd spreken we daarom van de gregoriaanse jaarkalender.

In de 7e eeuw kreeg de islam veel aanhang. Volgelingen van de profeet Mohammed veroverden een enorm rijk. Moslims kennen een jaarteling die telt vanaf 622 toen Mohammed van Mekka naar Medina vluchtte. Eén jaar telt volgende de **islamitische jaartelling** 354 dagen, verdeeld over 12 maanden van 29 of 30 dagen. De islamitische maankalender is dus korter dan onze gregoriaanse zonnejaarkalender.