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

*Tijdvak 4*

# **Tijdvak 4**

- T I J D V A N S T E D E N E N S T A T E N -

*4.1 De opkomst van handel en ambacht die de basis legden voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving.*

Op de kruising van handelsroutes kwamen veel handelskaravanen, waardoor de boerderij een regionaal handelscentrum werd. De hertogen wilden deze routes door gevaarlijk gebied beschermen, dit werden zogenaamde ‘geplande’ steden. Lokale boeren kwamen hier hun landbouwproducten voor gebruiksgoederen verhandelen, en zo breidden de steden steeds meer uit. Een stad had vaak een markt, wat duidt op veel economische interactie binnen de stad. Ook wordt er steeds meer aan ambacht gedaan.

*4.2 De opkomst van de stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden.*

(Voorbeeld) Hendrik I verleende aan Eindhoven stadsrechten om het gebied verder economisch te ontwikkelen. Bij die stadsrechten hoorden economische en politieke rechten:

* marktrecht voor een wekelijkse markt
* tolvrijheid voor burgers
* eigen rechtspraak door schout en schepenen
* recht voor burgers om door hun eigen rechter berecht te worden

*4.3 Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.*

De scheiding der machten zat destijds zo in elkaar:

 Paus 🡪 bisschoppen 🡪 priesters = geestelijke macht

God

 keizer 🡪 koning 🡪 edelen = wereldlijke macht

De twee takken konden elkaar beïnvloeden en zo ontstond er een onduidelijke machtenscheiding. De investituurstrijd is een voorbeeld: strijd om welke macht de bisschoppen mag bekleden met het gezag. Deze strijd vond plaats in de 11e en 12e eeuw tussen de Duitse keizers en de Paus. Het feodaal stelsel verwaterde omdat lenen erfelijk overdraagbaar was. De keizers en koningen probeerden hun macht te handhaven en gaven hun lenen aan vazallen die ze niet erfelijk konden overdragen, namelijk geestelijken. Dus benoemden zij vaak bisschoppen, en dit ging tegen het beleid van de Paus in.

De Paus bekleedden bisschoppen met de tekenen van episcopaat: mijter, kromstaf, vissersring en het borstkruis. De keizers en koningen deden dit niet, en hun bisschoppen werden dus ook niet erkend door de Paus.

Het hoogtepunt van de investituurstrijd was in de tijd van Hendrik III. Hij probeerde zijn wil door te drukken ten koste van Paus Gregorius VII, terwijl op de achtergrond de hervormings-bewegingen speelden. Dus deed de Paus de keizer in de ban (uitsluiten kerkelijke gemeen-schap en geen toegang tot hemel).

De onderdanen geloven niet meer in een keizer die naar de hel gaat, dus Hendrik vraagt om vergiffenis:

* gaat in een boetekleed naar de rotsburcht van Canossa
* de Paus liet de keizer een paar dagen wachten in de sneeuw
* na drie dagen accepteerde de Paus de boetedoening

Toen is het concordaat van Worms opgesteld. In het verdrag staat dat een bisschop een geestelijke en wereldlijke macht heeft, wat dus goed is voor de kerk, ze hebben nu meer te zeggen binnen het wereldlijke bestuur.

*4.4 De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, o.a. in de vorm van kruistochten.*

Kruistochten waren militaire tochten van westerse christenen onder het mom van een gewapende pelgrimstocht. Het doel was om heilige plaatsen in het Midden-Oosten in handen te krijgen. De tochten zijn een vroege vorm van de Europese expansie.

De oorzaken voor de kruistochten waren:

* minder tolerantie voor joden en christenen in het Midden-Oosten door verovering van het Heilige Land door de Seldjoeken
* de Byzantijnse keizer vroeg de Paus om steun

De aanleiding voor de kruistochten was dat de Paus opriep tot een gewapende pelgrims-tocht waarmee mensen een aflaat konden verdienen.

De motieven van de Paus waren:

* uitbreiding van de Kerk en groei van aanzien van de Paus
* veiligheid voor pelgrims als de Seldjoeken verdreven zijn
* een gezamenlijke vijand lost de conflicten tussen edelen in West-Europa op.

De motieven van kruisvaarders waren:

* economische kansen
* verkrijgen van grond want in Europa was dit moeilijk te verkrijgen
* zonden werden weggenomen, aflaat

*4.5 Het begin van staatsvorming en centralisatie.*

In de 14e en 15e eeuw nam het proces van staatsvorming en centralisatie een vlucht. Vorsten probeerden een krachtig bestuur te vormen, maar dat succes was heel afhankelijk van de vorst. Staatsvorming betekende dat vorsten streefden naar een gesloten gebied met een stevige bestuursstructuur. Centralisatie zorgde voor een centraal bestuur vanuit een hoofdstad over een gebied.

Door het verstevigen van de eigen macht komen de vorsten in conflict met lokale heersers, de edelen. De koningen willen in plaats van verschillende afspraken met elke ‘leenman’, een eenheid. De koning zorgde dan voor:

* uniforme wetten en rechtspraak
* vertegenwoordiging in Staten-Generaal
* heffen van belastingen

toename van deze belangen o.a. doordat ze geen privileges meer wilden verlenen aan de leenmannen

* geschoolde ambtenaren

Dit zorgde voor het particularisme bij de edelen. De strijd van de edelen, steden en gewesten voor het behoud van hun privileges, dus tegen de uniforme wetten en centralisatie.