Vragen

1. Bespreek de politiek van het Duitse rijk vanaf de 9de eeuw tot het begin van de 13de eeuw, bespreek ook de relatie met de kerk. Trek vervolgens kort de vergelijking met het franse rijk. (7 pnt)

**9e eeuw**

In het jaar **800** werd **Karel de Grote** door **Paus Leo III** tot **keizer** gekroond, hiermee werd de Romeinse erfenis in ere hersteld. De **Paus** stond op dat moment zwak in zijn schoenen tegenover de **romeinse** **aristocratie** die het **Pausdom** **ondermijnde**. Daarom boden de **Karolingers** hun **diensten** aan in ruil voor de **Keizerskroning**. Op die manier werd de **macht** overgedragen **van** de **Merovingers** **naar** de **Karolingers**. Tijdens Karels regeerperiode werd “**feodaliteit**” voor het eerst ingevoerd, in deze periode was het exclusief, waardoor enkel de toplaag grondgebied kreeg.

Volgens de Salische wetgeving moest het rijk verdeeld worden onder de mannelijke nakomelingen. In **813** werd Lodewijk de Vrome (Karels enige zoon) door zijn vader zelf gekroond (3 jaar later ook door de Paus). In **823** werd de erfopvolging geregeld ten voordele van zijn zoon Lotharius. Op dit moment ontstonden er echter twisten binnen het koninklijk geslacht, toen Lodewijk de Vrome in 840 stierf leidde dit ook tot de **Eden van Straatsburg (842)** waarbij Karel de Kale en Lodewijk de Duitser een alliantie sloten tegen Lotharius. De definitieve scheiding van het rijk kwam in **843 met het Verdrag van Verdun**. Hierbij verwierf Lotharius het Middenrijk, Karel de Kale West­Francië en Lodewijk de Duitser Oost Francië. Lotharius kreeg ook de keizerskroon. De keizerskroon wisselde tussen de rijken doorheen de tijd, maar vanaf 881 tot 1806 bleef de kroon in Duitse handen. Vanaf de splitsing begon de neergang van de Karolingische rijksorganisatie.

**Oost­Francië** (ging naar LdD) had nooit deel uitgemaakt van het Romeinse rijk en had daardoor een achterstand, maar vanaf de **10de eeuw** zien we dat het zich opwerkt. Het Duitse Rijk was de belangrijkste erfgenaam van het Karolingische rijk dankzij de keizerskroon, hoewel het voormalige hart eerder in het westen lag.  
Het was een uitgestrekt gebied met een lage bevolkingsdichtheid, dit was ook een reden waarom feodaliteit zich hier minder snel kon vestigen. Binnen het rijk waren er verschillende stamhertogdommen die een grote **Hausmacht** bezaten: Saksen, Salische Franken, Zwaben en Beieren. Deze konden de macht overnemen toen in 919 het Karolingische geslacht geen nakomelingen meer voortbracht. Volgens de Karolingische traditie moest het volk **een nieuwe koning kiezen**, dit werd Hendrik I de Vogelaar van Saksen, hij stichtte de **Ottoonse dynastie** wat dus weer het einde betekende van het electief keizerschap. Hendrik I zorgde dat het rijk niet meer opgedeeld kon worden en dat zijn zoon en opvolger, Otto I, als medekeizer mee regeerde. Onder Otto I vond een expansiepolitiek plaats wat het tegenstelling tussen het **rijksidee** en de **territoriale vorstendommen** onderstreepte. In 962 werd hij tot keizer gekroond door paus Johannes XII. Onder hem kwam de investituur (benoemen van de paus) in handen van de Duitse keizer.

**Otto II** wou zijn positie als keizer versterken en huwde daarom een **Byzantijnse prinses**, Theophanu, binnen het Byzantijnse rijk had de keizer nl een enorme invloed in zowel wereldlijke zaken als in zaken van geloof. Het rijksidee was echter nog steeds niet verwezenlijkt aangezien de **moeizame hegemonie** over Duitsland zich doortrok naar Italië.  
Otto III was dan weer goed bevriend met Gerbert van Aurillac (Paus **Silvester II**) en verkoos hem tot paus, de band tussen Paus en Keizer zou nooit meer zo sterk zijn.

Na Otto II en III kwam Hendrik II van Beieren aan de macht. Andere hertogdommen bleven echter tegenwerken om zelf een koning naar voor te brengen.

**11e eeuw** : De Italiaanse en Duitse steden kwamen echter in opstand, waardoor de Ottoonse dynastie aan macht verloor. De **Salische dynastie** volgde hen op (1024­1125). Tijdens deze dynastie zien we ook het **begi**n van de **Investituurstrijd** (Paus **Leo IX**) wanneer de pausverkiezingen in handen van een college van kardinalen komen in 1059. De volgende paus Gregorius VII vaardigde zijn **Dictatus Papae** uit waarbij het hiërocratische het caesarpapisme overvleugelt in de tweezwaardenleer. De macht van de paus werd pas duidelijk toen Hendrik IV door de paus Gregorius VII verbannen werd omdat hij een geestelijke had aangesteld zonder toestemming van de paus.

Tijdens **volle middeleeuwen** zien we het opkomen van de **seigneuries**, waarbij lokale heren privélegers rond zich begonnen te verzamelen en recht te spreken op hun eigen territorium. Dit kwam vooral in het **West­Frankische rijk** voor aangezien **in Duitsland** de **feodaliteit minder sterk** was. Hier werd het land vooral in leen gegeven aan de Clerus. De voordelen die hieraan verbonden waren zijn:

1. Geen nageslacht: na de dood keert het terug naar de koning
2. Worden betaald door de kerk

In **vergelijking** met **Frankrijk** kwam de **feodaliteit** in de **Duitse** ruimte pas veel **later**.

In de **12de eeuw** zien we de Zwabische dynastie van de Hohenstaufen. Vanaf dit moment kunnen we spreken van het HRR (Sacrum Imperium Romanum = tegengewicht van Pauselijke macht). De belangrijkste **Hohenstaufers** waren Frederik I Barbarossa en zijn kleinzoon Frederik II. Zij namen beiden deel aan de kruistochten, legden sterke focus op Italië en namen deel aan internationale conflicten. Door een relatief eenzijdige focus verloren ze de macht over het noorden en kwam dit in handen van de **Welfenfamilie**. Uiteindelijk viel het rijk door een te internationale visie. Na de dood van Frederik I kwamen er opvolgingsproblemen waarbij de Engelse koning Richard Leeuwenhart gevangen werd genomen, zo kwam Engeland even onder Duits toezicht. De dynastieke twisten tussen Hohenstaufen en Welfen resulteerde in de **Slag bij Bouvines** in **1214** (ondertussen dus al **13de eeuw**):

* 1. Hohenstaufen: bondgenoot Frankrijk
  2. Welfen: Italiaanse steden, Engeland, Vlaanderen, en Nederland (gesteund door paus)

→ Hohenstaufen wonnen maar vanaf Frederik II verslapte het koningschap

→ West Francië kan door de overwinning gebied uitbreiden (Normandië)

De rijksministerialen verkozen namelijk feodaliteit boven de ontwikkeling van de ambtenarij (**Statutum in favorem principem** 1231) waardoor Duitsland zich niet kon ontwikkelen zoals Franrijk. Dit was een gevolg van die te veel aandacht aan Italië had besteed. Daarbij waren er aanhoudende **conflicten** met het **pausdom** (vnl met paus Innocentius IV) waarbij de keizer zelfs geexcommuneerd zou worden.   
Na de plotse dood van Frederik II in 1250 en het snelle overlijden van zoon kregen de **territoriale vorsten** de kans om hun autonomie te versterken in hun gebieden wat tot een **lappendeken van kleine staatjes** leidde.

1. Theorie van Pirenne uitleggen via een citaat uit het boek. (5 pnt)

‘L’islam a rompu l’unité méditerranéenne que les invasions germaniques avaient laissé subsister’ is een citaat uit het boek **'Mohamet et Charlemagne'** (Mohammed en Karel de Grote) van de historicus Henri Pirenne. Volgens hem starten de Middeleeuwen vanaf het moment dat de Islam haar eerste contacten legt met Europa en het zwaartepunt voor de langeafstandshandel van het Middellands Zeegebied (mare nostrum) naar het Noorden (Rijn en Seine) verschuift. De vorige Germaanse invallers (Vikingen) hadden deze handel laten bestaan. Hierdoor ontstonden er nieuwe instituten zoals het domeinstelsel en de feodaliteit. De scheidingslijn tussen de Klassieke Oudheid en Middeleeuwen bevindt zich dus in de 7de eeuw.

Deze stelling heeft tot grote internationale debatten geleid, maar vindt tegenwoordig vrijwel geen aanhang meer. Nu stelt men dat er slechts een **degeneratie** was. De markt was al vroeger vervallen of gestagneerd, vooral door de lage bevolkingsdruk.

**Mauss en Malinovski** duiden bijvoorbeeld op het belang van **Moral economy** en **'gift exchange**' waarin relaties via goederenuitwisseling onderhouden werden dankzij wederkerige verantwoording (**do ut des**). Ze benadrukken dus het belang van giftsystemen en giftcultuur (patronagesysteem) in de handel dat Pirenne over het hoofd zag. Hij beperkt het economische systeem tot handel en heeft geen oog voor het feit dat de primaire handel buiten het 'handelssysteem' viel. Ook de vraag naar luxegoederen uit het Oosten en Zuiden bleef waardoor de langeafstandshandel nog actief was. **Grierson** benadrukt de uitgebreidheid van de giftcultuur. Volgens hem zou deze zelfs betrekking hebben op luxe-goederen.

Het probleem was echter dat het goud wegvloeide uit Europa en in de 7de eeuw voerde men de **denarii** in (zilvermunten) voor de regionale handel. De Friezen en Scandinaven maakten van Dorestad de draaischijf van de Noord­Europese handel met de Friezen als tussenhandelaars tussen Scandinavië en het Frankische rijk. Door de plundertochten van de **vikings**, waarbij ze zich vooral focusten op kerken e.d., konden ze de kerkschatten e.d. smelten. Hierdoor circuleerden er terug edelmetalen in de geldhandel, waardoor metaal terug een belangrijke functie kreeg in de economie.

1. Bespreek de hervormingen die vanaf Leo IX op gang kwamen en de strijd die volgde tot de late 12e vroege 13e eeuw. ( 5pntn)

De problemen op religieus vlak beginnen met de aanstelling van paus Leo IX door Hendrik III in 1048 (begin 11de eeuw). Zijn eerste daad is het hervormen van de pauskeuze in het jaar 1059 (college van kardinalen, openbare verkiezing). Hierdoor dwarsboomde hij de macht van de Romeinse aristocratie. Leo IX werd gesteund door twee raadsheren, Humbert en Hildebrand (die later paus Gregorius VII zou worden). Gregorius zette vanaf het begin van zijn mandaat een aanval in op de fundamenten van de rijkskerk (sterke verwevenheid kerk en staat zoals in Duitsland en Italië) met zijn *bulle* ***Dictatus papae***(1075) waarin hij stelde dat de paus het allerhoogste gezag in pacht had.

1077 ­ De macht van de paus werd bewezen door conflict met keizer Hendrik IV die na een excommunicatie en afzetting een voettocht (boetedoeningen) naar Canossa moest maken omdat hij een clericus had benoemd zonder toestemming van Gregorius VII. De paus schonk de keizer vergiffenis en de excommunicatie en afzetting werden opgeheven. Op deze manier werd een precedent gezet dat de paus hoger staat dan de keizer.  
In 1080-1084 kwam er echter als reactie een tegenpaus (Clemens III) op die na de inname van Rome aangesteld werd door Hendrik IV. Gregorius VII eindigde als onpopulaire banneling.   
Dit Investituurstrijd werd verder gezet. Zo werd het document **Donatio Constantini** heropgevist waarin staat hoe de keizer Constantijn uit de 4de eeuw de primaire positie van de paus en Rome bevestigde.

Als een soort compromis wordt het Concordaat van Worms (1122) afgesloten. Hierin wordt besloten dat de kardinalen eerst een paus kiezen en dat daarna enig wereldlijk gezag mag toebedeeld worden door de wereldlijke heerser. Dit was een poging van de investituurstrijd in het voordel van de kerk te kantelen.

Dit was echter nog geen oplossing van de conflicten.

De pauselijke macht groeit en staat op zijn hoogtepunt tijdens de heerschappij van paus Innocentius III (1198-1216) (plenituda potestas).

In 1140 concipieërt de universiteit van Bologna het ***Decretum Gratiani***, wat een feitelijke bevestiging van de tweezwaardenleer van paus Gelasius is.

Paus Innocentius III riep op tot het **4e Lateraans concilie** in 1215, waar de missionering van de massa naar voren geschoven wordt en antisemitische maatregelen worden genomen en iedereen moest 1x per jaar naar de biecht.

Er was echter en **heropleving** van het conflict onder keizer Frederik Barbarossa van de Hohenstaufen Dynastie. Hij stichte het Heilig Roomse Rijk waarmee hij impliceerde dat zijn rijk even heilig, godgegeven waren als de pauselijke staten. Zijn zoon (Frderik II) zou later beschuldigd worden van Ketterij door de volgende paus (Innocentius IV), maar hij faalt erin om hem te excommuniceren.

De 13de eeuwse pauselijke verkiezingen waren nu gesloten (**conclaaf**) omdat het kardinaal college te hard beïnvloedt werd. Verder kwam ook de mythe van Pausin Johanna op.

1. Bespreek de landbouweconomie en landbouworganisatie in de late Karolingische tijd TOT de late middeleeuwen. (7 pntn)

In de *vroegmiddeleeuwse samenleving* kunnen we het ontstaan van het **domaniaal stelsel** (het hofstelsel) situeren. Dit is een organisatiestructuur waarbij landbouw georganiseerd werd vanuit steeds groter wordende domeinen en steeds meer eisende heren. We kunnen spreken van grondheerlijkheid en grootgrondbezit met individuele boerderijen en *villae* (dorpjes van groepejs boeren). De Karolingische domeinen/vroonhoven bestonden uit het saallland/herenland en het hoeveland: het saalland was rechtsreeks van de grondheer met een klein bestuurscentrum, ‘*salle’*, waar de administratie, het hof, en de cura zetelden. Het hoeveland waren de stukjes grond voor de horigen. Dit systeem was gebaseerd op surplusextractie en arbeidsdwang waarbij de horigen hun arbeidsdiensten moesten aanbieden, een deel van de agrarische en niet­agrarische opbrengsten moesten afstaan en uitzonderlijk aan geldbetalingen moesten doen. Polyptieken gelden hier als (economische) bron. Dit zijn opsommingen van het aantal hoevelanden van een abdij, een soort inventaris en is afkomstig uit Karolingische abdijen. Het toont de grootschaligheid en interne specialisatie aan, maar we moeten de representativiteit toch in vraag stellen.

In de Karolingische periode kunnen we ook het onstaan van de **feodaliteit** noemen. Dit is ontstaan uit vazaliteit: vrije mannen die hun dienst en steun geven in ruil voor bescherming en onderhoud. Dit werd geleidelijk aan gecombineerd met uitgifte van leen (*beneficium*), wat de basis vormt voor de feodaliteit.

*Na* ***1000***zien we opnieuw een bevolkingsgroei en hierdoor moet ook de voedselproductie stijgen en is er nood aan **agrarische ontwikkelingen**. Zo zien we een intensivering (oude gronden beter benutten) door: bemesting, zorgt voor een betere bodemkwaliteit (maar dit was wellicht eerder toevallig). Men doet aan vergraning door het vee op stal te zetten en in te zetten op graan. Het braakprobleem werd opgelost via het drieslagstelsel (echter niet overal toepasbaar!), en men doet aan handelsgewassen (marktgerichtheid!). Ook zijn er nieuwe technieken zoals de risterploeg en paardentractie. Maar ook de rol van omgevingsfactoren, psycho­sociale factoren en de rendabiltiteit van de vernieuwing was van belang. Ten tweede zien we een extensivering (men gaat op zoek naar nieuwe gronden) via: ontbossing op grote schaal, maar de gewonnen grond kwam rechtstreeks in het bezit van de koning. *Koninklijke wouden werden in stand gehouden opdat de adel er zou kunnen gaan jagen*. Ook het ontginnen van klei­ en veengronden gebeurde en kolonisering. Als laatste was ook de verval van het domaniale stelsel van groot belang. We zien aristocratische opdelingen van grond en een veranderd karakter van schenkingen aan de kerk. De schenkingen worden nl opgenomen in het patrimonium van de kerk zelf waardoor ze zich onafhankelijker gaan opstellen. Ook de opkomst van steden en loonarbeid zorgt voor veranderingen. Door de bevolkingsstijging is er grondschaarste en arbeidsoverschot waardoor het systeem van pacht (uitz: Engeland) werd ingevoerd en de pure horigheid geleidelijk aan verdween. Het immobiel houden van de arbeiders was overbodig geworden.

Vanaf de **Late Middeleeuwen** vinden er **ongunstige** **ontwikkelingen** plaats in de **europese** **economie**. Men spreekt van een **conjuncterele** **contractie** aangezien er wel een **economische** **inkrimping** was maar deze bood wel degelijk een **verbetering** in de **levensstandaard** voor **bepaalde** **groepen**. Het was namelijk een gouden tijd voor de **arbeiders**.

In de jaren **1315­17** vindt er een grote **rampperiode** plaats. Deze werd veroorzaakt door ecologische factoren maar werd zeker versterkt door de menselijke kortzichtigheid. **Hongersnoden** waren het gevolg maar deze hadden **geen** grote **demografische** **gevolgen** op lange termijn. Er waren wel catastrofale gevolgen voor de economie alsook voor de fysieke gezondheid van de mensen. Ze waren namelijk gevoeliger voor ziektes. Hierdoor kwamen **epidemieën** op, waaronder de **Zwarte** **Dood**. Deze had catastrofale gevolgen voor de demografie. Tussen 1347 en 1351 sterft ongeveer **een** **derde** van de **75** **miljoen** inwoners van Europa. Daarbovenop hebben de oorlogen ook vele doden veroorzaakt Deze sterke **bevolkingsdaling** na **1350** leidde ertoe dat de **land**­**labourratio** een sterke **daling** kende **door** de **overschotten**. De **landbouw** kende hierdoor een **extensivering** door, het **landbouwareaal** **kromp** en dit zorgde ervoor dat de grondprijzen voor **verkoop** en **verhuur** dalen. Door het **tekort** aan **arbeid** gaan ook de **lonen** beginnen **stijgen**, de **graanprijzen** gaan **dalen** en het **voedselpatroon** **verandert**.

Deze gebeurtenissen hadden grote gevolgen op **sociaal** **vlak**. Ten eerste kwamen de **grootgrondbezitters** en de **kloosters** in grote **problemen**. Ze kwamen in geldnood en moesten hun **gronden** **verkopen**. ten tweede zagen de **landlozen** en **keuterboeren** een **verbetering** opkomen. Ze kregen **betere** **lonen** en er kwam een opkomst van de **landelijke** **nijverheid**. De **middenklasse** kwam ook in de problemen, zij hadden **geen** **reserves** en moesten hun gronden verkopen. Daar**tegenover** staan de **boeren**, zij konden **weerstand** bieden aangezien ze **minder** **luxeproducten** consumeerden en **grotere** **huishoudens** hadden.

1. Analysevraag: aanloop naar de kruistochten (politiek, cultureel) + beschrijving 1e kruistocht.

AANLOOP

In het Westen was er amper kennis over de Islamwereld. Terwijl daar een culturele positieve tolerantie bestond, werd er in Europa een vijandsbeeld gecreëerd. Dit leidde tot een verkeerde karikatuur van de feiten. In de Islamwereld werd eveneens gekenmerkt door de dhimma: contractuele gastvrijheid tegenover andere religies, wat bv vanuit Frankrijk niet het geval was. De traditie van pelgrimages naar het Heilige Land waren

daarom vaak gewapende bedevaarten met milities, maar die kennis was beperkt en drong niet door. Het Heilige Land was een heterogeen land, waar verschillende godsdiensten samenleefden. MAAR in de 11de eeuw was het oostelijke Middellandse Zeegebied politiek instabiel:

Het Byzantijnse Rijk kende in de 10de eeuw een versterking na veel hervormingen, maar in het begin van de 11de eeuw waren er grensproblemen uit verschillende hoeken:

­ Noormannen: vanuit Zuid­Italië druk op het Byzantijnse Rijk

­ Petsjenegen: druk vanuit de noordelijke grenzen

­ Seldjoeken: Islamitische volk die weinig aantrok aan de kalifaten en zochten zelf macht → veel invloed met een veldslag als gevolg: Slag bij Manzikert (1071) → ontstaan nieuwe rijk in het oosten v/h Byzantijnse Rijk.

­ Meer verzwakking ondanks door krachtige, nieuwe Konnendynastie (vanaf 1081).

­ lokale potentaten en verbrokkeling keizerlijke centralisme.

Syrië/Palestina (2de helft 11de eeuw): Religieuze verstrenging onder de expansie Sedjoeken & einde 11de eeuw: interne dynastieke verdeeldheid

Fatimiedenrijk Egypte (kalifaat 969): bloei in de 11de eeuw vanwege slavenimport uit Sub­Saharisch Afrika, maar in de late 11de eeuw was er crisis. Er waren conflicten door verschillende volkeren in Egypte, namelijk de Turkmenen, Berbers en zwarten, etc in het leger.

Overal en rond het Heilige Land was er onzekerheid en instabiliteit op het einde van de 11de eeuw. Daar zouden Europeanen met hun expansiedrang gebruik van maken. In 1095 riep Paus Urbanus II (oud monnik Cluny) op tot grote kruistocht (concilie in Clermont) na vraag om steun vanuit het Byzantijnse Rijk (term kruistocht pas later). Hiervoor krijgen diegenen die uit religieuze motiveringen een milites christi worden een volle aflaat (een kwijtspelling van hun zonden). Er kwamen veel reacties uit Frankrijk, Spanje, Nederlanden, etc. met als reden: Het Heilige Land moest van de Seldjoeken bevrijd worden. Er werd een intense propaganda opgezet en de kerk wint daarbij groot aanzien en aanwezigheid in de politiek. De kruistocht gaf politieke perspectieven weer, zoals het verkrijgen van een vazalstaat.

1STE KRUISTOCHT (1095­1099)

Dit werd een succes vanwege de sterke propaganda. Er kwam veel reactie uit Frankrijk en de Nederlanden, waar de kern bestaat uit Franse seigneurs en milites met daarnaast ook de derde stand (incl vrouwen en kinderen). Er ontstond een volksleger olv Peter de Heremiet (predikant). Ze trokken al plunderend en moordend door Europa. In Duitsland waren er progroms en andere massamoorden. Dit volksleger werd direct verslagen en mislukte. De baronnenleger olv Godfried van Bouillon kende wel een succes en kon Jeruzalem ‘bevrijden’. Grote afwezigen waren de Duitsers, vanwege de Investituurstrijd. De eerste kruistocht kende dus een succes, dit was mede mogelijke gemaakt door de verzwakking van het Byzantijnse Rijk, Fatamiedenrijk en het Seldjoekenrijk was toen uiteen gevallen. Geen andere kruistocht zal een dergelijke impact hebben als die van de eerste kruistocht.

1. Synthesevraag: bespreek de "waanzinnige 14de eeuw" op politiek, socio-economisch en kerkelijk vlak. Leg ook verbanden tussen de verschillende zaken.

B. Buchman introduceerde het begrip de **'waanzinnige 14de eeuw'** door een schets van het leven van een picardische edelman die de situatie in de 14de eeuw blootlegt.

Op socio-economisch vlak kende de middeleeuwen tot de **tweede helft** van de **13de eeuw** een **economische groei** waarbij de bevolking en het landbouwareaal toenamen. Hierdoor stegen de grond- en graanprijzen echter ook waardoor de lonen daalden. De **late middeleeuwen** werden vervolgens getekend door **ontwrichtingen**. Over de oorzaken van deze ontwrichtingen bestaat er een historiografisch debat. De **neo-malthusianen** leggen de focus op demografie, terwijl de **neo-marxisten** de oorzaak bij de sociaal-economische verhoudingen leggen.   
  
**De demografie** kwam onder druk te staan door hongersnoden die veroorzaakt werden door de precaire voedselbevoorrading, wat resulteerde in **subsistentiecrisissen**. De grote **hongersnood** van 1315-1317 was het meest voelbaar in de steden aangezien deze afhankelijk waren van het platteland voor voeding, eender welke storing leidde tot probleemsituaties.   
Deze **demografische crisis** had als gevolg dat de ondervoede mensen vatbaarder waren voor **ziektes**. Ook op economisch vlak trok de crisis zich door aangezien de **veestapel** niet gevoed kon worden waardoor zich **'proteïne famine'** voordeed, een tekort aan wol, leer en trekkracht van de dieren.  
Vervolgens kwam ook **de pest** (de Zwarte Dood) overwaaien door **handelscontacten** vanuit de centraal-aziatische steppen naar Italië en zo naar Nood-Europa. Tussen 1347 en 1351 was 1/3 van de Europese bevolking eraan overleden. De ziekte evolueerde van een epidemie naar een **pandemisch verschijnsel** met verschillende opflakkeringen doorheen de 14de eeuw die telkens weer veel levens koste.

De oorlogen hadden een relatief beperkte invloed op de demografie. De rechtstreekse slachtoffers beperkten zich tot strijdende edellieden, maar onrechtstreeks was de bevolking wel slachtoffer van plunderingen, verstoring van productie en handel, belegering en ziekte verspreiding (door hun reeds zwakke immuumsysteem cfr. ondervoeding)

De **neo-mathusiaanse analyse** baseert zich op de theorie van thomas **Malthus** die stelt dat de bevolking sneller groeit dan de voedselproductie wat tegen te gaan is via preventive (daling fertiliteit) en positive (hogere motaliteit) checks. David **Ricardo** voegde hier de 'wet van de dalende meeropbrengsten aan toe die stelt dat de natuur de technologische vernieuwing nooit zou kunnen bijbenen. De neo-mathusiaanse **verklaring** stelt dus dat de relatieve **overbevolking** ronde **1300** tot een **contractiefase** in de **late middeleeuwen**. De stagnerende bevolking werd veroorzaakt door de toevoeging van preventive checks bij de al bestaande positive checks (weersomstandigheden, klimaatverandering, de pest) waardoor de huwelijksleeftijd steeg en de fertiliteit dus daalde.

**De bevolkingsdaling werkte een landbouwcrisis** in de hand door een daling van de **land-labourratio**. Dit uitte zich in een extensivering van de landbouw, inkrimping van het landbouwareaal (lost villages en Wüstungen), dalende grondprijzen en stijgende lonen omdat arbeid in plaats grond schaars was. Vervolgens daalde de graanprijzen door een veranderd consumptiepatroon.

Dit bracht de **grootgrondbezitters** in de **problemen** die op hun beurt de crisis in stand hielden door grond te verkopen om de lonen te kunne uit betalen, wat de waarde van de grond deed dalen. Daarbij zochten ze heil in de vorstelijke apparaten. Deze evolutie was positief voor de landlozen en keuterboeren (hogere lonen), negatief voor de middenglasse grootgrondbezitters (gebrek aan reserves, dreiging verkoop van grond) en neutraal voor de grote boeren. Deze hadden minder consumptie dan de adel, maar ze hielden stand.

De **neo-marxistische analyse** benadrukt de rol van de sociaal economische tegenstellingen en klasseverschillen in de waanzinnige 14de eeuw. Vooral de **tegenstelling** tussen sociale **openheid (inclusie)** en **afsluiting (exclusie)** speelt een rol. De adel nam namelijk toe in aantal (inclusie), maar werd tevens ook uitgesloten (exclusie) dmv belastingen. De paradox trekt zich voort in **de steden**. Deze kunnen enkel overleven door de positieve handelsimpuls door een continue toestroom van migranten, maar anderzijds willen de ambachten en handelslieden geen concurrentie dus sluiten ze hun groepen af. **Max Weber** beschrijft dit fenomeen aan de hand van **'sociale compartimentering'** en '**statusgroepen**'. Door de arbeidsschaarste kom van onderuit een proces op gang waarin vrouwen actiever en zelfstandiger worden. De tegenstelling tussen stad en platteland verving de tegenstelling tussen de 3 standen stilaan. De stad probeerde zich beter de profileren tegenover de wildernis op het platteland, maar in realiteit waren ze afhankelijk van hen.

De late middeleeuwen werden gedomineerd door **opstanden**. In de steden kwamen deze vooral vanuit de **textielsector** en op het platteland waren het de **boeren** (die het belangrijkste goed arbeid leverden) tegen de verzwakte grootgrondbezitters. Deze werden veroorzaakt door de toenemende **spanningen** wegens een **tekort aan arbeidskrachten**, de **toenemende fiscaliteit** tgv van staatsvormingsprocessen (inluiden versclindende vroegmoderne staten) en de **religieuze hervormingsdrang** (Westers Schisma) van de anti-klerikalen (voornamelijk in het Duitse Rijk). Enkele voorbeelden zijn de Vlaamse Kustopstand tussen 1323-28, de Franse Jaquerie in 1358 en de Engelse Peasants' Revolt in 1381.   
Dit was echter **geen klassenstrijd in de klassieke marxistische zin**. Er was namelijk sociale heterogeniteit, verticale solidariteit en de sociale socio-economische orde werd zelden in vraag gesteld. Er was dus nog geen uitgesproken ideologisch onderbouwd klassenbewustzijn.

De late middeleeuwen waren dus eerder een **contractiefase** van een crisis. De crisis trof namelijk specifieke delen van de bevolking en er waren **sociale verschillen**. Er is dus een **nuance** nodig van die 'zware laatmiddeleeuwse crisis'. Daarbij was er algemeen een **verhoogde welstand** onder massaproductie, consumptie en meer vrije tijd.

1. Bespreek de consolidatie van staatsapparaten in de Late Middeleeuwen, vermeld ook bureaucratische, fiscale en juridische factoren. (5 ptn)

De **dynastieke ambities** inde volle middeleeuwen leiden tot de uitbouw van de **laatmiddeleeuwse staatsapparaten**. Dit was geen uitgedacht, doelgericht proces maar eerder het gevolg van **actie-reactie** tussen interfererende krachten. De **politieke diversiteit** bleef in Europa namelijk de realiteit. De verschillende politieke vromen varieerden van Rijken zoals het Byzantijnse en het Heilig Roomse Rijk, Koninkrijken (Frankrijk, Engeland), personele unies tussen hertogdommen (Bourgondische Lage Landen) tot Vrije boerengemeenschappen in Oost-Friesland.

De algemene tendens was het overgaan van **feodale staten naar 'moderne' staten** door een **daling** van de **suzereiniteit**  (top: koning, daaronder andere figuren) en een **stijging** van **soevereiniteit**, hoewel het streven naar soevereiniteit door feodale vorsten gefnuikt werd door allerlei vormen van mediatisation, kreeg het een positieve impuls door de juristen en administratoren (**rex imperator in regno suo**)

De **drijvende krachten** in dit staatsvormingsproces zijn de **dynastieke logica** die gebiedsuitbreiding voor ogen had, **oorlogen** die voor krijgskundige ontwikkelingen zorgden (en later ook voor de consolidatie van staat door de rol van oorlogsfiscaliteit) en de **territoriale en maatschappelijke factoren**.

De staatsvorming werd geconsolideerd door de rechtspraak, de bureaucratisering, fiscaliteit en uiteindelijk de balance of powers.

**De rechtspraak** was een middel waarmee het vorstelijk monopolie verstevigd kon worden door het lokale gewoonterecht te doorbreken (Engeland: common law!). Deze had rechtspraak had invloed van het Romeins en kerkelijk recht. Daarbij kwam de vraag tot wetgeving (requesten) ook van onderuit door de toenemende complexiteit van sociale relaties. Dit resulteerde in een nood aan geschoolde juristen in wetgeving, administratie en rechtspraak. Het was echter ene getrapte rechtspraak door het bestaan van lokale schepenbanken, vorstelijke hoven van beroep en Hoger beroep.

De poging tot het terugdringen van het lokale en regionale recht faalde aangezien deze dus bleef doorwerken.

**De bureaucratisering** zorgde ook voor een vorm van consolidatie. De **vroege ambtenarij** was in handen van de **clerici** in 'kanselarijen', maar vanaf de **13de eeuw** werden de volkstalen geïntroduceerd in de administratie en rechtspraak wat voor een **laïcisering** en **betere** **communicatie** zorgde. Leken namen de functies nu over wat de directe communicatie tussen vorst en onderdanen in de hand werkte.   
De buitenspelzetting van clerici en het toenemende belang van leken uitte zich ook in de financiële sector. De **financiële sector** was het terrein van de Noord-Italiaanse handelaars en was uitgesloten voor de clerus. Deze handelaars evolueerden van ambtenaren naar raadsheren voor Noord-Europese vorsten vanaf de 14de eeuw.

De rol van **fiscaliteit** uitte zich in de oorlogsvoering. Het belang van leningen en schuldbeheer nam toe en adellijke en stedelijke elites konden hier profijt uit halen. Dit was echter zeer kostelijk dus ging men op zoek naar andere vormen van inkomsten. Dit resulteerde in een vorm van effectieve belastingsinning dmv algemene of permanente staatsbelastingen (in engeland: de Bultaks). Het netwerk van ontvanger zorgde voor een zekerheid van de inkomsten, maar er kwam weerstand vanuit vele immuniteiten. Er was dus een groeiende nood aan extraordinaire inkomsten zoals beden omdat de traditionele domaniale inkomsten niet volstonden. Fiscaliteit werd in Engeland, de Lage Landen, Catalinië en zwitserland de basis voor inspraak dmv onderhandeling. Het vond haar oorsprong reeds in feodaliteit en zal aanleiding zijn tot de latere parlementarisering.

Al deze maatregelen zijn onderdeel van de **Balance of powers**. Burgelijke belangen en parlementarisme vonden hun **oorsprong** in de **feodaliteit** zoals in de contractuele relaties tussen vorst en onderdanen die bezegeld werden door wederzijdse eden en Blijde inkomsten. Daarbij boden de **dynastieke zwakheden kansen** voor **de onderdanen** (vnl de stedelijke elites). Deze kregen privileges en inspraak (macht) in ruil voor hun steun aan de vorst.

1. Bespreek de evolutie van het kloosterwezen vanaf de Late Oudheid tot de opkomst van de bedelordes. (7 ptn)

Het kloosterwezen is eigenlijk vanuit zeer ongeorganiseerde, niet­westelijke hoek ontstaan. Vanuit **Syrische en Egyptische experimenten** in de **3de­4de eeuw**: het Christendom werd langzaam aanvaard en het christelijke leven werd te ‘gemakkelijk’ en ze wouden het martelaarschap verkrijgen via **eremitisme en cenobitisme**. Bij eretimisme trok met zich terug in de woestijn, afgelegen plaats en leidde men een kluizenaarsleven. Voorbeelden hiervan zijn de Heilige Antonius, Pelagia, Simion de Stiliet. Het probleem

was echter dat deze manier van leven te populair werd en daarom evolueerde het naar een vorm van samenleven, het cenobitisme. Letterlijk betekent dit ‘samen aan tafel’ en ze bewaarden de waarden van het eremitisme (ontnemen genot, …), maar deden dit in groep (anders praktisch niet haalbaar). Dit mondde uit in een breder kloosterwezen met het **monastieke ideaal (pelagianisme)**, namelijk via onthechting van materiële en fysieke behoeften kan men wijsheid en geestelijke vrijheid bekomen (link martelaarschap). Het was toen zo dat monniken geen clerici moesten zijn, maar gelijdelijk aan evolueerde dit wel zo. Vrouwen mochten geen clerici worden, maar waren wel welkom in kloosters.

Bij de Westerse traditie kunnen we twee soorten onderscheiden: de **Ierse­ en Benedictijnse traditie**. Binnen de Ierse traditie leefde men volgens het ideaal van **peregrinatio**, de ziel zit in een zondig lichaam en in het concrete leven trokken ze rond naar gevaarlijke plaatsen. Kloosters werden dan ook gesticht op barre, gure plaatsen. Saint­Patrick (ca 450) en Columbanis (late 6de eeuw) zijn de prototypes vd Ierse missionarissen die kloosterstichtingen deden via het peregrinatio ideaal. De Benedictijnse traditie was dé kloostertraditie binnen het RR. Ze leefden volgens het ideaal van de **stabilitas loci en ora et labora**: het gebonden zijn aan een plaats (opsluiten in klooster) en het gebed & arbeid. Ook kuisheid, nederigheid, armoede en gehoorzaamheid waren vaste waarden. Deze kloostertraditie kende een groot continentaal success door paus Gregorius de Grote. Door het continentale success ontstonden ook veel mengvormen, pas vanaf de 10de eeuw was het duidelijk gedefninieerd. Aristocratische kloosters waren echter minder streng door hun adelleefmilieu. Zo kreeg je de **Eigenkirchen,** die de adel eerder gebruikten om hun rijkdom veilig te stellen. Men stak ook vaak afgezette koningen en ‘staatsgevaarlijk’ beschouwde personen weg in kloosters.

**­910: stichting abdij van Cluny**: de grootse orde, waarvan klooster in Cluny de moeder orde, opgericht door **Willem de Vrome**, maar géén Eigenkirch. Wilde terug gaan naar vroeger en de kenmerken vd hervorming waren: 1. Terugkeer naar de regel van Benedictus. 2. Belang van het Ora­gebod. 3. Belang van dodencultus (+Hadden veel rijkdom vergaard door de doodcultus). 4. Kerkelijke exemptie (zelfstandigheid/ x bischpplk nmng): enige aan wie ze verantwoording moesten afleggen was de paus. Er kwamen gelijkaardige Lotharingische initiatieven zoals Gorze en Brogne. Deze waren op kleinere schaal, maar hadden dezelfde principes. Waren voor andere orden iets te snobistisch. Kent terugslag in de 12e eeuw.

* In de late **11e en 12e eeuw** komt het **Erimetisme** en het ***vita apostolica*** weer op. Zij hebben kritiek op Cluny wegens te veel rijkdom. Hierdoor komt het *via apostolica* op: de bewuste keuze om in armoede te leven. Op de tweede plaats komt het **prediken** weer naar de voorgrond. Begint zoals het Erimetisme in de 4e eeuw als kluizenaars, maar wegens te groot succes gaan ze zich ook vestigen in kloosterordes. Ook omdat dit door de kerk makkelijker te controleren en te beheersen valt.

In de **12de eeuw** ontstaan heel wat **nieuwe orden**. Zo had je de **Kartuizers** met hun klooster Grande Chartreuse. Begint klein, maar verspreid zich over heel Europa en ze leiden een semi­eremitisch leven. Verder ontstaan ook nog de **Cisterciënzers** in Citeaux (1086). In tegenstelling tot Cluny hadden zij een duidelijke getrapte structuur met Citeaux op de top. Alle stichtingen volgden eenzelfde eenheidsgedrag, dat bepaald werd op de Generaal Kapittel. de Cisterciënzers stonden voor meer labora, Cluny was te veel ora, en wederom verkozen zij voor een bestaan in armoede: Ze weigerden tienden en waren zelfvoorzienend (door de labora). Hun monikken moesten door lezen en schrijven dichter bij god komen. Hun orde is sober en zo leunen zij zuiver aan bij de Benedictus regel, maar ze streven naar een meer zuivere invulling en zijn dus ‘beter’ dan Cluny. Ze waren ook actief in grensgebieden en kruistochten. (Belang Bernardus van Clairvaux: hij ijverde voor de 2e kruistocht). Er waren ook nog de **reguliere kanunniken** die zorgden voor nieuwe stichtingen en hervormingen. Ze leefden volgens de regel van Augustinus; *Regula sanci Augustini* en stichten orden, vb. Premonstratenzers van eremiet Norbert van Xanten.

Ten slotte de bedelorden (in het stadsbeeld begin **13de eeuw**):

De **Fransiscanen**, met ‘leider’ **Fransiscus** **van** **Assisi**. Hij gaat nog verder in het leven in armoede en gaat op een andere manier met de **natuur** om, hij leeft volgens een **radicale** **imitatie** van **Christus**. er ontstaan 3 takken: de extremen, de Clarissen (voor Vrouwen) en de ‘derde orde’ die niet als clerici willen leven (kunnen nog trouwen of een beroep uitoefenen).

De **Dominicanen** onder Domenicus Guzman, leven van **bedelarij** **(**zoals Fransiscanen) maar zetten meer in op het prediken van het geloof om de **ketterij** **tegen** te **gaan**. Ze geloofden in de **volkstaal**, want zo kom je tot je diepste geloof en gaven ook onderwijs in de volkstaal.

1. **Bespreek de ontwikkeling van het kloosterwezen vanaf de Gregoriaanse omwenteling**

Hoewel de **Gregoriaanse** **hervormingen** officieel pas rond de **11de** **eeuw** starten zou ik toch **beginnen** met het bespreken van de abdij van **Cluny**.   
De abdij van Cluny opgericht door **Willem** de **Vrome** wilde terug naar **vroeger**. De kenmerken van hun hervormingen waren  
1. Terugkeer naar de regel van **Benedictus** (3x8u werk, slaap, bidden)  
2. Belang van het **ora**-**gebod** (zoals abt Odo zegt "monniken zijn de engelen op aarde)  
3. Belang van de **dodencultus**, **zielenheil**  
4. **Kerkelijke** **exemptie** (dit hield dat ze geen bisschoppelijk toezicht hadden (wel pauselijk toezicht dacht ik), maar ook aan geen wereldlijke vorst moesten beantwoorden)

Nummer 4. is eigenlijk een belangrijke reden waarom ik over Cluny spreek terwijl de Gregoriaanse hervormingen nog niet begonnen zijn aangezien die **kerkelijke** **exemptie** juist **exact** hetzelfde is **wat** **Gregorius** **VII** **wilt** (hij wilt ook de seculiere invloed uit zijn Kerk)

Vervolgens waren er ook nog de **Lotharingische** initiatieven zoals Gorze en Brogne (deze hebben dezelfde principes, maar zijn op kleinere schaal dus minder belangrijk)

In de late **11-12de** eeuw komt dan het **eremitisme** en **vita** **apostolica** terug op. Dit als **reactie** **op** de **Cluny** die eigenlijk hun **eigen** **regels** niet naleeft (hadden belachelijk veel **rijkdom** **door** hun **dodencultus**) Hierdoor komt vita apostolica weer op met het **idee** van meer **predikingen** (**minder** **ora**) en meer in **armoede** leven zoals de **apostelen** en **Jezus**.   
Zo ontstaan er in de 12de eeuw heel wat orden. **Kartuizers** met hun klooster van **Grande** **Chartreuse**. Zij leiden een **semi**-**eremitisch** leven in de **bossen**. Vervolgens ook nog de **Cisterciënzers** in **Citeaux**. ZIj stonden voor meer **labora** in plaats van **ora**. Terug zelfvoorzienend zijn en soberheid.

Daarna komen nog de **bedelorden**. **Franciscanen**, **Dominicanen** (en de twee minder belangrijke **Karmelieten** en **augustijners**) Dit schrijft ik niet volledig uit omdat het gewoon in mijn samenvatting staat en ik nog wat andere dingen moet blokken nu.

**Conclusie** is dat de **Gregoriaanse** **hervormingen** inhielden dat zijn enerzijds willen dat hun **kloosterorders** kerkelijke **exemptie** hebben (**weg** met **seculiere** **invloed**). **Tevens** een **verduidelijk** en **versteviging** van de **leer** van de **kloosters**, **meer** **controle** over de kloosters en meer prediking, bekering van het gewone volk.

1. Omstreeks 1300 stond Europa op de rand van een Malthusiaanse crisis. Wat betekent deze stelling, leg uit en verklaar waarom ze wel/niet waar is.

* Voor 1300 zien we dat de economie in een opgaande fase is door innovaties op vlak van landbouw. Door een grote demografische stijging zien we echter dat de lonen omlaag gaan en treedt grondschaarste op (te veel mensen voor weinig grond) Deze subsistentiecrisis wordt volgens Malthus verklaard door de evoluerende reeksen van bevolking en voedselproductie.
  + David Ricardo heeft het dan weer over dalende grondrente en meerwaarde

­ hoe meer arbeiders/grond en hoe meer grond in gebruik ­ hoe lager het rendement.

* Kritieken volgens neomarxisten zijn dat Ricardo geen rekening houdt met het economische systeem en dat de contractiefase vooral te wijten is aan het systeem van surplusextractie door grootgrondbezitters (geen herinvestering = geen groei)

Of het al dan niet een malthusiaanse crisis is, kunnen we in het midden laten. De exogene factor die we nl. kennen onder de naam van de pest strooit omtrent deze hypothese roet in het eten. Wel kunnen we met zekerheid drie factoren als oorzaken van deze crisis aanduiden.

1. Honger ­
2. Oorlog
3. Ziekte
4. Analysevraag: Bespreek de macht van de paus in de 14e en 15e eeuw. (5 ptn)

Kerk en religie in de late middeleeuwen

1. Analysevraag (5 punten): Bespreek de opkomst en evolutie van de ridderstand in relatie tot de ‘banale revolutie’, en heb ook aandacht voor de ontwikkeling van de hoofse/riddercultuur.

De banale revolutie van de vroege 11de eeuw is het ontstaan van lokale banale heerschappijen in W­EU die de koninklijke macht verzwakten en zorgden voor een fragmentatie van de macht. Aan de basis hiervan ligt het ‘Karolingische drama’: de patrimonialisering en vererving van ambten en lenen. Er was een verschuiving van grondheerlijkheid naar banheerlijkheid waarbij niet langer grond de basis was voor macht, maar een nieuwe politieke eenheid, de **lokale bannus of seigneuries**, prerogatieve rechten (koninklijke voorrechten dus…) ging opeisen:

* rechtspraak, wat inhield dat de lokale vorst of heer z’n gang kon gaan
* belastingen (taille) en hand­ en spandiensten (gedwongen arbeid)
* terugdringing allodiale rechten kleine vrije boeren (allodium is het kleine eigendom of bezit van een vrij man of boer) en monopolies op landbouwinfrastructuur

*­ Malae consuetudines* : ‘slechte gewoonten’, gebruik van geweld

Aan de basis van de seigneuries lagen de **versterkingen en krijgslieden/milites**. Zo had je de mottes en donjons (heuvel met toren) in het Noorden en Castra’s (grotere nederzettingen) in het Zuiden. De krijgslieden/milites bestonden uit strijders uit de onmiddellijke omgeving die de heer moesten beschermen, als zijnde zijn privélegertje. Wel moet er rekening gehouden worden met verschillen en overeenkomsten binnen en buiten het vroegere Karolingische rijk. Feit is wel dat in de 12de eeuw het koninklijk of regionaal gezag veel versterkt werd in een periode van feodale versnippering, terwijl het principe van de vazallitische relaties bleef bestaan. Koningen streefden ernaar ‘publieke’ kerntaken (rechtspraak, geweldpleging, bestuur, …) te monopoliseren en te centraliseren en de lokale seigneuries van de kaart te vegen.

In de Karolingische periode schafte de aristocratie zich wapens aan, maar vanaf de 11e eeuw ging het om mensen uit lagere sociale niveaus, die uitgekozen werden omwille van hun militaire capaciteiten. Op die manier was voor deze strijdlieden **sociale mobiliteit** mogelijk binnen de cavalerie. Men had wel schrik voor de dreiging van anarchie, daarom werd de Godsvrede (Pax Dei) ingevoerd onder Cluny om het feodale geweld aan banden te leggen. Dit hield in dat de *militia* een eed moesten afleggen om bepaalde (zwakke) bevolkingsgroepen niet meer te viseren (vrouwen, kids, clerici, pelgrims, …). Later werd deze Godsvrede uitgebreid naar een Godsbestand (treuga Dei), dat van kracht ging op bepaalde feestdagen waarop er vrede moest zijn.

De **ridderlijke subcultuur** kreeg ook vorm in deze periode in de vorm van de **hoofse cultuur**. De hogere aristocratie, die Karolingische voorouders hadden, identificeerde zich met dit nieuwe riddersideaal en koppelden er ceremoniële en rituele gebruiken aan, zoals de ridderslag vanaf de 13de eeuw. Het riddersideaal kende ook een kerkelijke invloed, namelijk het ideaal van ***miles Christi***, de “strijder van Christus”, dit als voorbereiding op ideaal van de kruistochten. Parallel hiermee zien we de militarisering van de kerk in ridderordes zoals de Tempeliers, de Johannieters of de Teutoonse orde. Er werden ook toernooien georganiseerd, maar hier was de kerk sterk tegen en er kwam een verbod op. Er was ook de dienstbaarheid van de vrouw en zogenaamde onderwerping (maar in feite veranderde er niets aan de positie vd vrouw). Midden 12de eeuw zien we verschillen optreden via **rangordening** (o.m. baanderheren) en **afsluiting** (o.m. schildknapen). Het ridderschap was geen eenvormig Europees fenomeen, er waren wel degelijk **regionale verschillen** in assimilatie van het adel­ridderschap.

*Antwoord van VGK examenbundel:*

Laat Karolingische tijd (vanaf 2e helft 9e eeuw)

* Patrimonialisering en vererving van ambten (graven/hertogen)
  + Uitholling koninklijke macht
  + Vooral in Frankrijk vanaf 10e eeuw Banale Revolutie (10e­11e eeuw)
  + herhaling van gelijkaardige patrimonialisering op lagere niveaus (burggraven)
  + Leidt tot kleine machtshebbers in lokale seigneurieën, exploitatie van het gewone volk

­ Uitvalsbasis kasteel of versterking (geïsoleerde motten), niet om de boeren te beschermen, maar voor onderdrukking en tonen macht buitenstaanders

* in de Karolingische tijd stijgt het belang van de cavalerie en komt deze vooral uit vrije groepen.
  + tijdens de Banale Revolutie is er een uitbreiding van deze groepen (vb: minestralen)
  + ontstaan van Milites
  + van milites naar ridders
  + geen complete anarchie dankzij feodo­vazallitische relaties → eenvoudige milites.
* vanuit het zuid­westen van Frankrijk verspreidt zich een geweldsregulering.
  + Godsvredebeweging (10e eeuw)
  + Godsbestand
* Christianisering van de ridderethos
  + Milites Christi
* Ridderorden na kruistochten
* Vooral taal van monniken
* Hogere aristocratie gaat zich mee identificeren (Willem de Veroveraar)
  + Nieuwe subcultuur geboren
* In de 12e eeuw neemt de invloed van vrije burgers geleidelijk af en krijgt de oude adel haar monopolie terug
* Hoofse cultuur: dienstbare vrouw, hogere doelen om de eerbaarheid te promoten.

1. Synthesevraag (7 punten): Bespreek het doorleven van het Romeinse Rijk bij Justinianus, Karel de Grote, de Ottonen en Frederik Barbarossa. Heb ook oog voor context en nuanceverschillen.

In de 4de eeuw zien we de stichting van Constantinopel door keizer Constantijn.Na 476 (wanneer de laatste keizer van het WRR werd afgezet) groeit de **renovatio imperii**­gedachte, het herstel van het oude rijk. Keizer Justanianus (6de eeuw) zag de chaos slechts als een tijdelijke terugval binnen het Romeinse Rijk en wou er alles aan doen om het rijk te herstellen. Dit deed hij via **militaire heroveringen**:

* Noord­Afrikaanse oorlogen tegen de Vandalen
* Gotische oorlogen en belang van Ravenna
* Hij heroverde ook Rome zelf, al was het maar van korte duur

Hij is ook de bezieler van het *Corpus iuris civilis*; met het gecodificeerde en uitgezuiverde Romeinse recht als basis van het **wereldlijke recht**. En hij voerde ook een **actieve godsdienstpolitiek** met het Christendom als staatsgodsdienst en de vervolging van ketters. Hij koppelde ook de religieuze legitimatie aan imperialisme en veroveringsoorlogen. Hierdoor was er een heropleving van het Oost­Romeinse rijk aan het begin van de 6de eeuw.

Vanaf 768 was Karel de Grote de *Karolus Rex*: koning der Karolingers. In 800 was er de **Keizerskroning** door paus Leo III (hij had problemen met de aristocratie in Italië en vroeg de hulp van de Karolingers), waardoor de Romeinse erfenis in ere was hersteld en de macht van de Merovingers werd overgedragen op de Karolingers. Karel deed aan een politieke cultuur om zijn keizerschap in de verf te zetten en deed dit naar Romeins en Oudtestamentisch model, zo had hij een hofideoloog Alcuinus. Hij liet zilvermunten slaan met aan de ene zijde een kruisteken en aan de andere zijde zijn beeltenis. Hij zorgde voor een Bijbelse lading adhv bijnamen: Karel werd vergeleken met koning David, zijn zoon Lodewijk de Vrome met koning Salomon. De keizer beschermde het geloof en toonde zo de uitverkorenheid door God. Onder Karel spreken we van de **Karolingische Renaissance** en hij handelde onder het ideaal van **Renovatio imperi Romanorum** waarbij hij zich aansloot bij de traditie van de Romeinen en zich op die manier distantieerde van het Oost­Romeinse Rijk. Hierdoor kwamen er spanningen met het Byzantijnse rijk. Karel deed ook aan architecturale propaganda via de **paltskapel te Aken**. Aken werd zelfs voorgesteld als het nieuwe Rome, maar dan symbolisch. Hij hield ook een literaire propaganda door een nieuw duidelijk handschrift: de Karolingische minuskel (oorsprong Times New Roman). Einhard schreef een biografie over het leven van Karel de Grote: *Vita Karoli Magni* en er kwamen rijksannalen: een soort kronieken/geschiedschrijving maar met een herschreven propaganda. Er kwam ook de instelling van de keizerlijke kanselarij (wetgeving) en uitvaardiging van *capitularia.*

Ook de **rijksorganisatie was naar Romeins model** met grensmarkten, graven, zendgraven en koningen. Men ontwikkelde de ideologie van de ‘staat’**/res publica**, een ideaal dat privébelangen oversteeg. Het probleem was echter dat lokale machthebbers ‘hun’ stuk grond te hard als iets privaat bleven zien wat leidde tot machtsverbrokkeling. Het hoofdprincipe van alles was dat men gebonden was aan de keizer dmv een eed van trouw.

**Justinianus:**

* begin 4e eeuw stichting Constantinopel
* 476: einde WRR
* volgende eeuwen groeit ervan uit het oosten een renovatio imperi romanorum
* oorlog tegen de Vandalen + gotische oorlogen
* Corpus iurius civilis: Romeins recht

**Karel de Grote**

* Keizerskroning 800
* verheffende trap na koningszalving
* na steun van paus Leo III, herstellen van de pauselijke macht
* herboren Westelijk Christelijk Imperium = Renovatio Imperi Romanorum
* vgl Justinianus i/ 6e­eeuwse Byzantium, maar nu met een ideaal rijk
* muntslag → denarii Carolus Imperator Augusti
* Romeinse bestuursinrichting wordt ook gedeeltelijk opgevolgd
* evenwichtsoefening in opbouw relatie met Kerk
* Admonitio generalis

**Politieke cultuur:**

* Keizerlijke ideologie: combinatie van Romeinse, Byzantijnse en Joodse invloeden
* ook te merken in gebouwen → Paltskapel van Aken
* propaganda via o.m. Vita Karoli
* Karolingische renaissance

**Ottonen:**

* Herstel v/h keizerschap na het uitsterven v/h Karolingische rijk
* paus Johannes XII vraagt om bescherming
* vergelijking: zwakke paus Leo III
* veel Byzantijnse invloeden
* Otto II trouwt met Byzantijnse prinses
* Otto III kiest Gilbert van Aurilac als paus , Silvester II
* → relatie Constantijn en Silvester I.

**Frederik Barbarossa**

* Naast het Duitse rijk ook keizer v/h Sacrum Imperium Romanorum (= Heilig Roomse Rijk)
* Romeinse recht
* was tegen Noord­Italiaanse particuliere tendensen.

1. In de middeleeuwen heeft men op vlak van recht, staatsstructuur, cultuur,... vaak naar Romeins voorbeeld gekregen. Dit aantonen met enkele concrete voorbeelden.
2. Schets de politieke geschiedenis van Frankrijk van de 9e tot de 15e eeuw.

813: Lodewijk de Vrome → Francië

­ Verdrag van verdun → West­Franciê → Karel de Kale (843) 10e eeuw: veel feodale verbrokkeling

­ 911: Noormannen vallen Normandië binnen

­ 987: Hugo Capet (Capetingische dynastie) wordt vorst met toestemming v/d aristocratie en geestelijke leiders.

­ zijn macht = regionaal beperkt tot Île­de­France

­ symbolisch: hele grondgebied (sacrale eigenschap ­ rois thaumaturges)

­ Champagne = economische machtsfactor (jaarmarkten)

­ in Vlaanderen: zeer rijke steden tijdens deze eeuw 12e eeuw: bijna heel Frankrijk in handen v/d Plantagenets

­ uitbouw v/d macht verloopt concentrisch, slechts beperkte Investituurstrijd (gn Rijkskerk)

­ Versnelling v/d expansie onder Filips II Augustus (1180­1223)

­ Artesië + kruistochten Zuid­Frankrijk (Katharen en albigenzen)

* **13e eeuw**
* 1214: Slag bij Bouvines → grote overwinnaar + Normandiê + Anjou
  + >< Jan zonder Land, dikke verliezer
* 1229: Toulouse → Languedoc
* Uitbouw ambtenarenapparaat → baljuws, sénéchals,...
  + offficieren → betaald + verkozen
* uitdrukking van macht via gotische kathedralen (vb: Reims)
* vorst moedigde ontstaan van steden aan (door stadsrecht van feodale heerser te fnuiken)
  + uiteindelijk zijn vooral de bisschoppen ambetanteriken die moeilijk doen, staan niet graag macht af
  + steden gaan gelegenheden zoeken om hun macht verder uit te bouwen 14e eeuw: drama en opschudding alom
* 100­jarige oorlog: a clash of kings in 3 fasen
  + 1356: Slag bij Poitiers → Franse koning = gevangen; losgeld vereist
  + 1415: Slag bij Arincourt. Armignacs >< Bourguignons
    - Nederlaag voor Frankrijk
  + 1429: Kroning van dauphin → Jeanne d’Arc
    - 1433: Vrede van Atrecht met Filips
    - 1453: Slag bij Castillon → Engeland verliest!
  + uiteindelijk → institutioneel grote overwinning voor de koning
    - onafhankelijke Staten­Generaal
    - vaste belastingen
* 1358: Jacquerie: boerenopstand >< adel (vanwege slechte loonvoorwaarden, oorlog)
* 1363: Filips de Stoute krijgt Bourgondië in leen 15e eeuw
* zie stukje hiervoor over 100­jarige oorlog
* is er nog iets te zeggen?

1. Analyseer de hoofdlijnen in de geschiedenis van het West-Frankische Rijk vanaf het Verdrag van Verdun tot het einde van de Honderdjarige Oorlog.

* 843: Verdrag van Verdun
* West-Frankische rijk onder Karel de Kale
* 10de eeuw: verbrokkeling door verval Karolingische dynastie
* 987: Hugo Capet en Capetingische dynastie  
  - “Primus inter Pares  
  - Les rois thaumaturges: magische kracht aan koningschap toeschrijven, handoplegging
* Sacraal karakter koning, maar enkel regionale macht  
  - Koning: Ile-De-France (daarbuiten enkel symbolisch)  
  - Normandië: sinds 911 onder noormannen  
  - Champagne: economisch centrum (jaarmarkten)  
  - Vlaanderen: Grote steden en sterke grafelijke macht   
  - Aquitanië: v Plantagenets (vanaf 1154 Engelse kroon)
* Versnelling vd Franse uitbreiding onder Filips II Augustus (1180-1223)  
  - Uitbouw monarchie via hofcultuur en uitbouw bureaucratie en kanselarijen  
  - Territoriale uitbreiding: Artesië, Normandië, Toulouse, Languedoc, Anjou  
  - 1214: Slag bij Bouvines: Welfen, Engelse Koning, Graaf van Vlaanderen vs. Filips II, Hohenstaufen   
  - Filips II winnaaaar, mad bro xd xd: Normandië en Anjou inlijven & Artesië van Vlaanderen nemen  
  - Koninklijke ambtenarij: baljuws/sénéchals  
  - En nog wat gotische swag (vb. kathedraal v Reims)
* 100-Jarige oorlog: a Clash of Kings in 3 fasen  
  - 1356: Slag bij Poitiers: Franse Koning (Jan II) gevangen genomen (losgeld)  
  - 1415: Slag bij Azincourt -> Zware nederlaag Frankrijk  
  - 1429: Jeanne d’Arc wordt voor Karel VII gebracht  
  -> breekt het beleg van Orléans  
  -> leidt koning door vijandelijk gebied naar Reims en wordt gekroond in kathedraal (psychologisch, symbolisch keerpunt)  
  - 1435: Vrede van Atrecht: Filips de Goede (Bourgondië) & Karel VII van Frankrijk  
  - 1453: Slag bij Castillon: Engeland wordt teruggedreven en enkel nog Calais blijft in hun handen -> einde 100-Jarige oorlog

1. Geef een synthese van het leven van de gewone man/vrouw op het platteland van de late oudheid tot de late middeleeuwen. Belicht ook sociaal, economische, juridische,... aspecten.

4e­6e eeuw: stadsvlucht

7e eeuw: opkomst van de horigheid

­ vrijheid opgeven in ruil voor bescherming

­ domaniaal stelsel: boeren in hoeveland → erfelijke lapjes grond

10e eeuw: verstedelijking → belang van het platteland voor voedselvoorzienig, en emigratie naar stad wegens urban graveyard

11e eeuw: boeren = meerderheid → ‘vrijheid = realiseerbaar ideaal’ → banale revolutie

­ = ‘rustici’

­ gunstigere verpachting, lastendruk daalt, meer rechten

­ vereniging → dorpsrechtbanken, boerenmilities → reële machtsfactoren!

13e­15e eeuw:

­ bevolkingstoename tot 13e eeuw → vervolgens bevolkingsdaling door hongersnoden, epidemieën en oorlog

­ arbeidsschaarste → stijging lonen arbeiders → veranderend consumptiepatroon

­ einde horigheid → verpachting

­ ruimte voor technologische vooruitgang

Begrippen

1. Abassieden  
   Kalifaat van de Abbasieden (ontstaan ca. 749) met als hoofdstad Bagdad. Onder dit kalifaat was er een sterke culturele en literaire ontwikkelingen en professionalisering van de administratie en het leger (Islamitische gouden tijdperk). Viel uiteindelijk ineen door interne religieuze strubbelingen.
2. Abelard van Bath **Engelse geleerde (12de eeuw)** die vele Griekse en Arabische werken over astronomie, filosofie en wiskunde vertaalde naar het Latijn. Introduceerde het **Arabisch rekenstelsel** in Europa.
3. **Alarik**Leider van de Visigoten. Sloten een foederati met Rome in de Balkan, maar plunderde in 410 de stad Rome (leidde tot schrijven van Civitate Dei door Augustinus van Hippo). Trekken daarna verder richting Aquitanië en nadien richting Iberisch Schiereiland wanneer de Franken Aquitanië veroveren. Blijven daar tot de 8ste eeuw, wanneer ze veroverd worden door de Arabieren.
4. Bourguignons vs Armagnacs
5. Bernardus van Clairvaux   
   Belangrijke Cisterciënzerabt. Cisterciënzers zijn een kloosterorde die de regel van Benedictus navolgen, maar afkeurend staan tov Cluny en met nadruk op het labora gebod. Roept ook mee op tot de tweede kruistocht, die uiteindelijk op een sisser uitdraait.  
   Ideologisch debat met Abelardus: Bernardus sapientia en mystiek (god is buiten het rationeel denken), scholing moet gebeuren in kloosters. Abelardus: sapientia en scientia.
6. Columbanus

Ierse missionaris en stichter van meerdere kloosters uit de 6de eeuw die in dezelfde periode als Benedictus een kloosterregel opstelde, zijn regel bleek later minder succesvol te zijn op het Europese vasteland.

1. Justinianus

Byzantijnse keizer uit de 6de eeuw, die op verscheidene manieren de renovatio imperii idee nastreefde.  
- Territoriaal: Vandalen in Noord-Afrika, Gotische oorlogen in Italië  
- Recht: Codex Justinianus, Corpus Iuris Civillis  
- Religie: Religieuze vervolging en legitimering van oorlogen

1. Peregrinatio

Volgens de Christelijke gedachte verblijft de ziel van de mens ook maar in ballingschap en wordt dat pas opgeheven bij de overgang naar het eeuwige leven. De christelijke mens moet rondtrekken en zijn geloof verkondigen. Hij moet ook zijn eigen gemeenschap verlaten om zo een zelfgekozen ‘sociale dood’ te ondergaan. Dit zag men als een zelfopoffering.

1. Common law (gewoonterecht)

1154, 14 jaar na opvolgingscrisis, werd de Common Law geïnstitutionaliseerd door Hendrik II Plantagenet in Engeland. Het recht van de koning wordt door de onderverdeling in Shires overal gepropageerd. Lokale gewoonterecht (customs) worden overvleugeld door de King’s law.

1. Decretum Gratiani

Ca. 1140 door Gratianus. Feitelijke erkenning van de tweezwaardenleer. Wereldlijke en geestelijk macht zijn aparte zwaarden met god erboven. God verleent macht aan de paus en keizer.

1. Dictatus Papae  
   Document samengesteld door paus Gregorius VII in 1075, opsomming van pauselijke machtsaanspraken, van groot belang in de Investituurstrijd en de paus moet alle macht over goddelijke zaken uitvoeren. Hij stelt het imperium (rijk) tegenover het sacerdotium (het heilige, de kerkelijke wereld). Hij vindt het sacerdotium het belangrijkste.
2. Edward de BelijderWas de **Angelsaksische koning** van **Engeland** voordat de Noormannen in **1066** binnenvielen. Geslacht Alfred de Grote van Wessex  
   10de eeuw: koning Engeland, na dood machtsstrijd om troon: duidde Willem van Normandië aan als troonopvolger maar Harold van Wessex meer claim = kroont zichzelf = oorlog tussen Harold van Wessex + lokale adel vs. Willem van Normandië + Harald van Noorwegen  
   **­>** is de slag bij Hastings (1066) waarna Willem Van NORMANDIË wint en er een personele unie tussen Engeland en Normandië komt.
3. Exchequer  
   Engels rekenhof: 12de-eeuws Engeland: trendsettende specialisatie in Koninklijke raad, court of common pleas of common bench (rechtscollege binnen Koninklijke raad) en exchequer (Koninklijke schatkist). Dus basically de schatkist gewoon eh patjes en Emiel Blockeel is lelijk.  
   Wikipedia:” It was the name of a [British government department](https://en.wikipedia.org/wiki/British_government_departments) originating in the [Anglo-Saxon period](https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Anglo-Saxon_England) of [England](https://en.wikipedia.org/wiki/England) and responsible for the collection and the management of taxes and revenues; of making payments on behalf of the sovereign and auditing official accounts. It also developed a judicial role along with its [accountancy](https://en.wikipedia.org/wiki/Accountancy) responsibilities and tried legal cases relating to revenue.”
4. Expectantie  
   Kerk en religie in de late middeleeuwen: 14de eeuw, context afkopen ambt bij Paus van Avignon (Frankrijk), na betaling (provisie= betaling om ambt meteen te krijgen) word je op een wachtlijst geplaatst (expectantie), op papier gezet als verzekering.
5. **Factor**

Commerciële revolutie (late middeleeuwen, 13e eeuw). Een factor is een ingehuurde handelsvertegenwoordiger, die hun opdrachtgevers informeren over de wisselkoersen, prijzen, etc. De zaakvoerder behartigt echter nog steeds de zakenbelangen.

1. Fatimieden
2. Glagolitisch schrift

Het glagolitisch alfabet is het oudste [schrift](https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrift) dat ontworpen is voor een [Slavische taal](https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavische_talen). Het werd naar men aanneemt rond [862](https://nl.wikipedia.org/wiki/862)-[863](https://nl.wikipedia.org/wiki/863) ontworpen voor het [Oudkerkslavisch](https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudkerkslavisch) door de monniken [Cyrillus van Saloniki](https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyrillus_van_Saloniki) en [Methodius](https://nl.wikipedia.org/wiki/Methodius_van_Thessaloniki" \o "Methodius van Thessaloniki), twee broers. Werd gebruikt om de bijbel te vertalen.

1. Godsbestand

Zie *Treuga Dei*

1. Hadith
2. Hildebrand  
   aka Paus Gregorius VII ( eind 11e eeuw) en symbool van de **investituurstrijd**. schreef een dictaat 1075 ­ **Dictatus papae** ­ dat pleidooi was voor de zuivere hiërocratie (paus hoogste macht). Deed een aanval op het keizerschap dat ook de paus het zwaard van het wereldlijke mocht uitdelen. De Paus is heilig en mag door niemand worden beoordeeld. conflict met Keizer **Hendrik IV** die eigen kapelaan tot bisschop van Milaan had benoemd.  
   → meteen uit ambt gezet en Hendrik kreeg te maken met een oorlogsdreiging (zou om vergiffenis gaan smeken en de pauselijke macht erkennen). Gregorius zou uiteindelijk sterven als **onpopulair banneling** nadat hij vervangen werd door Clemens II. Hij kreeg wel bescherming bij Robert Guiscard (koning Sicilië en Noormannen).
3. Hohenstaufen
4. Imperial Overstretch
5. Isidorius van Sevilla  
   7e eeuw, Visigotische bisschop en auteur van de encyclopedie ‘Etymologiae’. Deze encyclopedie is gedurende de hele middeleeuwen enorm invloedrijk gebleven als basiswerk. *(volgens VGK examenbundel)*
6. Jaarmarken
7. Jaquerie  
   Boerenopstand in Frankrijk 14e eeuw (context van verschillende Laat-middeleeuwse boerenopstanden) wegens de te hoge opgelegde lasten (oorlogskosten) door onder andere de verliezen aan de honderdjarige oorlog (afgedankte soldaten die platteland kwamen bewonen).
8. Jacob Burckhardt
9. Jean Quidort  
   Parijse theoloog van Filips IV de Schone. Hij had toevoeging op de tweezwaardenleer.
10. Jeanne d'Arc  
    Derde fase (1420-53) van de 100-jarige oorlog (1337-1453): boerendochter, hoort ‘roeping van God’, Zet Krarel VII aan om haar de Franse troepen te laten leiden (eerder imagofunctie). Frankrijk wint (reeds na haar dood in 31) de slag bij Castillin, Engeland houdt enkel Calais. Resultaat: Engelse monarchie verzwakt en uitbreken van de Rozenoorlogen (1461-1485) tussen huizen van Lancaster en York.
11. Jean Gerson

(eind 14, begin 15de eeuw) befaamd theoloog en kanselier van de universiteit van Parijs. Hij schreef traktaten over ‘hoe goed te sterven’.

1. Karel VII - Gelasius I  
   ontwikkeling tweezwaardenleer 5e eeuw  
   wereldlijke en geestelijke zwaard/macht op aarde, god staat boven alles. (inspiratie civitates dei Augustinus van Hippo) Maar als puntje bij paaltje komt dan staat de paus boven de vorst.
2. Karel Martel
3. karolingisch-pauslijk verbond
4. kartuizers
5. Langobaarden  
   6e eeuw: vullen machtsvacuüm in na het wegvallen van de Goten in Noord­italië (gotische oorlogen met Justinianus). Zullen in de 8ste eeuw verdreven worden door de Franken, die in alliantie met de paus strijden tegen de arianische Lango/Longobarden.
6. Marsillius van Padua
7. **Ora et labora**Christelijk ideaal: Regel van Benedictus: gebed en arbeid: 8uur werken/8uur bidden, zelfvoorzienend + vervullend, (samen met gehoorzaamheid, kuisheid, armoede ideaal)
8. **Ostrogoten**
9. Putting-out systeem  
   Uitbestedingssysteem van plattelandsnijverheid  
   Ondernemer koopt grondstoffen en leverde die aan werknemers op het platteland. Die maakten het tot volwaardige producten, waarop de ondernemer die terug kocht en doorverkocht.
10. Peregrinatio-ideaal
11. Podèsta  
    Italië: rechters die van buiten de stad kwamen.
12. Popolo
13. **Remensas**15de eeuw: Catalaanse burgeroorlog tegen onderdrukking feodale heren: na opkomst steden trekt men massaal weg van het platteland, werkkrachten te kort → reactie heren: binden horigen aan grond, horigheid = slavenarbeid, opstand → uitkomst: werken op grond tegen betaling, remensas betekend letterlijk afkoopsom
14. **Rozenoorlogen**Successieoorlog in Engeland na het verlies (enkel Calais) in de 100 jarige oorlog tussen het huis Lancaster en het huis York over wie de rechtmatige koning van Engeland mocht zijn. Door 100 jarige oorlog zwak koningschap in Engeland: bevolking en edelen steken schuld op koning + krankzinnigheid Hendrik VI komt aan het licht, zijn vrouw op troon = edelen in opstand, huis York doet machtsgreep.
15. Seldjoeken
16. **Sjiieten**7de eeuwse afscheuring van de islam met eigen Imamtraditie. Ze willen terug keren naar de opvolgingsstrijd na de dood van Mohammed en vinden dat Ali (neef v/ Mohammed) de macht moest krijgen in plaats van kalief Abu Bakri. Ook nog interne opsplitsing van Twaalvers en Zeveners en de Vijvers. (definitief twee stromen binnen islam na 680 onthoofding imam Hoessein in Kerbala (Irak))
17. Stabilitas Loci

Benedictijnse regel, plaatsgebondenheid

1. **Wisselbrief**onvoorwaardelijke, schriftelijke betalingsopdracht in valuta vastgesteld op een toekomstige datum. Het wordt in de internationale handel meestal voor een buitenlandse begunstige gebruikt. De tussenpersoon verdient aan de wisseltransactie.
2. **Ummayaden**

Binnen islam. Kort na 660 zien we het Kalifaat van de Ummayaden die de hoofdstad van Mekka naar Damascus verschuiven. Er zijn echter regio’s met onvrede, locale bevolking kan niet integreren in het system en nieuwe clan als kalif: de Abbasieden. Rond 929 is er opnieuw het Iberisch Kalifaat van de Ummayaden.

1. Vazzaliteit

Juridische relatie tussen twee personen met hetzelfde juridische statuut maar een verschillende socio­economische macht. De lagere zweerde de hogere trouw en raad+ bijstand ttv nood

1. Vierde kruistocht  
   oegang door Byzantium is niet meer mogelijk door toenemende spanningen tussen kruisvaarders en de daar residerende orthodoxe christenen. Handelssteden (Genua, Pisa..) zien hun kans en bieden transport naar het heilig land aan. In 1204 wordt Constantinopel veroverd, maar de paus is niet tevreden met de gedane prestaties ­ roept op tot de vijfde kruistocht (Frederik II ­ Jeruzalem vredesverdrag 1228)  
   13de eeuw, Innocentius III: oproep nieuwe kruistocht, men wil niet over Anatolië/Byzantium: gevaarlijk (precaire relatie door voortdurende plunderingen vd kruisvaarders op Byzantijns grondgebied), via Venetië = bouw schepen in ruil voor verovering stad Zara = probleem want Christelijke stad, gaan toch akkoord, Paus excommuniceerde beide Venetiërs en kruisvaarders; inname Zara = stichting Latijnse Keizerrijk; kregen dan offer van Byzantijnse machtshebber Alexius III = helpen hem macht grijpen in Constantinopel = werd echter snel afgezet door Alexios V, kon echter beloftes van voorganger niet waarmaken = kruisvaarders plunderden dan lekker Constantinopel, nooit meer gedacht om naar Jeruzalem te trekken.
2. Vandalen  
   5de eeuw: volk dat samen met Sueben en Alanen de Rijn overstak in confederaties. Trokken richting het zuiden, onderlinge strijd op Iberische schiereiland (Visigoten zaten nog in Z­Frankrijk Aquitanië). Vandalen trekken door naar Noord­Afrika waar ze zich vestigen. Belangrijke graantransport. 5e eeuw zal keizer Justinianus ten strijde trekken in met zijn renovatio­gedachte.
3. Universiteit

***Karel VII Gelasius I***

ontwikkeling tweezwaardenleer 5e eeuw

wereldlijke en geestelijke zwaard/macht op aarde, god staat boven alles. (inspiratie civitates dei Augustinus van Hippo) Maar als puntje bij paaltje komt dan staat de paus boven de vorst.

***Fatimieden***

Sjiietische tak in Egypte, met als hoofdbasis Caïro. 10e eeuw.

***Marsillius van Padua***

theoloog van Lodewijk van Beieren ( Duitse keizer). Hij is arts en politieke denker. Hij stelt dat de volkssoevereiniteit, universitas civium, gemeenschap van burgers de hoeksteen van de samenleving moet zijn. Hij ijvert ook voor een scheiding der machten en stelt de kerkelijke hiërarchie in vraag.

***Wycliff***

ideoloog van het Engelse hof en theoloog. Volgens hem is wat je op aarde ziet niet de ware kerk maar zijn het oneerbare figuren. Hij wil streven naar de waarden van een onzichtbare kerk, een kerk niet van de clerus maar van de gelovigen (door God uitverkozen). Volgens hem is de oplossing dat de koning het kerkelijk domein beheert, zodat de Kerk zich kan focussen op het streven naar de waarden van de onzichtbare Kerk ***Lollarden***

***Tafel van de Heilige Geest Dorestad***

**Vrede van Atrecht**

vrede tussen Franse koning en Bourgondische hertog, waarmee de Franse burgeroorlog tussen Armagnacs en Bourgoignes beëindigd werd. Helaas te laat voor Jeanne d’Arc!

***Almoravieden***

Eind 11e­eerste helft 12e eeuw ontstaan, Kalifaat van Cordoba, o.l.v. de Ummayaden. Ze zijn geïnspireerd door de islamitische leer, wat reacties van christenen zwaar verscherpte; ze werden verdreven door de Almohaden.

***Filips II Augustus***

Koning van Frankrijk begin 13e eeuw

* vertrok samen met Frederik Barbasossa en Richard Leeuwenhart op 3e kruistocht
* Slag bij Bouvines 1214

koos zijde van Hohenstaufen en won

Vlaanderen onder Franse controle en snoepte ook Guyenne (Aquitanië) van de Engelse koning en vergrote daarmee zijn eigen koninklijk territorium.

***Gerbert van Aurilac***

vriend van Otto III en verkozen tot paus Silvester II

***Denarius (mv. denarii)***

Munteenheid

***Conciliarisme***

beweging vanuit het concilie: kardinalen en bisschoppen die meer willen bijeenkomen en de pauselijke allesbeheersend macht niet nodig achten

***Hadith***

uitspraken van de profeet Mohammed verzameld in de soenna samen met de sira (?) = het leven van de profeet.

***Decretum gratiani***

In 1140 concipieert de universiteit van Bologna het *decretum gratiani*, wat een feitelijke bevestiging van de tweezwaardenleer van paus Gelasius (5de eew) is. Leidt tot groei van de macht van de Kerk. tweezwaardenleer gaat terug op het civitates dei van Augustinus. God de almachtige en de aardse stad, daar waar de macht wordt verdeeld onder de wereldlijke en de geestelijke.

***Jaarmarkten***

onderdeel commerciële revolutie, werden gestimuleerd in de Late ME door de regionale vorsten. Belangrijke plaatsen waren de Vlaamse Kustvlakte, Champagnestreek, etc. vanaf 1300 zal het afzwakken door de 100 jarige oorlog in Frankrijk en omdat er meer nood was aan permanente markten.

***Imperial Overstretch***

tendens van rijken om zichzelf ver uit te strekken, over grenzen van beheersbaarheid heen. Het rijk overschat zichzelf en schat economische draagkracht verkeerd in. Rijk strekt uit, economie kan niet meer volgen. vb: Romeinse Rijk?

***Concordaat van Worms***

1122 poging tot consolidatie van Investituurstrijd.

Paus mag bisschoppen bekleden met geestelijke macht, daarna kan de vorst ze wereldlijke macht geven.

***Concilie van Konstanz***

einde westers schisma 1417­18

Martinus V wordt verkozen tot Paus, eindelijk terug één paus

***Admonitio generalis***

Door Karel de Grote uitgevaardigd in 789, pleit voor hervormingen op het gebied van scholing. Er werden abdij­ en kapittelscholen gesticht waarbij deze het centrum van kennis werden.

***Unam Sanctam***

Reactie op het wereldlijke bestuur (anti­geestelijke maatregelen) van Filips IV in Frankrijk. hernemen van Dictatus Papae door Bonifatius VIII 1302

Filips IV was daar niet tevreden mee, zet Boni gevangen en beschuldigt hem van ketterij.

***Westers Schisma***

breuk in de Westerse kerk. 1378­1417

Filips IV beschuldigt paus Bonifatius VIII van ketterij en zet hem gevangen. Paus Clemens V verhuist pauselijke curie van Rome naar Avignon. 14e eeuw

Ondertussen is de Duitse koning Lodewijk van Beieren bezig met een keizerskroning in Rome met zijn tegenpaus. (+steun vanuit Engeland)

Nationale belangen dus!

Ook roering in de geestelijke wereld: conciliarisme versus curialisme

conciliarisme: bisschoppen en kardinalen die vinden dat er meer concilies moeten zijn en dat de paus niet de absolute macht mag dragen.

curialisme: paus en zijn curie die het tegenovergestelde vertellen.

komt tot een punt waar er drie pausen zijn: Rome, Avignon, Pisa

concilie van Konstanz 1417­18: 1 verkozen paus **Martinus V** = einde schisma

kleine opflakkering met concilie van Basel, maar vanaf 1460 einde conciliarisme. victory voor Pauselijke curie!

***Tempeliers***

12de eeuw opgericht, christelijke ridderorde, spiritueel ridderideaal Christi: verdediging kruisvaarderstaten, handel + hospitaal + bankwezen (alle bezittingen als waarborg gegeven = niet meer terugkomen = chaching) → grote invloed + rijkdom

Gent: grond ‘Briel’, van Zeger II gekregen, dubbelslot gebouwd, Lam Gods referentie Christi milites ­ Godfried van Bouillon; 14de eeuw opgeheven onder invloed van Filips IV die de Paus tempeliers tot ketters oproept. Goede zet van Filip aangezien hij grote schulden

***Moderne devotie***

spirituele groepering binnen christendom 14e eeuw Geert Grote

verinnerlijking van christendom, voorloper van protestantisme?

­ klooster van Windesheim

***Katharen Waldenzen***

ontstaan in de 12de eeuw en genoemd naar de Franse koopman Pierre Valdès. Ze streven armoede na en beschouwen de Bijbel als de enige geloofsautoriteit.

***Cenobitisme***

∙ betekent letterlijk ‘samen aan tafel’. Men gaat de extremen van het eremitisme bewaren (zoals het ontnemen van genot) maar dit gebeurde dan in groep (want anders was het praktisch niet haalbaar). Men streefde ook zuiverheid na (cf. pelagianisme)

***Kartuizers***

11de eeuw: Orde van de Kartuizers, Grande Chartreuse: semi­eremitisch leven: integratie eremitische afzondering en gemeenschap: alle dagen in afzondering behalve Zondag, redelijke verspreiding

***Zeger II***

1200: Burggraaf in Gent, schonk lap grond ‘Briel’ aan Tempeliersorde in Gent, zij bouwden het Dubbelslot, hier statuette ruiter met wapenschild Zeger II

***Joanna van Constantinopel***

Dochter graaf van Boudewijn IX, keizerin van Latijnse rijk 1204, trouwde ook nog met Portugese koning, lag aan basis stichting begijnhoven

***Domenicus Guzman***

stichter van Dominicaanse orde rond 1200. zetten sterk in op reconquista en kettervervolging, ‘domini canes’ = waakhonden van paus

***Jan Zonder land***

Verloor de slag bij Bouvines 1214, kort daarna in 1215 onder druk van de edelen in Engeland moeten het Magna Carta ondertekenen, de koninklijke macht werd gedrukt. (hence: koning ‘zonder land’)

***Peregrinatio­ideaal***

Verblijf ‘in den vreemde’, 6e­7e eeuw, ballingschap, zich vestigen op afgelegen, onherbergzame plekken en christianiseren op het continent. (*volgens VGK examenbundel*)

***Wustung***

14e­15e­eeuw, verlaten en vergeten nederzettingen, demografische achterstand; zogenaamde wustungsperioden (pest). (*Volgens VGK examenbundel*)