
Paragraaf 2.3 “De steden komen weer tot bloei”

# KENMERKENDE ASPECTEN = De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving. + De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.

*Grote historische veranderingen beginnen vaak met een ‘revolutietje’ in de landbouw/techniek. Voldoende voedsel zorgt namelijk voor andere / nieuwe mogelijkheden (waaronder nieuwe uitvindingen).*

**Rond 1000**

* Terugdringen van woeste (onontgonnen gebieden) gronden
* Verbetering landbouwmethode
  + ‘**drieslagstelsel’**
* Verbetering landbouwtechniek
  + ‘**risterploeg’**

Ontstaan van een overschot in voedsel. Wat te doen daarmee? 🡪 verhandelen op **markten**

*Waar?*

* Machtscentra
* Knooppunten van wegen
* Knooppunten van waterwegen

(Her)ontstaan van **agrarisch-urbane samenleving** met plaats voor (hervonden) beroepssectoren:

* Handel

Ontstaan van Hanze, geldeconomie, gilden, burgerij

* Ambacht

Dorpen groeien uit tot steden, oude (Romeinse) steden hervinden zich: de tijd van Steden en Staten (1000 – 1500) is begonnen!

Nota Bene:

De organisatorische structuren van de Romeinen ontbraken in deze hervonden agrarisch urbane samenleving. Dit zie je terug in wet- en regelgeving (was er niet echt, gesproken recht), maar ook bijvoorbeeld in het feit hoe een stad was opgebouwd: wirwar van nauwe straatjes zonder voorzieningen zoals waterleiding of riolering.

De beginnende stad werd aanvankelijk nog bestuurd door de heer waar de stad in viel. De inwoners van de stad gingen onderhandelen met de heer om het bestuur van hun stad zelf te regelen. (want als de heer het bestuurd is het inefficiënt)

Inwoners van de stad vroegen: **privileges** (voorrechten) bij de heer zoals:

* Recht om jaarmarkt te houden
* Eigen rechtspraak te regelen
* Tolvrijheid
* Recht om een verdedigingsmuur te bouwen

Samen zorgen deze voorrechten voor een document wat we: **STADSRECHT** noemen *(dus het recht van een stad om zichzelf te besturen)*. De inwoners van de stad noemen wij dan ook **BURGERS**, want zij hebben inspraak in het bestuur van hun eigen stad. LET WEL: alleen de vooraanstaande inwoners (die noemen we **patriciërs**) van de stad hadden inspraak in het bestuur.

Bijvoorbeeld: kooplieden, en later ook ambachtslieden (leden van **gilden**)

!!! De heer die eerst over de stad baas was gaf graag stadsrechten af, want in ruil kreeg hij: BELASTINGEN en MILITAIRE STEUN. !!!