Antwoordmodel werkblad kijkopdracht Karel de Grote, de ‘Vader van Europa’

1. Noem drie volkeren waar Karel de Grote oorlog mee voerde.
* De Moren
* De Longobarden
* De Saksen
1. Geef twee redenen waarom Karel de Grote dertig jaar lang oorlog voerde tegen de Saksen.

Mogelijke antwoorden:

* De Saksen waren geen christenen. Ze geloofden niet zoals de Franken deden in één god, maar in meerdere natuurgoden.
* De Saksen kwamen vaak de grens over om Frankische dorpen te plunderen en in brand te steken.
* Karel de Grote wilde ervoor zorgen dat de Saksen christen werden.
1. De Saksen hadden niet een koning zoals de Franken, maar ze hadden stammen en stamhoofden. Waarom was dit een probleem voor Karel de Grote?

Als de ene stam zich overgeeft, wil dat niet zeggen dat de andere stam dat ook doet.

1. Wie was Widukind en waarom gaf hij zich uiteindelijk over aan Karel de Grote?

Widukind was een stamhoofd van de Saksen dat zich weigerde over te geven aan Karel de Grote en steeds opnieuw Frankische dorpen aanviel en kerken in brand stak. Om wraak te nemen op Widukind liet Karel de Grote als straf een paar duizend Saksen doden. Widukind gaf zich vervolgens over en wilde vrede.

1. Hoe wist Karel de Grote het zuiden van zijn rijk te beschermen tegen de Moren?

Het lukte Karel de Grote niet om de Moren uit Spanje te verdrijven, maar zijn leger was wel sterk genoeg om de Pyreneeën in handen te houden.

1. Waarom benoemde Karel de Grote edelen die hem trouw waren tot leenman?

Karel de Grote kon het rijk onmogelijk in zijn eentje besturen en om koning te blijven had hij edelen nodig die hij kon vertrouwen.

1. Een leenman kreeg van Karel de Grote een stuk land in leen. Noem vier dingen die een leenman in ruil daarvoor moest doen.
* De leenman moest het stuk land wat hij in leen kreeg besturen.
* De leenman moest recht spreken in het stuk land wat hij in leen kreeg.
* De leenman moest Karel de Grote advies geven.
* De leenman moest ervoor zorgen dat Karel de Grote soldaten kreeg wanneer hij op oorlogspad ging.
1. Karel de Grote liet zijn leenmannen controleren door rondreizende ambtenaren. Noem twee functies die deze ambtenaren hadden.
* Deze rondreizende ambtenaren hielden Karel de Grote op de hoogte van misstanden en opstanden binnen zijn rijk.
* Deze rondreizende ambtenaren spraken recht op het moment dat iemand zich oneerlijk behandeld voelde door een leenman.
1. Waarom liet Karel de Grote overal in zijn rijk ‘paltsen’, paleizen, bouwen?

Karel de Grote was voortdurend onderweg en kon onmogelijk overal in zijn rijk komen. In de ‘palts’ ontving Karel de Grote de leenmannen en besprak hij belangrijke zaken met hen.

1. Waarom kroonde de Paus Karel de Grote op 25 december, in het jaar 800 n. Chr., tot keizer?
* De Paus vroeg Karel de Grote meerdere keren om hulp toen hij bedreigd werd door de Longobarden (zij waren de baas in een groot deel van het huidige Italië). Karel de Grote kwam de Paus vervolgens te hulp en versloeg de Longobarden. Om Karel de Grote te bedanken liet de Paus hem naar Rome komen en op 25 december, in het jaar 800 n. Chr. tot keizer kronen.
1. Waarom liet Karel de Grote zijn ‘palts’ in Aken naar Romeins voorbeeld bouwen?

Karel de Grote was onder de indruk van de gebouwen, de kennis en de cultuur in Rome. Dit wilde hij ook in het noorden van zijn Rijk hebben en daarom liet hij in Aken zijn ‘palts’ naar Romeins voorbeeld bouwen. Karel liet zelfs marmer en zuilen uit Italië over komen.

1. Noem minimaal drie redenen waarom Karel de Grote vandaag de dag ook wel de ‘Vader van Europa’ wordt genoemd?

Mogelijke antwoorden:

* Karel de Grote liet priesters en geleerden vanuit heel Europa naar zijn ‘palts’ in Aken komen.
* Om het lezen en schrijven makkelijker te maken liet Karel de Grote een nieuwe letter ontwerpen en die letter wordt nu nog steeds gebruikt in Europa.
* Karel de Grote liet boeken opnieuw schrijven met deze letter, zo konden teksten makkelijker worden gekopieerd en verspreid over zijn rijk. Ook konden zo meer mensen over de Bijbel en andere belangrijke boeken leren.
* Karel de Grote richtte overal in zijn rijk scholen op.
* Karel de Grote probeerde de handel in zijn rijk makkelijker te maken door één munt in te voeren, net als de Euro nu.
* Karel de Grote liet een rijk na waarin één geloof (het christendom) de mensen samenbond, waarin wetten werden nageleefd en rust heerste.