**Samenvatting: Tempelieren, Christusorde en Hendrik de Zeevaarder**

**(Versie 20221018)**

Ten tijde van de kruistochten werd in Jeruzalem de orde der Tempelieren opgericht. (Op de plek waar vroeger de tempel van Salomo had gestaan; vandaar de naam). Men was ridder en kluizenaar tegelijk. De ridders streden voor het goede, maar ze hadden geen eigen bezittingen. Ze leefden net zo arm als Christus eens geleefd had.

Na de laatste kruistocht hadden de Tempelieren geen functie meer. Er kwamen immers geen pelgrims meer die zij moesten verzorgen. En strijden tegen de overmacht aan Arabieren was onmogelijk.

Daarom gingen ze terug naar Europa en wel naar Frankrijk. De Franse koning, Philips de Schone (ca. 1300 n.Chr), zag de uitbreiding van de vele kloosters met lede ogen aan en begon de Tempelieren te vervolgen en uit te roeien. Deze vonden een veilig heenkomen in Portugal. De orde kreeg een nieuwe naam: Christusorde. Aan het hoofd stond Enrique, zoon van koning Juan I van Portugal, later bekend als Hendrik de Zeevaarder.

Enrique had samen met zijn broers Eduardo en Pedro veel roem en eer behaald, door de verovering van het Arabische Ceuta (Noord Afrika).

Hierdoor aangemoedigd zocht Enrique een mogelijkheid een nieuw soort *“kruistocht”* te ondernemen tegen de Arabieren, maar dan per schip. Dit zou hij echter nooit alleen kunnen. Portugal was immers maar een klein landje.

In die tijd deden geruchten de ronde, dat ergens in het oosten nog een geheimzinnig christenrijk zou bestaan waar de Priesterkoning Johannes zou regeren. Deze zou een incarnatie van de *“vierde koning”* op aarde zijn. Enrique hoopte dat deze hem zou willen helpen de Arabieren te verslaan en Palestina te bevrijden.

Om het rijk van de Priesterkoning Johannes te vinden, richtte Enrique een nautisch centrum in op een hoge rots, genaamd Sagres. (Nautisch betekent *“zeevaart”*). In dit centrum werden zeelieden opgeleid, zeekaarten bestudeerd en nieuwe gemaakt; navigatie instrumenten verbeterd en grote expedities over zee voorbereid.

Enrique ging nooit zelf mee op de schepen. Hij was slechts de organisator en hij hield toezicht. Uren kon hij zwijgzaam uitkijken over zee, om te zien of zijn schepen terugkwamen met goed nieuws.

Het rijk van Priesterkoning Johannes werd nooit gevonden. Maar het gevolg was wel, dat de zeelieden telkens een stukje verder durfden te varen langs de westkust van Afrika. Zo werden de bekende eilandengroepen in de Atlantische Oceaan ontdekt en door de Portugezen bezet. (Azoren, Madeira, Canarische eilanden)

De verschrikkelijkste geruchten deden de ronde over wat er gebeurde als men Kaap Bojador voorbij voer. Toen een Kapitein na heel veel twijfels dat uiteindelijk waagde, bleken de geruchten ongegrond: de schepen vielen niet van de aarde af en de zee kolkte en stroomde er niet, zodat de schepen ten onder gingen. En men kwam in contact met Arabische stammen die dwars door de Sahara naar de Afrikaanse kust trokken. Met hen werd handel gedreven!

Maar de grote onopgeloste vraag was natuurlijk: *waar ligt het zuidelijkste puntje van Afrika?* Het antwoord op die vraag heeft Enrique niet meer mogen meemaken. Na zijn dood wist Vasco da Gama in 1498 dat punt te bereiken. Dankzij de inspanningen van Hendrik de Zeevaarder zijn wel heel veel nieuwe landen en eilanden ontdekt.

**0-0-0-0-0**