**Week 2, Dag 4 en Dag 5, Karel de Grote (Versie 20230108)**

**(Overgenomen van het boek “Karel de Grote” uit de serie “De Groten van alle tijden”)**

**1.DE PEPIJNSE SCHENKING**

In754 kwam Stefanus II, de opvolger van Zacharias, naar het Frankische rijk en riep Pepijns hulp in tegen Aistulf, de koning van de Longobarden, die zijn macht in Italië steeds meer uitbreidde. In de Karolingische burcht van Ponthion werd een nogal ingewikkeld verdrag gesloten: als tegenprestatie voor hun kroning namen Pepijn en zijn zoons de verplichting op zich de kerk tegen de Longobarden te beschermen en haar die gebieden te schenken die de Longobarden aan de Byzantijnen hadden ontrukt en bovendien nog de hertogdommen van Spoleto en Beneventum, Venetië, Istrië en

een deel van Corsica (de zogenaamde Pepijnse schenking). Pepijn werd daarna met zijn gemalin Berthrada (ook wel Bertha genoemd) en zijn beide zoons Karel en Karloman in de abdijkerk van St. Denis nogmaals door de paus gezalfd. Paus Stefanus verleende hem en zijn zoons bovendien de titel van 'Patricius Romanorum', die de exarch van Ravenna had gedragen, en gebood de edelen van het Frankische rijk alleen maar koningen te kiezen die waren voortgekomen uit de nakomelingschap van Pepijn.

Nu echter moest het met de paus gesloten verdrag worden nagekomen. Toen de Longobardenkoning Aistulf alle aan hem gestelde eisen afwees, trok Pepijn met zijn leger de Alpen over. Aistulf wachtte hem op met zijn ruiterij. De tactiek van Poitiers werd hier opnieuw toegepast: de Frankische infanterie sloot de gelederen en de ene aanval van de vijandelijke cavalerie na de andere liep zich te pletter. Nadat zijn ruiterij uiteengeslagen was, verschanste Aistulf zich in Pavia. Pepijn belegerde daarop de stad en dwong deze tot overgave. Aistulf hield zich niet aan het verdrag. Hij wachtte slechts op het moment dat de winter de Alpenpassen waarlangs Pepijn naar Gallië was teruggekeerd, zou hebben versperd. Daarna trok hij met een nieuw leger tegen Rome op en belegerde de stad. Machteloos moest Pepijn uit de verte toezien. Rome bood tegenstand. In de lente van het jaar 756 trok Pepijn opnieuw over de Alpen en onderwierp Aistulf voor de tweede keer. De paus behield de door de Pippijnse schenking beloofde gebieden: het ducaat van Rome, het exarchaat van Ravenna en nog andere delen van Italië, die samen de grondslag van de Kerkelijke Staat vormden. Nadat het Longobardische probleem was opgelost, begon Pepijn alle aandacht te schenken aan de onrustige grenzen van zijn rijk.

**2.HET FRANKISCHE RIJK NA PEPIJNS DOOD**

Pepijns laatste daad was de inlijving van Aquitanië bij het Frankische rijk. Hij keerde ziek uit Aquitanië terug en stierf spoedig daarna in het najaar van768. Karloman en Karel waren zijn natuurlijke erfgenamen en deelden volgens Frankisch gebruik de macht.

Karel was zesentwintig jaar oud; hij was een blonde, bijna twee meter lange reus, een uitnemend zwemmer, jager en ruiter. Hij was streng opgevoed en goed voorbereid op zijn taak als toekomstig koning. Ondanks alle bemiddelingspogingen van Berthrada leidde het delen van de macht rot ruzie tussen de beide broers.

Nauwelijks een half jaar na de dood van Pepijn braken er in Aquitanië opnieuw opstanden uit. De slimme Pepijn had bij de deling van zijn rijk Aquitanië gezamenlijk aan Karel en Karloman toegewezen in de hoop dat de onvermijdelijke crises die in dit

onrustige gebied uit zouden breken, beide broers tot samenwerking zouden dwingen. Maar Karloman weigerde zijn broer bij te staan en liet Karel bij de veldtocht in de steek. Deze overwon weliswaar de opstandelingen, maar vergat niet wat er was gebeurd. Door Berthrada's bemiddeling lukte het nog één maal een breuk tussen de broers te voorkomen, vooral met het oog op nieuwe moeilijkheden in ltalië. BerthradLa zag het gevaar in van een nieuwe oorlog met de Longobarden. Daarom drong ze aan op een huwelijk tussen Karel en Desiderata (of Ermengarda), de dochter van de Longobardische koning. Met dit doel reisde ze naar Italië en sloot een overeenkomst met Desiderius. Karel was daar niet erg mee ingenomen, maar op politieke gronden schikte hij zich naar de wil van zijn moeder. In 770 vond tenslotte het huwelijk met Desiderata plaats.

De verbintenis tussen het Frankische en Longobardische koning huis had echter andere gevolgen dan Berthrada had verwacht. De paus was tegen het huwelijk gekant en voelde zich door deze verbintenis door het Frankische hof verraden. Hij vreesde opnieuw een prooi te worden van Longobaralsche rooftochten in Italië. Maar Desiderius verzoende zich met de paus en maakte van dit nieuwe verbond gebruik door de Frankische partij in Rome opzij te schuiven en te vervangen door de Longobardische.

**3.KAREL, ALLEENHEERSER VAN HET REDNUM FRANCORUM**

Karel, die tot dan toe sterk onder de invloed van zijn moeder Berthrada had gestaan, begon zich nu van haar en haar politiek te distantiëren. De dromerigre, bijna verlegen erfgenaam van Pepijn veranderde in een vastberaden, moedige heerser met een heldere oogopslag.

Hij verstootte om verschillende redenen zijn Longobardische gemalin en stuurde haar met haar bruidsschat naar Desiderius terug. Slechts een jaar had de verbintenis tussen Karel en Desiderata standgehouden. Onmiddellijk daarna huwde hij met Hildegard, een Zwabische, de nicht van de Alemannenhertog Godfried.

Vanzelfsprekend bleef de belediging die hij Desiderius had aangedaan, niet zonder gevolgen. De koning van de Longobarden werd een van Karels meest verbitterde vijanden en probeerde Karloman tegen Karel uit te spelen. Dat zou hem misschien wel gelukt zijn, als Karloman in het jaar 771 niet onverwacht was gestorven. Karel werd nu alleenheerser in het gehele Regnum Francorum. De groten van het rijk huldigden hem als zodanig. Slechts enkele edelen verlieten het Frankische rijk en zochten hun toevlucht aan het Longobardische hof. Ook de weduwe van Karloman vluchtte met haar onmondige kinderen en zocht bescherming bij koning Desiderius. Omdat Karel in de tijd die nu volgde, gedwongen werd aandacht te schenken aan de grensoverschrijdingen en roofovervallen van de Saksen en Hessen, voelde Desiderius zich sterk genoeg om de vijandelijkheden tegen het Roomse pausdom, dat van zijn kant het Franco-Lombardische verbond op alle mogelijke manieren afbreuk had gedaan, weer te openen. Bovendien probeerde hij Karels positie in het Frankische rijk te ondermijnen door de aanspraak van de kinderen van Karloman op de troon te erkennen. Hij gebood zelfs paus Hadrianus de zonen van Karloman tot Frankische koningen te zalven. De paus verzette zich evenwel tegen deze wens. Vervolgens bedreigde Desiderius Rome opnieuw en Hadrianus vroeg aan Karel hem te hulp te komen. Karel was in die tijd met zijn leger in Saksen om de vrede aan de oostgrens te

verzekeren. Hij voelde er niets voor om zijn leger op dit tijdstip terug te trekken en probeerde eerst met Desiderius tot een vergelijk te komen. Hij bood hem 14.000 solidi aan als hij Rome met rust wilde laten.

Maar de koning van de Longobarden ging daar niet op in. In plaats daar van bezette hij verscheidene steden aan de Adriatische Zee en in de oostelijke Apennijnen.

**4.KAREL OVERWINT DE LONGOBARDEN**

De situatie waarin paus Hadrianus zich bevond, begon kritiek te worden. Karel achtte het ogenblik gekomen om in te grijpen. Hij verzamel de zijn leger te Genève en vertrouwde een gedeelte van zijn leger toe aan zijn oom Bernard, die daarmee over de Sint Bernardpas trok, terwijl hijzelf met de hoofdmacht over de Mónt Cenis

trok en in de richting van Turijn opmarcheerde. Deze strategische zet bleek geniaal. Desiderius had in de omgeving van Susa machtige vestingen laten bouwen en voelde zich veilig, omdat de Franken zich al direct in het begin de weg versperd zouden zien en beslist hun ondergang tegemoet zouden gaan. Dat Bernard met zijn legerafdeling achter de versterkte linie zou door dringen, had hij niet voorzien. Hij had geen andere

keus dan zich haastig in zijn oude vesting Pavia terug te trekken en hier de belegering af te wachten. Omdat Karel zijn kamp tegen het aanbreken van de winter niet opbrak, hoopte Desiderius dat het leger door epidemieën zou worden verzwakt. Deze traden meestal op bij troepen die onder slechte hygiënische omstandigheden bij slecht weer hun kamp opsloegen. Hij verwachtte bovendien dat zijn zoon Adelchis, die in Verona troepen verzamelde, hem te hulp zou komen. Maar Karel keerde zich juist tegen Adelchis, doorbrak diens stellingen en sloeg zijn leger uiteen. Adelchis vluchtte naar Constantinopel.

Terwijl de belegering van de vesting Pavia werd voortgezet, bracht Karel paus Hadrianus in Rome zijn eerste vriendschapsbezoek. De pepijnse schenking werd op-

nieuw bekrachtigd, met dien verstande dat de Longobardische gebieden die vroeger niet tot de kerk hadden behoord, nu onder Karels heerschappij zouden komen. In de zomer van het jaar 774 viel Pavia, tot overgave gedwongen door de honger. Desiderius stierf als balling te Corbie in Neustrië. Karel zette zich in Pavia de ijzeren kroon op het hoofd en werd uitgeroepen tot 'Carolus gratia Dei Rex Francorum et Longobardorum atque Patricius Romanorum’. Koning der Franken en Longobarden - deze formulering hield in dat Karel de Longobardische gebieden niet simpelweg bij het Frankische rijk inlijfde, maar dat hij in plaats van Desiderius de Longobardische troon besteeg. Karels

politiek ten opzichte van de Longobarden, waaruit een diepe achting voor vreemde volken sprak, vormde het bewijs voor zijn schranderheid en vooruitziende blik opolitiek gebied.

**5.KAREL IN ROME ONTVANGEN**

Zijn eerste verblijf te Rome in 774 zou op Karel een diepe indruk maken. Nog nooit had Karel iets gezien dat, met de hoofdstad van het rijk uit de oudheid te vergelijken was. De pracht en praal die de stad tijdens het paasfeest tentoonspreidde, de indrukwekkende pracht van het pauselijke hof en de overblijfselen van de verloren gegane cultuur deden Karel begrijpen van welk belang de keizerlijke heerschappij kon zijn. Hier gingen zijn ogen open voor nieuwe dimensies en hier kwam hij voor de eerste keer tot het inzicht welke taken hij nog zou moeten volbrengen. Toen hij zich in de tweede helft van zijn leven begon te wijden aan de beschaving en de opbouw van het Frankische rijk, was de grondslag van dit denkbeeld ongetwijfeld in Rome gelegd. Karel werd door de paus feestelijk in de Sint Pieterskerk ontvangen en met vele eerbewijzen overladen. Niettemin moest hij zich tijdens zijn bezoek aan Rome iedere avond uit de stad terugtrekken naar zijn legerkamp aan de oever van de Tiber. Dit voorschrift was niet als belediging bedoeld, maar vormde een onderdeel van de gebruikelijke regels. Toch was dat niet naar de zin van de Frankische koning. De paus had hem de titel van 'Patricius Romanorum' verleend. De overeenkomst die hij met Hadrianus had gesloten, stelde hem belangrijke ontwikkelingen in het vooruitzicht; voor de 'schenking' zou de paus een evenwaardige tegenprestatie leveren. Karel besloot te zijner tijd naar Rome terug te keren, maar dan met een veel sterkere legermacht dan nu. De overwinning op de Longobarden betekende weliswaar een buitengewoon succes, maar de grenzen van Karels rijk waren nog lang niet beveiligd.

In Rome ontving de koning het bericht dat in Saksen opnieuw opstanden waren uitgebroken. Dus keerde Karel naar Gallië terug en wijdde zich de hele winter aan de voorbereiding voor een veldtocht tegen de weerspannige rebellen.

**6.DE OORLOGEN TEGEN DE SAKSEN**

De Saksen leefden in stammengemeenschappen en waren gekant tegen een centrale regering. Hun strijdbaarheid en trots vormden en groot gevaar voor Karels Paneuropese plannen. De eerste oorlog vond nog voor de veldtocht naar Italië in772 plaats. De Franken vielen vastberaden aan, stootten door tot Eresburg, versterkten de stad en namen het verder noordelijk gelegen Paderborn in. Hier gebood Karel het heidense heiligdom Irminsul (de Wereldzuil) te vernietigen. Deze daad bewees dat Karel de Saksen niet alleen wilde onderwerpen, maar hen ook tot het christendom wilde bekeren. In tegenstelling tot de Romeinse veroveraars, die de godsdiensten van de aan hen onderworpen volken altijd ontzagen en zelfs overnamen, wilde Karel deze volken kerstenen. Hij bestreed elke vorm van dodenverering, fetisjisme, bijgeloof en afgoderij.

Na deze veldtocht schenen de Saksen onderworpen, maar ze kwamen opnieuw in opstand toen Karel in Italië was. In de jaren774 en 775 trok Karel weer tegen hen ten strijde; ditmaal had hij ook de beschikking over een krachtige ruiterij. Hij nam de vesting

Syburg in, stak in Oostfalen de Weser over en verwoestte het land te vuur en te zwaard. De Oostfaalse stamvorst gaf zich over, werd gedoopt en bracht hem hulde. Daarentegen boden de Westfalen tegenstand, maar Karel overwon ze en maakte hun bezittingen met de grond gelijk. Hij nam een aantal jongelingen als gijzelaars mee, die hij in de Austrasische kloosters een christelijke opvoeding liet geven. Op zijn bevel werd er aan de linkeroever van de Lippe een nieuwe burcht gebouwd, de Karlsburg. Zowel in het veroverde Eresburg als in deze nieuwe vesting had de Frankische koning

een garnizoen liggen.

In het jaar 777 vond er in Paderborn een algemene volksvergadering van Franken en Saksen plaats. Daar ontmoetten de hertogen van Austrasië en Neustrië, van Bourgondië en Bretagne elkaar: ook Frankische bisschoppen kwamen erheen. Deze volksvergadering werd vooral voor de pasbekeerde Saksen bijeengeroepen. Ze werden gedoopt en leerden de nieuwe religieuze zeden en gebruiken kennen, waaraan zij zich slechts met tegenzin onderwierpen.

Voor wat betreft het land dat hun eigendom was geweest, hadden ze de christelijke koning trouw gezworen; als zij hun eed braken, liepen ze het risico hun goederen en hun leven te verliezen.

**7.WIDUKIND, LEIDER VAN DE OPSTANDIGE SAKSEN**

Zoals elke ideologische oorlog, zoals elke poging levens- en geloofsovertuigingen van de tegenstander te vernietigen, leidden ook Karels drastische maatregelen tot heimeliik verzet. Het wachten was slechts op de held om het verzet gestalte te geven en de opstand te doen uitbreken. Widukind, een buitengewoon dappere en schrandere edelman uit Westfalen, zou de geestelijke en militaire leider van de opstandige Saksen worden. Hij verstond de kunst van de moderne guerrillastrijder om plotseling toe te slaan en dan weer in het niet te verdwijnen en was zowel ongrijpbaar als onbuigzaam.

Telkens als Karel verscheen, trok hij zich naar Denemarken terug, waar men hem asiel verleende. Widukind ontdekte dat het lot zich altijd tegen de Saksen keerde, als Karel zelf de leiding van de veldtochten op zich nam. Maar hij wist ook dat Karels aanwezigheid door veelvuldige verplichtingen en problemen dikwijls elders werd vereist . Deze tussenpozen buitte hij telkens weer uit door zijn troepen die van de strijd geleden hadden, opnieuw te organiseren en dan weer tot de aanval over te gaan. Het werd een hartstochtelijke guerrilla, die moeilijk onder de knie was te krijgen en op een gruwelijke en meedogenloze manier werd gevoerd. In 779 ondernam Karel als represaillemaatregel een veldtocht die hem tot aan de Weser bracht. In 782 kwamen de Saksen, schijnbaar verslagen, naar de volksvergadering van Lippe, waar zij zich en masse onderwierpen. Karel was ervan overtuigd de vijand te hebben bedwongen en

liet slechts een kleine strijdmacht achter om het gebied te bewaken. Op dit moment had Widukind gewacht; hij gaf het sein tot de opstand. De Saksen overvielen de niets vermoedende Franken bij het Süntelgebergte en vernietigden het leger. Karel snelde toe. Hij was woedend en teleurgesteld over de ontrouw van de Saksen, die hij reeds bij zijn rijk had ingelijfd. In zijn ogen was het hoogverraad dat de Saksen het Frankische leger in de rug hadden aangevallen. De wraak die nu volgde was vreselijk: 4500 gijzelaars werden op bevel van koning Karel in Verden aan de Aller terechtgesteld. Widukind was ontkomen en weer naar Denemarken gevlucht. Nog eenmaal keerde hij terug om de wanhopige strijd voort te zetten, maar hij werd door Karel verslagen.

Tenslotte zag Widukind in dat verder vechten nutteloos zou zijn en in 785 onderwierp hij zich. Met Kerstmis ontvingen hij en velen van zijn aanhangers te Attigny het doopsel.

**8.VELDTOCHT TEGEN DE ARABIEREN IN SPANJE**

De vijandschap met de Arabieren was nog een erfenis uit de Merovingische tijd. Karel Martel had hen weliswaar bij Poitiers overwonnen, maar de grenzen met Spanje bleven altijd onveilig en betekenden een voortdurend gevaar. Toch waren de Arabieren al in geen twintig jaar het Frankische gebied binnengevallen. Tijdens de in 777 in Paderborn gehouden volksvergadering verscheen een Arabisch gezantschap onder Suleiman Ibn al Arabi, de stadhouder van Barcelona, en vroeg Karel hem te steunen in de strijd tegen de Omajjade Abd al-Rahman I, die in Córdoba een eigen kalifaat had gesticht. In ruil voor de steun zou Suleiman zíchzelf en zijn steden aan de Frankische koning

overgeven. Het was voor Karel bijzonder bevredigend deze onderhandelingen in tegenwoordigheid van de Saksen te voeren. De onderwerping en de inlijving van de Saksen was weliswaar nog niet helemaal tot een goed einde gebracht, maar hij voelde zich sterk genoeg om het Arabische gezantschap zijn hulp toe te zeggen. Hij verzamelde een leger - verreweg het grootste dat hij ooit bijeen had gebracht - en begon in het voorjaar van 778 de veldtocht tegen Spanje. Hij had zijn strijdmacht in twee delen gesplitst; het ene deel stootte door naar Barcelona en het andere trok onder zijn bevel naar Pamplona, dat later met de grond gelijk werd gemaakt.

De veldtocht scheen onder de gunstigste omstandigheden te zijn begonnen en waarschijnlijk was Karel van mening dat de Arabische erfvijanden al spoedig teruggedrongen zouden worden en dat hij de gebieden die ze hadden veroverd, aan zijn heerschappij zou kunnen onderwerpen. Misschien droomde hij, terwijl hij aan het

hoofd van zijn leger naar Saragossa reed, dat zich onderweg met de troepenmacht die van Barcelona kwam, verenigde, van het denkbeeld van een opnieuw voor de christenheid gewonnen Spanje. De opmars verliep rustig. Suleiman had beloofd dat de poorten van de stad voor hem zouden worden geopend. Dat gebeurde echter niet. Suleimans reis naar Karel en zijn vraag om hulp was als verraad aan de islamitische zaak bestempeld en daarvan hadden zijn tegenstanders misbruik gemaakt. Karel begon toen met de belegering van Saragossa. De Arabische partij die hem te hulp geroepen had, verleende niet de verwachte steun en ook de Spaanse christenen kwamen de Franken niet te hulp.

Omdat de belegering van Saragossa weinig succes beloofde, staakte Karel de veldtocht en keerde terug.

**9.De slag bij Roncevalles**

Suleiman, die zich bij zijn opstand tegen Abd al Rahman al te weinig van betrouwbare bondgenoten had verzekerd, werd bij Saragossa overmeesterd en afgezet. Het bevel over zij leger werd overgenomen door Husein Ibn Yahya, die vroeger met hem had samengezworen. Het was diens banier die Karel boven de aanvallende eskadrons had zien wapperen. De veldtocht naar Spanje scheen definitief mislukt en er zat voor Karel niets anders op dan zich ijlings op zijn eigen grondgebied terug te trekken. Maar nogmaals zou Karel op Spaanse bodem door het noodlot worden getroffen. Hij was met zijn leger bij Roncevalles aangekomen, de smalle pas over de Pyreneeën; in eindeloze rijen trokken ruiters en voetvolk tussen de steile wanden door de pas. Het landschap was ruw en onherbergzaam; nergens zagen de soldaten enig teken van leven.

Aan beide zijden van de kloof echter werden ze bespied door gewapende mannen die de doortocht van het leger gadesloegen. Het waren Baskische krijgers. Meedogenloos in hun vijandschap tegen ieder die het op hun onafhankelijkheid had voorzien. Ze waren niet talrijk genoeg om een veldslag te kunnen leveren, maar vanuit een hinderlaag konden ze toeslaan. Het grootste deel van het leger lieten ze voorbijtrekken. Toen echter de achterhoede met al zijn voertuigen door de kloof trok, stortten de behendige bergbewoners zich in een overrompelende aanval langs de hellingen omlaag. Het escorte werd onmiddellijk door de Basken neergemaaid, de legertros omsingeld en geplunderd. Daarna verdwenen de aanvallers weer in alle richtingen. Het was eigenlijk nauwelijks meer dan een schermutseling, maar de legende heeft van deze episode een grandioze strijd gemaakt. Het beroemde Roelandslied ontstond, de geschiedenis van de trotse paladijn die weigerde alarm te

Blazen met zijn hoorn Olifant en die met zijn zwaard

Durendal dood en verderf zaaide, voordat hij sneuvelde. De werkelijkheid was veel simpeler. Karel is zelf nooit meer naar Spanje gegaan. De bewaking van de Saraceense grens vertrouwde tri; toe aan zijn neef Willem van Toulouse; maar Spanje zou altijd een haard van onrust blijven. Het was een zware taak voor deze Willem. ln793 werd hij door de Saracenen bij de Orbieu verslagen. In 795 werd de Spaanse mark gesticht: één van de zeven marken van het rijk. Deze strekte zich uit van Barcelona tot aan Pamplona en de bovenloop van de Ebro.

**10.ROELANDS DOOD**

De slag bij Roncevalles heeft in werkelijkheid maar weinig gemeen met de avonturen waarvan in het Roelandslied sprake is. De vernietiging van de Frankische achterhoede wordt in de legende bijvoorbeeld aan de Arabieren toegeschreven en niet aan de Basken. Bijna alle personen die in het epos een rol spelen, hebben werkelijkheid nooit bestaan. Niettemin is de culturele waarde van de legende zo groot, dat deze op zich al historische betekenis heeft. Het Roelandslied is eerder geworteld in het volksleven en in de godsdienst dan in de literatuur.

Het lied stamt uit het tweede gedeelte van de elfde eeuw; maar al geruime tijd eerder lieten de inwoners van Blaye aan de pelgrims een sarcofaag zien die relikwieën zou bevatten van een heilige martelaar, Roeland genaamd, die ten offer was gevallen aan de ongelovigen. De gestalte van Roeland belichaamt een mythe die aan de geschiedenis en de cultuur eeuwen lang grote luister zou verlenen, de mythe van de paladijn wiens trouw aan zijn koning even groot was als zijn geloof in Christus en die zowel een voorbeeld was van plichtsgetrouwheid als krijgsman, als van heldhaftige en stoïcijnse heiligheid. Roeland besloot pas toen hij ging sterven op de hoorn Olifant te blazen, omdat hij door het offer van zijn leven het gevaar van zijn koning verre wilde houden. Hij blies erop om Karel te melden dat het offer was volbracht. Alleen en verlaten, overdekt met wonden, probeerde hij met een laatste krachtsinspanning zijn zwaard Durendal, dat hem nog nooit een nederlaag had doen lijden, doormidden te breken. Maar hij was er niet meer toe in staat. Toen Karel bij Roeland aankwam, kon hij alleen nog maar de dood van de held bewenen. Deze legende veroverde Europa.

Het is uiterst interessant om na te gaan hoe Roelands afstamming in de verschillende cultuurgebieden telkens een andere blijkt. De Germaanse overlevering ziet hem als zoon van Karel en zijn zuster Berta; in de Franse legende is hij de zoon van Berta en de ridder Milon; in de Italiaanse versie werd de paladijn in Sutri geboren, nadat Berta en Milon voor Karels toorn naar Italië waren gevlucht. In latere eeuwen werd Roeland

door de werken van dichters zoals Bojardo, Ariosto en anderen tot het ridderideaal van de renaissance, maar bleef tegelijkertijd een voorbeeld van christelijk stoïcisme.

**11.ONDERWERPING VAN THASSILO VAN BEIEREN**

Met Pasen 781 was Karel de Grote weer in Rome. Volgens zijn wens werden zijn beide zoons door paus Hadrianus gedoopt en vervolgens tot koning gezalfd: Pepijn tot koning van Italië, Lodewijk tot koning van Aquitanië. Beiden waren nog kinderen, maar Karelwilde nu al garanties dat zijn nakomelingen aan de macht zouden blijven. In dit jaar begon de hertog van Beieren, de leenman van de Frankische koning, zich tegen Karel te verzetten. Hij werd daartoe aangezet door zijn gemalin, die als dochter van Desiderius Karels verbitterde vijandin was. Gesteund door de paus gebood de Frankische koning de Beierse hertog de oude verdragen na te komen. Thassilo scheen toe te geven; hij kwam in 781 naar de rijksbijeenkomst te Worms en legde aan zijn neef Karel opnieuw de eed van trouw af. Toen de Franken al hun aandacht weer eens nodig hadden voor de onderwerping van de Saksen, werd Thassilo toch weer overmoedig. Drie jaar lang kreeg hij de kans om de verdragen met voeten te treden. Toen Karel hem op nieuw beval zijn verplichtingen na te komen, zegde Thassilo hem de gehoorzaamheid op. Daarop liet Karel zijn legers van drie kanten Beieren binnen vallen: vanuit het zuiden rukten de Longobarden op, vanaf de Donau de Austrasiërs, de Saksen en de Thüringers en vanuit het westen voerde Karel zelf zijn Franken langs

de Neckar tot aan de Lech. Thassilo bevond zich in een uitzichtloze situatie en gaf zich over. Nederig smeekte hij de koning om genade, overhandigde zijn scepter en vroeg hem weer als leenman te willen aanvaarden. Karel gaf hem zijn staf terug, schonk hem een paard met een gouden schabrak en nam hem de eed van trouw af.

Nauwelijks hadden de legers van de Frankische koning

zijn hertogdom verlaten of Thassilo probeerde een nieuwe opstand te ontketenen; maar zelfs onder zijn getrouwen vond hij niemand meer die hem wilde steunen. Nu was de maat vol. In 788 werd Thassilo samen met zijn gemalin op de in Ingelheim samengeroepen hofdag aangeklaagd wegens herhaalde schending van zijn eed en samenzwering met de Avaren, de vijanden van het rijk. Hij werd ter dood veroordeeld. Thassilo verdedigde zich niet. Hij toonde zich deemoedig en hoopte op Karels welwillendheid. En inderdaad, het doodvonnis van de tot rede gebrachte neef werd veranderd in levenslange opsluiting in een klooster. Het hertogdom Beieren werd bij Karels Europese rijk ingelijfd.

**11.DE AVAREN OVERWONNEN**

Na de inlijving van Beieren werd het Frankische rijk opnieuw bedreigd, nu door de Turks-Mongoolse Avaren. Het was een als nomade levend Aziatisch ruitervolk, dat zoals de Hunnen met hun kleine, buitengewoon snelle paarden voortdurend de oostelijke grenzen onveilig maakte. In Europa waren de Avaren voor het eerst in de zesde eeuw opgedoken, toen ze voor de Turken moesten vluchten. Ze hadden de Slavische stammen aan de Elbe en de Donau onderworpen en zich in de provincie Pannonië, het tegenwoordige Hongarije en Joegoslavië, gevestigd. Aan de andere oever van de Raab, in de poesta, regeerde hun leider of Khakan in een grote, versterkte legerplaats die door negen ringvormige muren, de 'ringen', omgeven was. In de binnenste ring werden de enorme, tijdens eeuwenlange rooftochten bijeengebrachte schatten bewaard. Onderhandelingen met de Avaren hadden geen enkel resultaat en dus besloot Karel tot de oorlog. In augustus 791 verzamelde zich in Regensburg een groot leger, dat in drie groepen gesplitst tegen de vijand optrok. De Franken joegen de Avaren op de vlucht, vernietigden hun vestingwerken aan de grens en verwoestten het vijandelijk gebied tot aan de Raab. Ze drongen echter niet door tot in het centrum van hun macht, tot in de 'ring', en zagen zich, doordat er onder de paarden een verschrikkelijke epidemie was uitgebroken, genoodzaakt terug te trekken. Omdat de Avaren niet volledig onderworpen waren, bereidde Karel zich op een volgende veldtocht voor. Hij liet zelfs een beweegbare brug bouwen, die men zonder veel moeite naar het vijandelijke gebied kon meenemen.

Het bevel voor de volgende veldtocht droeg hij op aan zijn zoon Pepijn, zijn zwager Gerold van Beieren en de markgraaf Erich van Friaul. De legers staken de Sau en de Drau over, versloegen de vijand in verscheidene gevechten, staken tenslotte de Donau over en belegerden de'ring', waarvan de negen wallen de een na de ander genomen werd. Het werd een enorme triomf voor de Franken. In een lange colonne van wagens voerden ze de reusachtige schat van de Avaren naar Aken. Vol verbazing namen de koning en het hof de Byzantijnse gouden munten, de kostbare sieraden, de met juwelen bezette zwaarden, de zilveren bekers en de zijden stoffen in ontvangst. In 796 vielen de Longobarden de Avaren opnieuw aan. Ditmaal werd de vijand definitief overwonnen.

**12.STRIJD TEGEN DE VOLKEN IN HET NOORDEN**

Notker, de monnik van St. Gallen, heeft opgetekend dat Karel een reis maakte door het Narbonensische Gallië. Toen hij in een kleine stad aan de kust aan de maaltijd zat, zag hij door het venster een vloot van beweeglijke Vikingschepen, die uit het verre Scandinavië naar deze kust was gekomen. Hij gebood onmiddellijk te verhinderen dat deze schepen zouden landen. Nauwelijks echter hadden de vijanden gehoord dat de

machtige, Frankische keizer zich in de stad bevond, of ze sloegen op de vlucht. Met tranen in de ogen zou Karel hebben gezegd dat hij zich zorgen maakte over de toekomst en dat hij voorzag hoeveel onheil deze zeerovers over zijn nakomelingen en onderdanen zouden brengen. De trotse Noormannen uit Denemarken en Zweden waren een van de weinige volken die ongeslagen uit de oorlogen met Karels legers tevoorschijn kwamen. De politiek die Karel in Saksen toepaste, waarbij hij velen deporteerde, leidde ertoe dat duizenden vluchtelingen er de voorkeur aal gaven naar Denemarken uit te wijken in plaats van zich te onderwerpen.

In het jaar 804 ondernam Karel zijn laatste veldtocht tegen de altijd weer in opstand komende Saksen. Hij veroverde daarbij Noordalbingië, dat hij overliet aan de Abodrieten, die hem bijzonder toegewijd waren en hem tijdens de veldtocht waardevolle steun hadden verleend. Ook later bleven ze bondgenoten van de Fran-

ken. In 808 slaagde de Deense koning Godfried erin de Abodrieten te onderwerpen. Hii verwoestte bovendien de aan de kust gelegen handelsstad Rerik en liet als bolwerk tegen het Frankische rijk een kolossale wal opwerpen. Toen hij te weten kwam dat Karel niet te spreken was over zijn veldtocht tegen de Abodrieten, liet hij de Frankische koning berichten dat hij bereid was te onderhandelen. De onderhandelingen leidden echter niet tot een overeenkomst en dus werd de oorlog voortgezet. In 810 zond Godfried tweehonderd schepen naar de kusten van Friesland, verwoestte het gehele gebied en maakte de Friezen schatplichtig. Na deze overwinning dreigde de Deense koning naar Aken te zullen oprukken, waarna Karel bevel gaf een vloot te bouwen en

overal aan de kusten wachtposten te vestigen. Toen trok hij naar de Aller en sloeg bij Verden zijn kamp op.

Het tijdstip van de krachtmeting met de Denen was gekomen. Toen kreeg hij echter bericht dat koning Godfried door een verrader was vermoord en dat de vijandelijke vloot naar het noorden was teruggekeerd.

**13.AANSLAG OP DE PAUS**

Op kerstdag van het jaar 795 stierf paus Hadrianus. Karel was bedroefd over het verlies van zijn oude vriend. Toen hij hoorde dat men Leo III tot zijn opvolger had gekozen, maakte zijn verdriet plaats voor schrik en ontsteltenis. Leo werd in Aken namelijk weinig gewaardeerd.

De nieuwe paus was er zich van bewust van de Frankische koning afhankelijk te zijn. Hij haastte zich Karel te berichten dat hij gekozen was en beloofde hem gehoorzaamheid en trouw. Daarop zond Karel zijn vertrouweling Angilbert met een brief naar de paus, waarin hij de paus zijn vriendschap betuigde en zijn vertrouwen in hem uitsprak, maar ook ernstige vermaningen tot hem richtte. Leo was van nederige afkomst en werd door de Romeinse aristocratie niet erkend.

Maar ook bij het volk was hij niet geliefd. Men verweet hem dat hij zich op meedogenloze wijze goederen toe-eigende die hem niet toekwamen en dat zijn privé-

leven niet vlekkeloos was. Zo ontstond in de loop van de tijd een partij die zich tegen Leo keerde, aan het hoofd waarvan twee hoge pauselijke beambten stonden. Op 25 april 799, toen de paus te paard aan het hoofd reed van een processie, werd hij plotseling door samenzweerders overvallen en mishandeld. De deelnemers aan de processie vluchtten verschrikt. Halfdood werd de paus naar het klooster van de heilige Erasmus gesleept en daar door de samenzweerders gevangen gehouden. Met behulp van zijn kameniers slaagde Leo erin naar de Sint-Pieterskerk te vluchten, waar hij door

de inmiddels ontboden hertog van Spoleto in veiligheid werd gebracht. De paus verwachtte nu dat de Frankische koning hem te hulp zou snellen, maar Karel, die zich juist op dat ogenblik in Saksen bevond, vroeg hem naar Paderborn te komen. Leo had al eerder aan Karels wensen toegegeven. Hij begaf zich op reis naar Saksen. Karel bereidde hem een schitterende ontvangst.

Hoewel hij besloot een onderzoek in te stellen naar de aanklachten die tegen de paus waren ingebracht, had hij er geen bezwaar meer tegen dat de paus zijn ambt bleef uitoefenen, waarschijnlijk omdat hij de verwijten overdreven achtte. In de herfst van het jaar 799 keerde Leo onder de hoede van een Frankisch leger naar Rome terug en werd daar feestelijk ontvangen. De gezanten van de Frankische koning stelden een onderzoek in en namen de opstandelingen die hun aanklachten niet met bewijzen konden staven, gevangen.

**14.KEIZERSKRONING TE ROIME**

In de herfst van 800 begaf Karel zich naar Rome en werd onderweg met geestdrift begroet. De paus trok hem tot aan Mentana tegemoet om zijn genegenheid te tonen. Vervolgens haastte hij zich naar Rome terug om de koning een schitterende ontvangst te bereiden op de trappen van de Sint-Pieterskerk. De positie van de paus was nog altijd wankel en hij had de steun van de Frankische koning hard nodig. Karel opende enkele dagen na zijn aankomst in Rome een synode, die opnieuw de tegen Leo ingebrachte beschuldigingen zou onderzoeken. Het was uiterst moeilijk de paus van alle schuld vrij te pleiten, omdat er veel belastend bewijsmateriaal aanwezig scheen te zijn. Op 23 december bezwoer hij in de Sint-Pieter met een heilige eed voor Karel, de synode en het Romeinse volk zijn onschuld.

In de dagen voor Kerstmis vonden er vele bijeenkomsten plaats, waarin druk werd beraadslaagd en waarvan behalve door Karel, die steeds aanwezig was, door personen van minstens drie verschillende groeperingen werd deelgenomen: de adviseurs van de paus en misschien de paus zelf, Karels hoogwaardigheidsbekleders

en de gezanten van Irene, de keizerin van het Oostromeinse rijk. Er werd een gebeurtenis voorbereid die grote en ingrijpende gevolgen zou hebben en in de loop der geschiedenis op de meest uiteenlopende wijzen zou worden uitgelegd. Op kerstochtend betrad Karel, omringd door zijn graven, de Sint-Pieterskerk. Hij droeg deze keer geen Frankische kledij, maar de lange Romeinse tunica, een mantel met een gouden gordel en met juwelen bezette sandalen. De paus begroette hem met de broederlijke kus en leidde hem naar het altaar.

Karel knielde neer en begon te bidden; hij scheen geheel in gebed verzonken. Toen verhief hij zich. Op dit ogenblik schreed Leo plechtig op hem toe, zette hem met een gebaar dat spontaan scheen, een gouden kroon op het hoofd en bracht hem de hulde die de pausen tot op dat ogenblik aan de Oost-Romeinse keizers hadden bewezen.

Een machtige en eensgezinde uitroep weerklonk in de basiliek: 'Heil en overwinning voor Karel de Augustus, de door God gekroonde, grote en vredelievende keizer van de Romeinen!' Door deze kroning maakte de paus zich volledig van het Oost-Romeinse rijk los. Omdat Byzantium geen keizer meer bezat, maar door een vrouw werd geregeerd, achtte Leo het beter de machtige Frankische koning tot Rooms keizer te verheffen.

**15.Het wereldrijk van Karel de Grote**

De kroning van de Frankische koning tot Rooms keizer was slechts de bezegeling van een situatie die zich in de loop van tweeëndertig jaar had ontwikkeld. In die periode had Karel een uitgestrekt rijk gesticht waarmee hij vrijwel de grondslag had gelegd voor het toekomstige Europa.

Enerzijds had hij dit verwezenlijkt door de veroveringsoorlogen, die met overleg en grote kracht, maar dikwijls ook met grote hardheid waren gevoerd, anderzijds door de grondige manier waarop de godsdienstige en politieke tradities die voordien golden, met wortel en tak werden uitgeroeid. De kerstening van de onder Frankische heerschappij gekomen volken was tegelijkertijd een politieke en een religieuze daad. Ook de doelbewuste deportaties die werden gebruikt als een radicaal middel om de mensen te dwingen zich aan te passen aan de christelijke beschaving, bedoelde de Frankische koning niet als straf, maar hanteerde hij uit politieke berekening.

Ongetwijfeld heeft keizer Karel in het Europa van zijn tijd een groot deel van de sporen uitgewist van de vele en uiteenlopende 'barbaarse' culturen die destijds de verschillende en geïsoleerd levende volksstammen kenmerkten. Historici die zich met de christelijke en humanistische traditie verbonden voelen, zien dit verschijnsel als een voorbeschikking en een beslist positief gebeuren; onze tijdgenoten zetten hierbij minstens wel enige kanttekeningen.

Maar grote omwentelingen in de wereldgeschiedenis hebben altijd iets gewelddadigs in zich. Welke gunstige culturele en historische gevolgen het voor Europa zou hebben gehad, als deze vermenging van volken niet had plaatsgevonden en de verschillende

en veelvormige oude culturen waren blijven bestaan, kunnen we niet beoordelen. In elk geval is het werk van Karel een enorme prestatie geweest.

In de vijfenveertigjaren die zijn regering heeft geduurd schiep hij zich een wereldrijk zoals dat sinds de Romeinse tijd niet had bestaan. Weliswaar had zijn vader hem al een groot en machtig rijk nagelaten, maar Karel voegde aan deze erfenis nog een eens zo groot gebied toe.

**16.KARELS BETREKKINGEN MET HET OOSTROIMEINSE RIJK**

Toen Karel de Grote keizer was geworden, bestond er nog een onopgelost groot probleem, de betrekkingen met het Oostromeinse rijk. Voor Byzantium moest zijn keizerskroning wel onrechtmatig schijnen. Na de vroege dood van Leo IV regeerde in Byzantium keizerin Irene uit naam van haar minderjarige zoon Constantijn.

In 781 vond de verloving plaats tussen Constantijn en Karels dochter Rotrudis, die echter na enkele jaren om politieke redenen weer werd verbroken. In de volgende jaren kwam het wel niet tot een openlijke oorlog, maar er ontstonden grote spanningen tussen beide hoven. In 797 aanvaardde Constantijn zelf de regering, maar Irene zette haar zoon weer af, liet hem blind maken en gevangen zetten en verkreeg zo de lang door haar begeerde alleenheerschappij. Byzantium was geen machtig rijk meer. Als gevolg van de veroveringen van de Arabieren, Bulgaren en Slaven en na het verlies van het exarchaat Ravenna bezat het nog maar een klein deel van zijn vroeger zo talrijke provincies. Toen Karel de keizerskroon had ontvangen, vond hij het toch belangrijk dat het Byzantijnse hof zijn nieuwe titel zou erkennen.

In Byzantium had men de kroning van keizer Karel als een vijandige daad beschouwd en verwachtte men dat de Franken Sicilië zouden binnenvallen. Omdat Irene in dat geval niet in staat zou zijn geweest een krachtig leger tegen Karel in het veld te brengen, haastte zij zich om een gezantschap naar de keizer te sturen en haar vriendschap te betuigen. Karel, die intussen weer weduwnaar was geworden, stuurde op zijn beurt een gezant naar haar toe om haar hand te vragen. Hij hoopte het Byzantijnse probleem op deze manier te kunnen oplossen. Maar zowel de gunstelingen als de tegenstanders van Irene hadden er bezwaar tegen een vreemdeling als heerser te erkennen. In 802 werd Irene ten val gebracht en vervangen door keizer Nikephoros. De nieuwe Oost-Romeinse keizer stuurde een gezantschap naar Aken met het ontwerp voor een vredesverdrag. Karel eiste dat zijn keizerstitel zou worden erkend, maar Nikephoros aarzelde. Toen daarbij nog kwam dat het aan Byzantium onderhorige Venetië zich in 806 onder de bescherming van de Frankische keizer stelde werden de betrekkingen met het Oost-Romeinse rijk opnieuw gespannen. Pas in 812 slaagde Karel de Grote erin met keizer Michael een verdrag te sluiten, waarbij ze elkaar wederzijds erkenden.

**17.KAREL ALS BESCHERMER VAN DE CHRISTENHEID**

Het Frankische rijk had zich een belangrijke plaats veroverd en de invloed ervan strekte zich tot ver buiten de grenzen van de westerse christenheid uit. Tot diep in het oosten deed die invloed zich gelden en vele vorsten wilden dan ook graag een verbond met de Frankische keizer sluiten, hoofdzakelijk uit vrees voor zijn steeds toenemende macht. Intussen was er niet alleen een verdrag gesloten met het Byzantijnse rijk. Ook de emir van Córdoba erkende Karel na zovele jaren van vijandschap als keizer. De patriarch van Jeruzalem dong eveneens naar de vriendschap van de Frankische keizer en zond hem relikwieën van het Heilig Graf. Zelfs verschenen op zekere dag twee monniken uit Jeruzalem, die de keizer in opdracht van de patriarch de sleutels van het

Heilig Graf, van de stad Jeruzalem en de berg Sion benevens een vaan overhandigden als teken dat de patriarch keizer Karel de Grote als beschermleer van de heilige plaatsen der christenheid beschouwde. Karel ondersteunde de christelijke gemeente in Jeruzalem, liet geldinzamelingen houden voor de wederopbouw van de kerken en stichtte er bovendien een ziekenhuis voor Frankische pelgrims.

Karel kwam ook op voor de her en der verspreide christelijke gemeenten in Noord-Afrika en hij zocht vriendschap met **Haroen al-Rasjid**, de machtige kalief van Bagdad en de held uit de duizend-en-een-nacht, om het lot van de onder de heerschappij der moslims levende christenen te verzachten. In het jaar 797 stuurde hij de gezanten Lantfried en Siegmund met de jood Isaak als tolk naar Haroen al-Rasjid, maar op de heenreis stierven de beide gezanten en Isaak kwam alleen in Bagdad aan. Hij werd door Haroen al-Rasjid vriendelijk ontvangen en met rijke geschenken voor Karel teruggezonden. Spoedig daarna stuurde de kalief zelf een gezantschap naar de keizer om hem met zijn kroning geluk te wensen. Toen de keizer in april van het jaar 801 uit Rome terugkeerde, ontving hij onderweg het bericht dat het gezantschap van de kalief in Pisa was aangekomen. Hij ontving hen aldaar en nam hun wensen en geschenken in ontvangst.

Een van de geschenken die de gezanten aanboden bestond uit een witte olifant, die Aboel Abbas heette en bij de Franken, die nog nooit zo'n dier hadden gezien, bijzonder veel opzien baarde. Deze olifant bleef bijna tien jaar in leven. Hij stierf in 810, toen Karel zich gereed maakte voor de Deense veldtocht.

**18.DE DOOD VAN KAREL DE GROTE**

Na de laatste rijksdag begaf Karel zich weer naar zijn slot te Aken en bracht het grootste gedeelte van de herfst door met jagen. Enkele dagen na het kerstfeest van het jaar 813 toonde de keizer verschijnselen van een ziekte die zijn krachtige constitutie definitief zou aantasten.

In januari werd hij door hevige koortsen gedwongen al zijn werkzaamheden te staken en het bed te houden. De adviezen van zijn artsen waren voor Karel onverdraaglijk; zijn leven lang had hij als een soldaat geleefd; hard, ongemakkelijk en ruw was dit leven geweest. Hij had weken achtereen te paard gezeten, maandenlang in legerkampen doorgebracht en nooit had zijn gezondheid hem in de steek gelaten. In de overtuiging dat hij zijn ziekte door vasten kon genezen of althans zou kunnen verminderen, at hij niets, zoals hij altijd al had gedaan als hij aan koorts leed. Deze keer zou zijn gebruikelijke geneesmiddel hem niet baten. Al spoedig kreeg hij behalve koorts ook pleuritis en omdat hij nog altijd vastte en zijn lichaam slechts met een weinig drinken in stand wilde houden, werd zijn toestand zeer bedenkelijk. Zijn dokters bezwoeren hem zich niet aan een dergelijke harde kuur te onderwerpen, maar ze bereikten er nietsmee.

Zijn ijzersterke wil werd thans zijn ondergang. Op 28 januari 814 stierf Karel de Grote op de leeftijd van eenenzeventig jaar. In het koninklijk paleis heersten ontsteltenis en rouw, maar ook onzekerheid en verwarring.

Niemand wist wat er moest gebeuren. Karel had geen voorzieningen getroffen voor de begrafenisplechtigheid en evenmin laten weten waar hij bijgezet wilde worden.

Terwijl zijn lijk, bekleed met de tekenen van de keizerlijke macht, voor het laatste eerbetoon opgebaard lag, beraadslaagden de hoogwaardigheidsbekleders van het hof erover waar het stoffelijk overschot van Karel de Grote begraven zou worden. Men koos de dom van Aken. Bij de plechtige bijzetting was Karels zoon Lodewijk niet tegenwoordig. Hij kwam pas een maand later uit Aquitanië aan.

Volgens een wijd verbreide legende zou Otto III rond het jaar 1000 de marmeren tombe hebben laten openen; men vond Karels lijk bijna nog geheel ongeschonden, zittend op de troon en gekleed in de prachtige, keizerlijke gewaden. Alle aanwezigen knielden, diep onder de indruk van zijn majesteit. Het lijk werd in nieuwe witte gewaden gekleed en de sarcofaag werd weer gesloten.

**19.KARELS RIJK VALT IN DRIE DELEN UITEEN**

'In dit graf rust het lijk van Karel de Grote, de grote en rechtgelovige keizer, die het rijk van de Franken op roemvolle wijze heeft vergroot en het zevenenveertig jaar lang voorspoedig heeft bestuurd. Hij stierf, meer dan zeventig jaar oud, in het jaar des Heren 814, in de zevende indictie, op de vijfde dag voor de kalender van februari (28 januari)'.

Deze inscriptie werd boven het graf in Aken aangebracht. Na de dood van keizer Karel de Grote ging het geweldige rijk in de handen van Lodewijk de Vrome over. Lodewijk was niet in staat het hem door zijn vader nagelaten rijk langer dan enkele tientallen jaren in stand te houden. Al spoedig nadat hij de troon had bestegen, begon hij zich bezig te houden met het probleem van de erfopvolging. Hij liet de Karolingische traditie van de rijksdeling los en voerde het beginsel van het eerstgeboorterecht in. Van zijn eerste gemalin had Lodewijk drie zoons: Lotharius, Lodewijk en Pepijn. In 817 benoemde hij Lotharius tot zijn mederegent; later zou hij het keizerrijk erven. Lodewijk de Duitser behield slechts Beieren en de oostelijke marken en Pippiin Aquitanië.

Toen zijn tweede gemalin Judith hem een vierde zoon schonk, Karel geheten, veranderde de keizer in 829 de 'Ordinatio Imperii' ten gunste van van vierde zoon. Nog tijdens zijn leven leidde dat tot verscheidene burgeroorlogen. In 841, na de dood van Pepijn, werd Lotharius in de slag bij Fontenay door Lodewijk en Karel verslagen.

Twee jaar later sloot men in de stad Verdun een verdrag, waarbij het rijk werd verdéeld: keizer Lotharius kreeg Midden-Frankenland, een gebied dat Italië omvatte en een smalle strook tot aan Friesland, Lodewijk Oost-Frankenland en Karel West-Franken-

land. Zo ontstonden de drie naties die we later Frankrijk, Italië en Duitsland zouden noemen. Het tussengebied werd eeuwenlang een twistappel tussen Frankrijk en Duitsland.

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