**Week 2, Dag 4 (Versie20230108)**

**De middeleeuwen (ca. 500 – 1500 n. C.) en Karel de Grote**

**Het einde van het Romeinse rijk**

In de vierde eeuw was er in Europa een grote volksverhuizing. Het volk van de Hunnen kwam uit Azië en veroverde en plunderde zich een weg naar het westen en dreef andere volkeren voor zich uit. Mede hier door was het Romeinse rijk ophouden te bestaan. Men noemt de periode daarna “middeleeuwen”, omdat die ligt tussen het romeinse rijk en de renaissance.

**Karel de Grote en Augustinus**

Karel de Grote (768-814 n.C.) was de belangrijkste vorst van de middeleeuwen. Hij veroverde grote delen van Europa, maar dat had een reden. Hij las het boek “Civitas Dei”, of te wel “De Godsstaat” van kerkvader Augustinus (ca. 400 n.C.). Dat boek inspireerde hem. Augustinus beschreef hoe eens een strijd plaats vond in de hemel tussen twee groepen engelen. Daarbij scheidden zich goede- en slechte machten. De slechte engelen werden verstoten naar de aarde. Men noemt ze duivels en sinds zij op aarde zijn, heerst hier het kwaad.

Adam en Eva waren door de duivel verleid tot het eten van de appel en moesten het paradijs verlaten. Zo kwamen zij op de aarde. Dat was de “zondeval”. (Een zonde is een slechte daad).

Volgens Augustinus was het de taak van de mensen op aarde om het goede na te streven. Dit moest bereikt worden door het christelijk geloof. Volgens Augustinus had Christus door zijn dood aan het kruis de zondeval van de mens overwonnen, waardoor de mens van de zonde verlost kon worden, als hij het goede na zou streven. Dan kon op aarde een christelijke godsstaat ontstaan, die een afspiegeling zou zijn van de hemelse godsstaat.

Karel de Grote voelde het als zijn taak en plicht om dat te bereiken. Dat deed hij door vele landen te veroveren en daar het christelijk geloof te brengen. Karel had het gevoel te handelen vanuit “Dei gratia”, of te wel vanuit Gods genade en Gods volmacht.

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