**De stichting van Rome**

De 15e nakomeling van Aeneas was koning Numitor. Hij werd door zijn broer Amulius van de troon gestoten. Hij doodde de zoons van Numitor, zodat die later geen wraak konden nemen. Amulius had niet gerekend met de dochter van Numitor, Rhea Silvia, die Vestaalse Maagd was. Zij baarde een tweeling: Romulus en Remus.

Een dienaar van Amulius liet beide knaapjes achter in een biezen mandje, dat dreef op de Tiber. Door laag water spoelde het aan op de oever. Een wolf vond de schreeuwende en hongerige tweeling en zoogde ze. Later werden ze gevonden door een herder, Faustulus, die ze opvoedde. Het werden sterke, stoere knapen.

Het lot bracht de tweeling weer bij hun grootvader Numitor, die ze herkende als zijn kleinzoons. Want ze leken zo op Rhea Silvia, zijn dochter.

Zo konden de broers toch wraak nemen en Amulius werd gedood. Numitor besteeg weer de troon. Zo komt onrecht in de wereld altijd uit en overwint het goede.

De broers wilden een nieuwe stad stichten, maar naar wie zou de stad genoemd worden? Remus zag als eerste een teken van de goden: zes gieren vlogen over langs de blauwe hemel. Even later zag Romulus er twaalf overvliegen, dus méér.

Wat was nu geldig? Wie het eerst gieren had gezien? Of wie de meeste had gezien?

Een ruzie daarover eindigde met de dood Remus. Dat deed Romulus veel verdriet, maar het was te laat. De nieuwe stad werd naar hem genoemd: Rome.

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