**Rome en de Romeinen na Romulus.**

**Patriciërs en Plebejers**

Rome is volgens geschiedkundigen gesticht in 753 v.C.

Toen Romulus oud was geworden en zijn einde voelde naderen, organiseerde hij nog één keer spelen voor het volk. Hij zat op zijn troon en keek mee. Na een zwaar onweer bleek Romulus ineens spoorloos verdwenen. *“Zeker meegenomen door zijn vader, de oorlogsgod Mars,”* zeiden de mensen.

Op een dag hield een man een gloedvolle redevoering op het Forum Romanum. (= het centrale marktplein). Hij vertelde dat Romulus in zijn droom was verschenen en had gezegd dat Rome de hoofdstad van de wereld moest worden. Dat moest bereikt worden door veroveringen en andere volken te onderwerpen. De toehoorders geloofden wat hij zei.

Dit leidde tot vele oorlogen van Romeinen tegen andere volken. Die moesten hun gebied afstaan, maar mochten hun geloof en gewoontes behouden. Zo kregen de Romeinen grote delen van Europa, Afrika en zelfs Azië in bezit. Veel overwonnen volken waren uiteindelijk blij met de Romeinse overheersing, want het verschafte hun veiligheid en werk.

Na de dood van Romulus volgden nog zeven koningen. Die hadden de absolute macht over het volk.

Onder de koning stonden grote, belangrijke families: de patriciërs, die de koning hielpen (Patriciër komt van het Latijnse pater = vader). Als er gestreden moest worden, dan streden de patriciërs te paard.

Daaronder stonden slaven, vreemdelingen, krijgsgevangenen die vrijheid terug kregen, kortom mensen van lagere stand. Dat waren de Plebejers. (Plebs was een Latijns woord voor “het gewone volk”.) Die streden te voet.

De plebejers hadden het arm en om te kunnen overleven traden zij meestal in dienst als slaven of als arbeiders op boerderijen van patriciërs. Ze hadden het heel zwaar, maar ze waren wel beschermd door de patriciër bij wie ze hoorden.

**De Plebejers eisen hun rechten**

Ongeveer 500 v.C. hadden de Romeinen genoeg van hun koningen, die alleen maar zichzelf verrijkten en geen oog hadden voor de noden van het volk. Het koningschap werd afgeschaft. Van nu af aan werd Rome geregeerd door twee Consuls. De één mocht nooit iets beslissen zonder de ander. Zo hielden zij elkaar in evenwicht.

Op een dag verscheen een oude man op het Forum Romanum. Hij was gehuld in lompen en was bleek en mager. Hij hield een gloeiende redevoering:

*“Terwijl ik in het leger diende, werd mijn oogst vernield door de vijand, mijn vee gestolen en mijn huis verbrand. Ik moest belasting betalen, maar ik had niets meer. Dus moest ik lenen. Ik kon de lening niet terug betalen, dus werd ik geslagen. Kijk maar eens hier.”* En hij liet zijn littekens zien.

De Plebejers reageerden woedend en riepen:

*“Er moeten wetten komen die ook voor ons rechtvaardig zijn.”*

De Senaat moest bijeen geroepen worden. (De senaat bestond uit een raad van oude, wijze mannen).

Maar de Senaat viel uiteen in twee partijen. De ene partij riep: *“Die Plebejers moeten niet zo zeuren.”* De andere partij riep: *“We moeten de plebejers tegemoet komen, want we hebben ze nodig.”*

Juist op dat moment kwamen Latijnse ruiters verkondigen: *“De vijand staat voor de poorten van Rome. We moeten het leger bijeen roepen.”*

De Plebejers weigerden te vechten. “*Waarom voor Rome vechten, als Rome ons laat barsten?*” riepen ze.

Eén van de consuls beloofde met een rechtvaardige wet de schulden van de Plebejers te zullen kwijt schelden, op voorwaarde dat ze toch mee vochten. De plebejers accepteerden dat en samen overwonnen ze de vijand.

Maar toen zei één van de consuls: *“Nu hebben we de Plebejers niet meer nodig.”* De plebejers waren zo boos, dat ze Rome verlieten, om ergens anders hun eigen stad te bouwen. Toen stonden de patriciërs er alleen voor en merkten ze toch de plebejers nodig te hebben. Ze haalden de plebejers over naar Rome terug te keren met de belofte dat hun situatie zou verbeteren. Er werd onderling vrede gesloten en de afspraken werden in wetten vastgelegd, die de plebejers beter zouden beschermen.

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