**05. Julius Caesar (110 – 44 v.C)**

“Nooit meer een koning”, zeiden de Romeinen. Koningen willen alleen macht en rijkdom voor zichzelf en ze vergeten het volk.

Dus kwam er in 59 v. C. een triumviraat (= driemanschap) gedurende vijf jaar. De bedoeling was, dat zodra één van de drie te machtig werd, de anderen zouden ingrijpen.

Die drie waren: Crassus, Pompeius en Julius Caesar.

Crassus veroverde Syrië in het oosten; Pompeius was hoofdzakelijk in Rome te vinden. Caesar veroverde Spanje, Gallië (=Frakrijk) en zelfs delen van “Brittania”, het huidige Engeland.

Maar toen Caesar hoorde dat Pompeius de Senaat gevraagd had om tien jaar te mogen regeren, haastte hij zich met zijn leger naar Rome, want zijn vijf jarige regeerperiode was bijna om en hij was bang dat hij zijn leger dan zou moeten opgeven, terwijl Pompeius hem dan kon verslaan.

Het leger van Caesar rustte uit bij het riviertje de Rubicon. Aan de overkant lag Italië. Een herder speelde prachtige tonen op een fluit en heel het leger luisterde aandachtig. Maar toen pakte de herder een trompet af en blies daarop het keihard de tonen van “aanvallen”. Daarop kwam het hele leger spontaan in actie en trok de Rubicon over. (“De Rubicon over gaan”, is nog steeds een uitdrukking die gebruikt wordt als iemand een grote hindernis heeft overwonnen).

Toen Caesar Rome binnen trok, stond het volk hem toe te juichen, maar zijn vijanden waren de stad uit gevlucht. Pompeius vluchtte naar Griekenland en later naar Egypte. De Egyptische koning Ptolemeus was bang dat als hij Pompeius onderdak zou verlenen, Caesar Egypte zou aanvallen. Dus liet hij Pompeius doden. De dochter van Ptolemeus was Cleopatra. Over haar zullen we nog horen………..

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