Pozdravljeni

Delo je namenjeno za ponedeljek, 15. 11. 2021; ZOOM in samostojno delo

**Navodilo za delo**:

Snov je v učbeniku na straneh 172 do 173.

Zaradi lažjega razumevanja poglej vire.

Zapis snovi si naredite v zvezke.

Nadaljujemo s snovjo pod velikim naslovom Evropa v Srednjem veku – nov naslov je

**Frankovska država**

(za lažje razumevanje - veliki naslov snovi je)

**Evropa v srednjem veku**

 *(naslov*)

**Čas preseljevanja ljudstev v Evropi**

***(naslov)***

**Evropa okoli leta 800**

***(»podnaslov«)***

**Bizantinsko cesarstvo**

***(»podnaslov«)***

**Arabska država**

***(nov naslov današnje snovi je)***

**Frankovska država**

* **Po letu 500 je na velikem delu ozemlja nekdanje Zahodnorimske države nastajala frankovska država.**
* Oblikovali so družbeni sistem imenovan fevdalizem.
* Fevd je zemljiška veleposest (zemljiško gospostvo), ki jo višji fevdalec (senior; npr. kralj) podeli nižjemu fevdalcu (vazal; npr knez) skupaj s kmečkimi družinami, ki tam živijo.

V zahvalo mora vazal za seniorja opravljati vojaško službo (priskrbeti mora določeno število vojakov za katere mora vazal skrbeti (oprema, hrana, namestitev plačilo, urjenje)).

* Fevdalec (zemljiški gospod) fevd »razdeli« na dva dela: (glej vir B str. 172)
1. »kmečka« posest (parcele dodeljene kmetom)

Kmet je v fevdalizmu podložnik oziroma tlačan (glej pojem tlaka).

Obdeluje parcelo (ki je last fevdalca), kot plačilo ima do fevdalca obveznosti:

1. oddati mu mora del pridelka – to so dajatve (npr. velika pravda, mala pravda),
2. opravljati mora tlako (kmečka opravila na pridvorni posesti – glej točka 2.),
3. fevdalec ima nad kmetom sodno oblast,
4. kmet je osebno nesvoboden (npr. ne sme zapustiti fevda ali pa se poročiti brez dovoljenja fevdalca).
5. pridvorna posest (dominikalna)

 Ves pridelek s tega dela je last fevdalca, obdelujejo pa jo kmetje (tlaka).

* Dolžnost podložnika so zapisali v urbar (neke vrste zemljiška knjiga; veliko jih je ohranjenih in so čudovit zgodovinski vir).

**Karel Veliki** (vladal 768 do 814)

* Najpomembnejši frankovski vladar.
* Z boji ustvaril največjo državo v Evropi okoli leta 800 – glej vir C, str. 173)
* Leta 800 ga je papež v Rimu okronal za cesarja (kot naslednika rimskih cesarjev).
* Žal je krščanstvo širil zelo nasilno (tudi v Vzhodne Alpe (Karantanija, Karniola – bomo obravnavali)).
* Zahteval je, da so ponovno začeli oživljati pismenost in znanje – ta proces imenujemo karolinška renesansa:
1. samostani in škofije ustanovili neke vrste šol – prepisovanje knjig,
2. razvili novo, preprosto pisavo – karolinška minuskula (tudi v brižinskih rokopisih),
3. v kraju Aachen, kjer je imel dvor so ustanovili dvorno šolo v katero so prišli predavati največji evropski učenjaki.
* Leta 814 je umrl → njegovi nasledniki so postopoma izgubljali oblast nad veliko državo → leta 843 so do takrat enovit državo razdelili na tri dele, kar je povzročilo postopen propad frankovske države → leta 962 pa je na ozemlju nekdanje frankovske države nastalo Rimsko-nemško cesarstvo (RNC) – več stoletij najpomembnejša evropska država (glej vir Č, str. 173).