|  |  |
| --- | --- |
| **Romerrigets historie** | |
| **Centrale begivenheder** | |
| Årstal | Overskrift på begivenhed + evt. beskrivelse af begivenheden |
| 453 f.Kr. | Roms grundlæggelse af sagnhelten Romulus |
| 264-146 f.kr | **De tre Puniske krige**  Udkæmpes af romerne imod karthagerne, som på det her tidspunkt var den dominerende magt i middelhavet. Det ender med at Karthagerne taber. |
| 133-121 f.kr | **Grachernes reformforsøg af republikken**  En politisk kamp om at give mere magt til de laveste i samfundet. Jordreformerne var ledet af de to brødre Tiberius Gracchus og Gajus Gracchus. De protesterede imod at de rige havde snuppet alt jorden fra de fattige. Begge brødre døde. |
| 104 f.kr | **Gaius Marius hærreform**  Nu skulle soldaterne var elitesoldater ikke bare almindelige mænd. Han indførte træning af soldaterne og professionaliserede hæren. |
| 59 f.kr | **Triumviratet**  Det er noget der bliver dannet 59 f.Kr, det er stadig en del af republikken. Det betyder et forbund af tre mænd, der deler magten. Pga. den hærreform, var der tre mænd der sad med de største hærer. De mænd hed Crassus (Tyrkiet) Pompejus (Spanien) og Cæsar (Frankrig). Triumviratet betyder alliance mellem de her tre mænd. De deler Rom i tre dele. Triumviratet går langsomt går i opløsning. Det starter med Crassus bliver slået ihjel, nu er der kun to tilbage. Pompejus har fået meget anerkendelse, fordi han har erobret områder i Spanien og gør at det går godt. Cæsar bliver mere og mere populær, fordi han erobrer helt vildt meget i Frankrig, store områder. Han sender rigdommene hjem, der gør at han får flere klienter. Han vil have det hele. Han rider hjem og smadre Pompejus. Vi har nu en kejser der hedder Cæsar i 50.f.Kr |
| 50.f.kr | **Julius cæsar (også kendt som kejser augustus)**  Romersk feltherre og politiker. En del af triumviratet. En succesfuld feltherre 🡪 erobrede Frankrig (Gallien). Cæsar bliver udnævnt til diktator og han danner grobunden for hele kejsersystemer. |
| 14-193 e.kr. | **Adoptivkejsersystemet**  (det er i denne periode af kristenforfølgelserne begynder under kejser Nero) |
| 285 e.kr. | **Diocletian deler Rom i fire dele**  Efter en lang periode med kaos i romerriget efter soldaterkejsernes periode, får Diocletian styr på riget igen ved at dele det store rige i fire dele, og fordele administrationen ud på flere hænden. |
| 391-392 e.kr | Kristendommen bliver statsreligion i Rom |
| 395 e.kr. | Romerriget deles permanent i et vestromersk og et østromersk rige |
| 1453 e.kr | Der gik Romerriget under, men efter en kæmpe arv til Europa. Det var blandt andet grunden til Latin blev det fælles skriftsprog. Det gav også  Europa kirken og kristendommen |
| **Centrale personer** | |
| Navn | Beskrivelse af hvorfor denne person er vigtig |
| Romulus | Grundlæggeren af Rom |
| Tiberius Gracchus | Han gjorde op med de rige i Romerriget, og lavede forslag om jordreformer, så de fattige også kunne få jord (se arbejdsark 04+05) |
| Garius Marius | Republikken bryder sammen pga. Garius Marius. Han indførte en lov i år 104 f.kr. Loven var en hærreform. Før loven havde alle mænd værnepligt, også fattige bønder. I denne tid er der desuden også ret meget utilfredshed blandt folket. Garius Marius afskaffede værnepligten i 104, hvorefter han lavede en hvervet hær, så man skulle ansøge og ansættes til hæren. I den hvervet hær fik man løn, man fik krigsbytte, man fik noget af det man erobrede. Når man så ikke længere var i den hvervet hær, så fik man et stykke jord ud af det. Dem der hvervet hæren fik meget ud af det, man blev magtfuld. Hvis man har været soldat for en, så skal man være deres klient, og skulle stemme på dem. Der var et personligt afhængighedsforhold mellem soldaten og hærføreren. Reformen skabte interne krige i riget mellem hærførerne, den krig vinder Cæsar, og så starter kejsertiden |
| Gajus Julius Cæsar Octavianus (også kendt som kejser Augustus) | Gaius Julius Cæsar Ocatavianus (63 f.kr. – 14 e.kr.) bliver tit forvekslet med forgængeren Gaius Julius Cæsar, som var romersk feltherre som lykkedes med at erobre Gallien i Frankrig og udbredte Romerriget helt til Atlanterhavskysten. Augustus regnes for at være Roms første kejser. |
| Nero | Nero, søn af [Agrippina](http://www.annasromguide.dk/personer/agrippinadyngre.html) og adoptivsøn af [Kejser Claudius](http://www.annasromguide.dk/personer/kejserclaudius.html) var kejser i årene 54 til 68 efter Kristus, hvor han fordrevet fra Rom og på flugt for romerske soldater begik selvmord.  Hans regeringstid startede roligt, han lyttede til sine erfarne rådgivere, sin moder og sin gamle lærer, filosoffen Seneca, men snart tog hans brutale tendenser over og han lod efterhånden alle omkring sig dræbe. Nye forræderiprocesser og drab fulgte, og mens oprørene bredte sig i provinserne og hæren, holdt Nero offentlige opvisninger, hvor han sang, dansede og spillede komedie på en meget "u-romersk" måde, der efterhånden fik prætorianergarden til at gå over på oprørnes side og tvinge Nero til at begå selvmord.  I år 64 hærgede en storbrand Rom og lagde store kvarterer øde, man sagde, at det var Kejserens værk, så han kunne lade bygge sit enorme pragtpalads "[Domus Aurea](http://www.annasromguide.dk/sevaerdigheder/oppiosev/domusaureakort.html)", så han "endelig kunne komme til at bo som et menneske". Men Nero selv skød skylden på de kristne, som nu for første gang blev forfulgt og dræbt i Rom. |
| **Begreber/teorier** | |
| Begreb | Forklaring |
| Bystaten rom | Den udviklede sig i århundrederne op til Kristi fødsel til en regional stormagt. Og derefter til et imperium der omfattede hele Middelhavsområdet. Det fik følger for Roms styreform |
| Patriciere | Patricerene var den fornemme fødseladel og var samtidig store jordbesiddere. De nedstammede fra kongetidens leddene slægter, og udgjorde mellem 5 og 10% af befolkningen |
| Plebejere | Plebejere var den øvrige del af befolkningen. Ægteskab mellem de to befolkningsgrupper var forbudt. De var meget sociale og økonomisk sammensatte befolkningsgruppe. Hovedparten var almindelige bønder, en mindre del håndværkere og handlede |
| Republikkens tredeling af magten | page2image20126208  Denne model er bygget sådan at senatet ligesom er taget for embedsmændene. Det er dem som holder styr over det, men de bestemmer som sagt ikke noget. Man ser også den model på hvem der er højest i forsamlingen, og jo mindre du har at bestemme, jo laverer er din søjle. Folkeforsamlingen står udenfor, fordi det er dem der beskuer hvad der forgår, og det er dem der skal stemme.  OBS der er to konsuler selvom der kun står en mand.  (Alle ministrer sidder der kun 1 år ad gangen) |
| Embedsmænd | På folkeforsamlingerne valgte byens borgere, hvem der skulle være **embedsmænd**, herunder byens øverste ledere, konsulerne. Når man havde været **embedsmand**, fik man sæde i senatet på livstid. |
| Etruskere | Etruskere, oldtidsfolk i Mellemitalien. Etruskerne er det bedst kendte af de italiske folkeslag før romerne, og de fik umådelig stor betydning ikke kun for Rom og de andre italiske folkeslag, men for hele kulturudviklingen i Italien og Europa. |
| Konsuler | Datidens ’statsministre’, som stod for den daglige ledelse af staten og hæren i krig. Romerne valgte to ad gangen for at de skulle kontrollere hinanden – og dermed undgå magtmisbrug. |
| Ædiler | Sørgede for lov og orden i byen og organiserede religiøse fester. |
| Italiske stammer | **.** I -264 var de bosiddende midt på den italienske halvø på Latiumsletten. Rom var én af deres mindre byer. |
| Senatet | Den centrale politiske institution. Her sad folk, som havde været inden for politik i mange år. Og man sad her, helt indtil man døde! Selv om der kun var tale om et rådgivende organ, så fulgte politikerne ofte dets råd pga. organets store politiske erfaring. |
| Prætorer | Konsulernes stedfortrædere. Stod for domstolene. |
| Kvæstorer | Stod for statens finanser. |
| Censorer | Inddelte folk efter deres indkomst. De rige befolkningsgrupper havde større magt end de fattige på de såkaldte folkeforsamlinger. |
| Folkeforsamlinger | Her valgtes alle embedsmændene. Og her vedtog man de love, som embedsmændene havde foreslået. |
| Nobiliteten | Betegnelse for den nye overklasse bestående af de gamle patricierslægter og de mest velstående plebejerslægter. |
| Homo novus | En konsul, der ikke kom fra nobiliteten. |
| Patron | Gav sine patienter beskyttelse og økonomisk hjælp. Fik til gengæld politiske stemmer. |
| Klient | Stemte på sin patron og hjalp denne med at føre valgkamp. |
| Roms arkitektur | **Colosseum**: Det er kendetegnet mange vinduer, og helt åbent i toppen så naturligt lys falder ind. Selve bygningen er kugle- kuppel formet.  **Pantheon**: Der er meget høje søjler, bygningen har indgraveret skrift. Der er enormt højt til loftet, og taget går ind som en slags kule, hvor der er et huld i loftet så der falder naturligt lys ind. Der er små (huse) med statuer inde i midten. Bygningen er nærmest en kuppel indvendigt, så man kan se hvor centrum er. |
| **Oversigt over kilder vi har arbejdet aktivt med** | |
| Plutarch: Tiberius IX  Kilden handler om Tiberius Gracchus’ lovforslag om jordfordelingen, han vil gerne have at de fattige også havde muligheden for at få lidt jord. Han havde dog modstand fra de rige, som så ham som en trussel.  ***Arbejdsark 4+5*** | |
| Tactius kilde: “om kejser Neros kristne forfølgelser”  ***Arbejdsark 8+9*** | |
| Plinius den yngres breve til kejser Trajan (kilde): “hvordan skal man behandle de kristne”  ***Arbejdsark 7*** (men er kilde er i separat dokument) | |
| **Centrale HV- problemstillinger, som vi har arbejdet med undervejs i forløbet** | |
| Hvordan fungerede styreformen i republikken Rom? | |
| Hvordan udviklede styreformen sig fra republikken til kejsertiden? | |
| Hvor demokratisk var republikken? | |
| Hvorfor brød republikken sammen? | |
| Hvorfor brød Romerriget sammen? | |
| Hvordan behandlede man de kristne i kejsertiden? | |
| **Perspektivering til nutiden (udfyld selv)** | |
|  | |

**Sang om romerriget (mel: I en kælder sort som kuld)**

**Vers 1:**

I år -753

Startede bystatEN

Og republikkens styreform

Magten havde konsulerne

ellers kun to grupper

De mange lange første år

patriciere og plebejere

fornem´ og jordbesidere

**Vers 2:**

Rom var bystat i Latium  
Krige opstod i -264

Karthago det var en stormagt

Som vil ha herdømmet

Rom de udslettede dem

Men det var slet ikke nemt

Det er de puniske krige

Som varede til - 146

**Vers 3:**

Romerne havde værnepligt

De skulle alle kæmpe,

De kæmpede for deres land

Med tapperhed og ynde

Forbundsfæller kæmpede godt,

Provinserne de bidrog ogs’,

De havde mod og kampånd'

200 år før Kristi.

**Vers 4:**

I -133,

Grachernes reformforsøg

Han var søn af konsul,

atter til at dræbe

Brødrene vil’ tage jord,

fra de rige til fattig’.

Han var meget udsat’

Senatet ku’ ik’ li’ ham.

**Vers 5**:

Hærreforen den blev skabt,

af Gaius Mrius,

Triumviratt kom så til,

og dernæst kom Cæsar.

Cæsar vandt så magten sin,

i 44 før kristus bli

Han den nye diktator,

og snart det hele faaaalder.

**Vers 6:**

Fra mellemøsten de kristne kom

Ingen kunne lide,

fællesskab det handled’ om

ik om magt og krige.

Nero var en skummel mand,

han forfulgt’ de kristene,

Men i år 391

blev det statsreligionen

**Vers 7**

Romerriget var så stort

Deltes op i fire

Kejsere til hvert et sted,

det gav mange problemer

der var pengenød og sult,

germanerne de pressed’ på,

476

gik det helt på tværs