**Middelalderen i Europa**

*Kirken i Middelalderen*

**Høgskolen i Østfold våren 2019**

**Frank Oterholt**

*Høyskolelektor*

*Cand. theol.****/****Master****/****Cand. mag.*

**Klosterbevegelsen**

Opprinnelse fra Middelhavsland

Augustin oppfordret prester til å flytte sammen

* Protest mot kirkens verdsliggjøring:
* Organisasjoner gir noen makt og privilegier. Former og tradisjoner stivner.
* Klosterbevegelsen blir kritiker av en Kirke som fjerner seg fra Ur-kristendommens idealer.

**Klostrene etablerte:**

* Skoler
* Sykehus
* Fattigomsorg.
* Vekt på inderlig liv, bønn og meditasjon.
* Førte kristne ”understrømmer” videre.
* Kirkelige reformbevegelse
* Munkeordener med eget særpreg vokste fram.
* Strenge klosterregler.

**Munkeløftet var gjerne:**

Lydighet, armod og kyskhet, fattigdom

**Gregor den store** (f. ca. 550)

* sendte misjonærer nordover i Europa.
* Abbed Augustin sendt til England av Gregor.
* Nasjonale kirker ble etablert.

**Klostrene sendte ut misjonærer.**

**Munker brakte kristendommen nordover:**

Lokalpregete kristendomsformer oppsto

(*”stedegengjøring”*):

* Irland - Blandet keltisk kultur med kristendom.
* England
* Norge
* Frankrike.
* Baltiske land

Russland ble kristnet fra Øst på 900-tallet:

Ortodoks kristendom.

**Stat og kirke i forening**

**Vikingene** ble påvirket av den nye troen og tok med seg kristne kvinner og kristen kultur hjem til Skandinavia.

**MUNKEORDENER**

**Benediktinerordenen**

* Den eldste av alle de eksisterende munkeordenene.
* Stiftet år 529 av Benedikt av Nursia på Monte Cassino i Italia.
* Benedikts regel: Om hvordan munkene skulle leve.
* Etablert i England på 600-tallet og i Frankrike og Tyskland på 700-tallet.
* Til Norden kom de på 1000-tallet, som misjonærer.

**Cistercienserordenen**

* Grunnlagt av Bernhard av Clairvaux i 1115.
* Ideal: Vende tilbake til Benedikts regel med fattigdom i sentrum.
* Spredte seg raskt i Europa.
* Jordbruk en viktig del av virksomheten.
* Norge: Bergen, Trondheim, Levanger, Ytre Trondheimsfjord, Hovedøya ved Oslo
* Munkene kom fra England.

**Dominikanerordenen**

* Grunnlagt av spanjolen Dominicus i 1216.
* Dominikanerne er ikke en munkeorden i vanlig forstand, men et samfunn av prester som har som formål å utbre den kristne tro gjennom sin preken, derav også kalt "predikerbrødrene".

**Franciskanerordenen**

* Kalt "barfotbrødrene".
* Grunnlagt 1208 av Franciskus fra byen Assisi i Nord-Italia.
* I Norge fra 1290. Tiggerkloster.
* Også kalt "gråbrødrene", fordi munkedrakten var askegrå.

**Frans av Asissis bønn**

*Herre gjør meg til redskap for din fred!  
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.  
La meg bringe forlatelse der urett er begått.  
La meg skape enighet der uenighet rår.  
La meg bringe tro der tviler rår.  
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.  
La meg bringe lys der mørket ruger.  
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!*

***Å Mester!*** *La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.  
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.  
Ikke så meget å bli elsket som å elske!  
For det er gjennom at man gir at man får.  
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.  
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!  
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!* ***Amen***

**OPPGAVE**

To og to presenterer hver sin munkeorden, med særlig fokus på klostrene som *”alternativbevegelser”*?

* Benediktinere
* Cistenciensere
* Dominikanere
* Fransiskanere
* Augustinerordenen (Martin Luthers munkeorden)

Bruk google

**Norge**

8 forskjellige munkeordener i Norge i Middelalderen.

4 av dem i Oslo:

* Benediktinerordenen
* Cistercienserordenen
* Dominikanerordenen
* Franciskanerordenen

Augustinerordenen kom til Norge ca. 1150

**Benediktinerklostre i Norge (fra 1000-tallet):**

* Selja kloster ved Stadt
* Trondheim (Nidarholm),
* Bergen (St.Michaels kloster)
* Skien (Gimsøy kloster)

Romanen Kristin Lavransdatter, av Sigrid Unset, handler om denne tiden i Norge.

**Etter Romerrikets fall** ca. 400 e.Kr

**Tre epoker:**

**Tidlig middelalder**:

* 400 – 1050 - tallet: Folkevandringer, Vikingtid, Islams erobringer, Frankerne.

**Høymiddelalder:** 1100 til 1300-tallet

**Senmiddelalderen:** 1300 til 1500 - den moderne tid begynner

**Østromerriket** utvikles parallelt

**Det tysk-romerske keiserriket**

* K**eiserdømme grunnlagt i 962.**
* **Den tyske konge Otto 1 ble kronet til romersk keiser**
* **Keiserriket hadde herredømme over Italia i Middelalderen**
* **Fra 1250 ble keiserdømmet hovedsakelig begrenset til Tyskland.**
* **Keiserriket ble oppløst i 1806 av keiser Frans 2 (da Napoleon opprettet Rhinforbundet).**

**TEOLOGI OG FILOSOFI I MIDDELALDEREN**

**300-1500: Åpenbaringssannheter**

***Religiøs tro preger tenkningen (filosofien)***

**Den katolske kirke skaper en syntese av religiøs og filosofisk tenkning. Læren om Gud blir et grunnleggende prinsipp. Læren om Gud er religiøst åpenbarte sannheter.**

**Kristen middelalder-*filosofi* er under innflytelse av religiøs tro. Det blir grunnlaget for kirkelæren fra Augustin til Thomas Aquinas (Skolastikkens kirkelærer)** [[1]](#footnote-1)**.**

**Augustin var påvirket av Platon og Plotin:**

* Den materielle eksistens er ikke den virkelige verden.
* Viljens frihet
* Romerrikets fall.
* Guds stat (seirer til slutt) / Den verdslige stat.

**Thomas av Aquino** (dominikaner)

* Fram til Thomas av Aquino: Ingen filosofisk kultur i Europa.
* Thomas utvikler store læringssystemer med logiske slutningskjeder.
* Kirkens lære og rasjonell tenkning smelter sammen.
* Teologiske sannheter begrunnes med fornuften (gjennom gresk logikk).[[2]](#footnote-2)

**”Skolastikk”** i vitenskap og teologi:

Et system som forener tro og fornuft. Gir rom for både troen og fornuften (Tro blir noe fornuftig), men åpenbaringen ”fyller ut” der hvor fornuften stopper.

* Thomas gikk bort fra Platons dualisme, og hadde Aristoteles som forbilde.
* 7 sakramenter til frelser for mennesker. Frelse fins kun i Kirken.
* Teologisk begrunnelse for pavens primat (”*ex cathedra”*).

**Platon[[3]](#footnote-3) og Aristoteles**

* To tolkninger av tilværelsen
* Universalstriden
* Realisme/ Nominalisme

**KAN GUD BEVISES?**

**Det ble utviklet 5 ”Gudsbevis”**

Forsøk på å bevis Gud gjennom logiske argumenter:

1. **Det ontologiske gudsbevis**

|  |
| --- |
| P1: [Gud](https://no.wikipedia.org/wiki/Gud) er et fullkomment vesen.  P2: Å være fullkommen innebærer å eksistere.  K: Gud eksisterer. |

1. **Det kartesiske gudsbevis**

|  |
| --- |
| Når jeg har tanker om et fullkomment vesen, må dette vesenet eksistere, ellers hadde jeg ikke fått tanker om det |

1. **Det kosmologiske gudsbevis**

|  |
| --- |
| Det må finnes en første årsak, en ufor-årsaket årsak til universets skapelse. |

1. **Det teleologiske gudsbevis**

|  |
| --- |
| Utviklingen i naturen syres av en høyere intelligens, for alt synes å ha en hensikt/et mål. Eikenøtta blir til eiketre, og stjernene beveger seg i sine baner. Alt er ”ordnet”. |

1. **Det etiske gudsbevis**

|  |
| --- |
| Etikk kan ikke eksistere uten et høyere vesen. |

**Kamp mellom verdslig og kirkelig myndighet**

Paver og keisere kjempet om makten over *”Corpus christianum”*.

**Investiturstriden[[4]](#footnote-4) - ”Canossagang”**

|  |
| --- |
| * Pave Gregor 7. forbød i 1075 verdslig (Ikke-kirkelig) investitur (utnevnelse av biskoper). * I konflikt med kirkens krav om overhøyhet utnevnte den tysk-romerske keiseren Henrik 4. selv biskoper (investitur). * Keiseren ønsket kontroll over kirken men paven lyste keiseren i bann, og avsatte han. * Keisere måtte gå til Canossa i Alpene for å gjøre bot for paven (”Canossagang”). |

**Kjettere**

Avvek fra ”den rette lære”

* Valdensere.
* Katharer.
* Heksebrenning.

**Kjente kvinner i Middelalderen**

* Hildegard av Bingen
* Birgitta

**KORSTOG**

Gjenvinne Jerusalem fra muslimene

**Middelalderen i Norge**

*Kristningen av Norge*

**Bakgrunn**

* Norrøn tid
* Vikingtid
* Harald Hårfagre ville samle Norge
* Gammelnorsk språk
* Kolonialisering av Island

**Norrøne guder og norrønt verdensbilde** (s 61)

* Mange guder
* ”Hedendom”

**Danene en stormakt**

* Harald Blåtann
* Sverre Tjugeskjegg

**Kong Æthelred styrer i England**

**Danekongene angriper England hvert år**

* Danene plyndrer og herjer i England. Krigsherren Olav Trygvasson kriger med Danene mot Æthelred
* Olav Haraldsson (sener Olav den hellige) dukker opp i historien rundt 1007.
* Krigsherre: Kriger på Danenes side.
* Fikk kristen innflytelse fra England og Irland.

**Religionsskifte i Norge** (s. 60 ff.)

* Kristendommens innflytelse begynner på 800-tallet.
* Norrøn religion fremdeles blant befolkningen i lang tid
* Håkon den gode konge fra ca. 934. Olav Trygvasson – Bygger kirke på Moster 995
* Kristningsperioden vokser fram.
* Olav Haraldsson (den hellige)
* Slaget på Stiklestad 1030.
* Kristendom først prøvd å innføres på tinget
* Deretter fikk bøndene valget

Slaget på Stiklestad var en kamp om politisk makt, ikke om religion.

Olav tapte slaget, men vant kristningen.

**Olav Haraldsson blir ”helliggjort”.**

* Liket gravd opp
* Biskop Grimkjell erklærte han hellig.
* Han var langt fra Hellig

**Parallell prosess:**

* Samling av Norge til ett rike og kristningen av Norge forgikk parallelt. Kristningen virket samlende.
* Kristendommen en skriftreligion: Inspirerte nedskrivingen av Norges historien.

**Historiske kilder**

Svake historiske kilder fa denne tiden

(Mest dikt og kvad (Skeie 2018).

* Runer
* Skaldekvad/Poesi.
* Sagalitteratur (skulle tjene kongemakten): Snorre Sturlason – *Heimskringla* ca. 1220.
* Farget av kristen innflytelse.
* Arkeologiske funn: Gravskikkene endres.

**Kong Sverre[[5]](#footnote-5)**

* Norsk konge på slutten av 1100-tallet
* Fikk støtte fra Birkebeinerne
* Baglerne var Sverres fiender
* Kamp om herredømme over Norge
* Styrket norsk kongemakt.
* Sverre kom i konflikt med kirken

Helgener og Pilegrimsvandringer til hellige steder vokser fram

**Kommende tema fredag uke 9:**

* Renessansen
* Reformasjonen

**Pensum:**

Sødal, Helje Kringlebotn et al, (2004) Tro og tradisjon (Kristendommen 2), Høyskoleforlaget 2004.

**Ikke pensum:**

Skeie, Tore (2018). Hvitekrist. Om Olav Haraldsson og hans tid. Gyldendal.

*FrankO. HIØ 15/2 2019*

1. A. Næss (1976:268) 5.utg. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mystisismen bestred dette: ”Å gløde er mer enn å vite”.

   [↑](#footnote-ref-2)
3. Realist [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://historieogfilosofi1.cappelendamm.no/c350995/artikkel/vis.html?tid=432778> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://snl.no/Sverre_-_norsk_konge> [↑](#footnote-ref-5)