|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** Pepijn de Korte wist paus Zacherias ervan te overtuigen koning Childerik zijn lange haar af te knippen. Hiermee ontnam de paus Childerik zijn koninklijke waardigheid en aansprak op de troon. In 751 was Childerik III als laatste Merovingische vorst afgezet. Pepijn werd de eerste Karolingische vorst der Franken. Zijn oudste zoon Karel (later ´De Grote´) zou hem opvolgen. | **02** In 741 stierf Karel Martel. Zijn zoons Carloman en Pepijn de Korte namen zijn plek als hofmeiers in. Omdat hun gezag werd aangetast door opstandige edellieden uit andere landsdelen, wilden zij toch weer een vorst op de troon. Die zou wellicht voor meer gezag kunnen zorgen. Carloman en Pepijn de Korte stelden Childerik III als koning der Franken aan. | **03** Over de persoon Childerik III is weinig bekend. Hij zou de zoon kunnen zijn van Chilperik II van Austrasië of zijn opvolger Theuderik IV die koning was van alle drie de Frankische vorstendommen. Over een huwelijk is niets bekend. | **04** Childerik kwam tijdens zijn koningschap slechts eenmaal per jaar aan het hof. Hij liet zich op een ossenwagen binnenrijden. Hij stond diplomaten uit andere landen te woord die hij antwoorden gaf die hem door de hofmeiers waren ingefluisterd. |
| **05** In 747 stierf hofmeier Carloman en was Pepijn de Korte – eveneens hofmeier - weliswaar niet de hoogste in functie, maar wel de machtigste man in het Frankische Rijk. Pepijn vroeg aan paus Zacherias wat doorslaggevend was voor het koningschap: afstamming van de koninklijke familie (zoals Childerik III), of het hebben van de meeste macht (zoals Pepijn). De paus stelde dat degene die afstamt van de koninklijke familie de meeste macht zou moeten hebben. | **06** Tijdens Childeriks jeugd was Karel Martel de machtigste man van het Frankische Rijk. Martel was hofmeier van Neustrië en Austrasië. Toen in 737 de koning der Franken Theuderik IV overleed, was er geen directe opvolger. Martel was toen de hoogste bestuurder. In 732 versloeg Martel de mohammedanen bij de slag bij Poitiers. De Arabieren moesten zich daarna terugtrekken achter de Pyreneeën in Spanje. |  |  |