|  |  |
| --- | --- |
| In de ijzertijd was het gebied van Deventer relatief dicht bevolkt. Uit dit tijdvak zijn de sporen van meer dan 30 huizen opgegraven, de meeste vlak langs de Holterweg. **Deze zogenaamde woonstalboerderijen waren meestal gemaakt van hout, vlechtwerk en leem, met een dakbedekking van riet of stro**. In de buurt stonden spiekers: kleine schuurtjes met een hoge vloer, waarin graan en andere producten werden opgeslagen. Bij een van de boerderijen is een kuil gevonden waarin, mogelijk als offer, een complete maalsteen, aardewerken pot en ijzeren speerpunt zijn achtergelaten.  | Het belangrijke handelscentrum Dorestad (Wijk bij Duurstede) kreeg het moeilijk doordat de Rijn zich steeds verder terugtrok. Een bijkomend probleem vormden de voortdurende aanvallen van de Vikingen. Toen de bisschop vanwege deze bedreiging vanuit Utrecht de wijk nam naar Deventer, bracht hij in zijn kielzog kooplieden mee naar Deventer. De nederzetting ontwikkelde zich tot een vrij belangrijke economische en religieuze buitenpost van het Utrechtse centrum. Maar ook Deventer kreeg te maken met de Vikingen. **De handelsnederzetting werd overvallen door de Vikingen en waarschijnlijk voor een groot deel in brand gestoken**. De Vikingaanval was de directe aanleiding voor het opwerpen van een aarden wal rondom Deventer.  |
| De Engelse monnik Liafwin kwam vanuit Engeland naar ons land en meldde zich in Utrecht bij abt Gregorius. Volgens traditie werd zijn Angelsaksische naam veranderd in een Latijnse: Lebuïnus. Lebuïnus werd uitgezonden naar de IJsselstreek. **Nadat in Huilpa (Wilp) een kapel gebouwd was, waagde Lebuïnus de oversteek naar de overzijde van de IJssel, waar zich al een kleine nederzetting bevond.** Hij bouwde er met hulp van bekeerlingen een klein houten kerkje. Saksen staken het in brand. Nadat de rust was teruggekeerd, werd het kerkje herbouwd.  | Rond de Noord- en Oostzee ontstond een samenwerkingsverband van Duitse kooplieden: de Hanze. Centrum was de stad Lübeck. In de eeuwen erna groeide dit uit tot een verband van steden, waaronder ook Nederlandse, vooral langs de IJssel. Deventer nam daarbij een vooraanstaande plaats in. **Evenals andere Hanzesteden ontving de ommuurde stad Deventer van de Duitse keizer het predicaat "Vrije keizerlijke Hanzestad"**.  |
| Zoals het heffen van tol en het slaan van munten zonder toestemming van de landsheer verboden waren, stond het een stad ook niet vrij om zomaar jaarmarkten te organiseren. **Deventer verkreeg dit recht en vervolgens werden er in de stad vier jaarmarkten gehouden, uiteindelijk zelfs vijf**. De markten duurden elk enkele weken en dankten hun naam aan de patroonheilige diens feest halverwege de marktperiode gevierd werd. | **De aarden wal aan de stadszijde werd afgegraven en in de wal werd een hoge bakstenen muur geplaatst.** Ook de Brink en het Bergkwartier kwamen binnen die ommuring te liggen. Tegen de muur werden op verschillende plaatsen halfronde vestingtorens aangebouwd.  |