**Arheologija** ([grško](http://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina) *archaiologia*) je ena od samostojnih [zgodovinskih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina) [znanstvenih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost) [ved](http://sl.wikipedia.org/wiki/Veda), ki preučuje [človeško](http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek) preteklost. Od drugih zgodovinskih ved jo loči predvsem način pridobivanja in preučevanja virov. Podobo preteklosti namreč gradi predvsem s preučevanjem [materialnih virov](http://sl.wikipedia.org/wiki/Materialni_zgodovinski_viri), do katerih pride s pomočjo [izkopavanj](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Izkopavanje&action=edit&redlink=1). Vendar pa so izkopavanja le drobec arheološke prakse.

|  |
| --- |
| **Vsebina**  [[skrij](javascript:toggleToc())]   * [1 Prva arheologinja](http://sl.wikipedia.org/wiki/Arheologija#Prva_arheologinja) * [2 Arheološka praksa](http://sl.wikipedia.org/wiki/Arheologija#Arheolo.C5.A1ka_praksa) * [3 Glej tudi](http://sl.wikipedia.org/wiki/Arheologija#Glej_tudi) * [4 Zunanje povezave](http://sl.wikipedia.org/wiki/Arheologija#Zunanje_povezave) |

**[**[**uredi**](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arheologija&action=edit&section=1)**] Prva arheologinja**

Po [legendi](http://sl.wikipedia.org/wiki/Legenda) naj bi bila prva arheologinja [sv. Helena](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv._Helena&action=edit&redlink=1), mama rimskega cesarja [Konstantina Velikega](http://sl.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Veliki), ki je vpeljal krščanstvo v [Rimsko cesarstvo](http://sl.wikipedia.org/wiki/Rimsko_cesarstvo). Kot slednji naj bi tudi ona bila kristjanka. Iskala je križ, na katerem so križali [Jezusa](http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezus). Ko je izkopavala na Oljski gori pri [Jeruzalemu](http://sl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem), je končno našla mnogo križev. Ker niso vedeli, na katerem je visel [Kristus](http://sl.wikipedia.org/wiki/Kristus), so pripeljali na goro [slepega](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slepota) moža. Začel se je dotikati križev in ko se je dotaknil Kristusovega, je spregledal. Sv. Helena je [zavetnica](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zavetniki&action=edit&redlink=1) arheologov še danes.

**[**[**uredi**](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arheologija&action=edit&section=2)**] Arheološka praksa**

Najprej je treba [najdišče](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arheolo%C5%A1ko_najdi%C5%A1%C4%8De&action=edit&redlink=1), odkriti. To je naloga [arheološke topografije](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arheolo%C5%A1ka_topografija&action=edit&redlink=1), ki se začne z načrtnim zbiranjem podatkov o terenskih odkritjih, bodisi že objavljenih ali pa zapisanih v arhivskih dokumentih (pregled [zemljevidov](http://sl.wikipedia.org/wiki/Zemljevid) za značilnimi [ledinskimi imeni](http://sl.wikipedia.org/wiki/Ledinsko_ime)). Sledijo terenski pregledi, ki zbrane podatke preverijo na terenu in ob tem iščejo nove možne lokacije poselitve. Za to so potrebni različni postopki, s katerimi [arheologi](http://sl.wikipedia.org/wiki/Arheolog) včasih posegajo v zemeljske plasti, včasih pa tudi ne. Najstarejša metoda so načrtni obhodi zemljišča, anketiranje domačinov ter površinski in podpovršinski pregledi z zbiranjem in kartiranjem predmetov, ki so dokaz človekovega bivanja. V zadnjih desetletjih je arheologom v veliko pomoč [aerofotografija](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aerofotografija&action=edit&redlink=1), [meritve električne upornosti tal](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meritve_elektri%C4%8Dne_upornosti_tal&action=edit&redlink=1), [megnetnometrične preiskave](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Megnetnometri%C4%8Dne_preiskave&action=edit&redlink=1) in uporaba [georadarja](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Georadar&action=edit&redlink=1). Pred izkopavanjem se podatki o najdišču dopolnijo s podrobno geodetsko izmero [reliefa](http://sl.wikipedia.org/wiki/Relief). Tako zbrani podatki omogočajo kar najbolj gospodarno načrtovanje izkopavanja in so pomemben vir za dokumentiranje stanja pred posegom.

Izkopavanje je lahko le poskusno ali pa načrtno, s tem da so pri poskusnem izkopovalne površine manjše. Pri tem delu je treba poskrbeti za kar najboljšo [dokumentacijo](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokumentacija&action=edit&redlink=1), ki pozneje omogoča rekonstrukcijo prvotnega terenskega stanja, saj vsako izkopavanje nepovratno uniči raziskovani del najdišča. Osnovni namen izkopavanja je zaslediti in dokumentirati kulturne ostanke, plasti, sledi dogajanja na zemljišču, za kar so potrebne različne tehnike, ki morajo biti prilagojenje posebnostim posameznih najdišč. Dokumentirane morajo biti najdiščne okoliščine vsakega najdenega predmeta, za poznejše [labaratorijske analize](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Labaratorijska_analiza&action=edit&redlink=1) pa je treba zbrati vzorce ostankov organskega in neorganskega izvora.

Pri vsem tem arheologi sodelujejo z znanstveniki številnih naravoslovnih ved. Tako na primer [antropologij](http://sl.wikipedia.org/wiki/Antropologija) preučujejo človeške ostanke, [zoologi](http://sl.wikipedia.org/wiki/Zoologija) živalske, [botaniki](http://sl.wikipedia.org/wiki/Botanika) rastlinske, [geologi](http://sl.wikipedia.org/wiki/Geologija) kamninske, [metalurgi](http://sl.wikipedia.org/wiki/Metalurgija) kovinske, [fiziki](http://sl.wikipedia.org/wiki/Fizika) določajo starost - [datirajo](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Datacija&action=edit&redlink=1) po vsebnosti [izotopa C-14](http://sl.wikipedia.org/wiki/Radiometri%C4%8Dno_datiranje), [lesarji](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesarstvo&action=edit&redlink=1) čas rasti lesa po branikah ([dendrokronologija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Dendrokronologija" \o "Dendrokronologija)). Število sodelujočih ved se nenehno povečuje. Arheologi so koordinatorji med njimi, pa tudi vmesni člen med [terenom](http://sl.wikipedia.org/wiki/Teren) in [labaratorijem](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Labaratorij&action=edit&redlink=1). Poleg tega imajo pomemben delež v poizkopovalni obdelavi in razlagi pridobljenih podatkov.

Gradivo, ki ga arheolog preučuje je različno, lahko je le [fragment](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fragment&action=edit&redlink=1), najdiščni skupek (npr. [grobna celota](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grobna_celota&action=edit&redlink=1)), [najdišče](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Najdi%C5%A1%C4%8De&action=edit&redlink=1) ali skupek najdišč v pokrajini. Vsaka od teh oblik zahteva ustrezno metodo preučevanja.

Med gradivom prevladujejo [artefakti](http://sl.wikipedia.org/wiki/Artefakt). Preden se arheolog loti njihove obravnave, morajo biti očiščeni, [konzervirani](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Konzervstorstvo&action=edit&redlink=1) in slikovno dokumentirani. Nato jih poskusi razvrstiti v podobnostne skupine ter ugotoviti njihovo časovno in kulturno mesto. Iz samih najdiščnih okoliščin je pogosto mogoče sestaviti relativno časovno zaporedje nastanka posameznih skupin predmetov. Za to je arheologija od geologije prevzela [stratigrafsko metodo](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stratigrafska_metoda&action=edit&redlink=1), po kateri so različne plasti praviloma različne po nastanku in starosti, zgornje mlajše od spodnjih. Podobno velja tudi za širitev v prostoru. Pri večjih [grobiščih](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grobi%C5%A1%C4%8De&action=edit&redlink=1) se na primer pogosto pokaže, da so se širila postopoma. Najdbe na začetnem predelu so torej starejše od tistih na obrobju. Absolutno postavitev v čas pa poleg že omenjenih naravoslovnih metod, omogočajo tudi časovno ozko opredeljeni predmeti (predvsem [novci](http://sl.wikipedia.org/wiki/Novec)), ki izvirajo iz območij pisnih kultur z znanimi zgodovinskimi letnicami. S tako opredeljenimi predmeti je mogoče postaviti v čas tudi njihova najdišča.

Šele ko arheologjia opravi vse to ogromno delo, pretvori predmete v zgodovinsko govorico in jo z drugimi zgodovinskimi vedami združi v enotno pripoved o [preteklosti](http://sl.wikipedia.org/wiki/Preteklost).

## [[uredi](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Filatelija&action=edit&section=1)] Filatelistična področja

Glede na način proučevanja posameznega filatelističnega gradiva ločimo več filatelističnih področij:

### [[uredi](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Filatelija&action=edit&section=2)] Tradicionalna filatelija

Je osnovno in najstarejše področje filatelije. Ukvarja se z raziskavami posameznih poštnih znamk, ki vključujejo študije:

* potek oblikovanja
* [papir](http://sl.wikipedia.org/wiki/Papir) (debelino, težo, strukturo, itd; tudi vodne znake)
* [lepilo](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lepilo&action=edit&redlink=1) ali [gumiranje](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gumiranje&action=edit&redlink=1)
* tiskarske tehnike
* ločevanje ([zobčanje](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zob%C4%8Danje&action=edit&redlink=1), [razrez](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Razrez&action=edit&redlink=1))
* [ponatis](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ponatis&action=edit&redlink=1)
* [pretisk](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pretisk&action=edit&redlink=1)
* [ponaredki](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ponaredek&action=edit&redlink=1) in prirejanje

### [[uredi](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Filatelija&action=edit&section=3)] Poštna zgodovina

Je področje filatelije, katerega proučevanje razdelimo na poglavja:

* tarife
* [poštni žigi](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C5%A1tni_%C5%BEigi&action=edit&redlink=1)
* poštne poti
* prenosna sredstva
* poštne organizacije

# Heraldika

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Skoči na: [navigacija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Heraldika#column-one), [iskanje](http://sl.wikipedia.org/wiki/Heraldika#searchInput)

[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Hyghalmen_Roll_Late_1400s.jpg)

[http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Hyghalmen_Roll_Late_1400s.jpg)

**Heráldika** (ali **grboslovje**) je pomožna zgodovinska veda, ki preučuje grbe. Vsa vedenja in znanja, ki jih obsega heraldikada, zaradi svoje obširnosti tvorijo posebno umetnostno zgodovinsko vedo.

Začetek grboslovja postavljamo v sredino 12. stoletja (pribl. v leto [1150](http://sl.wikipedia.org/wiki/1150), v čas križarskih vojn), ko se je začel uveljavljati srednjeveški družbeni red - [fevdalizem](http://sl.wikipedia.org/wiki/Fevdalizem). Zaradi obilice simbolike, ki se pojavlja v grbih, je grboslovje v tesni prepletenosti z [rodoslovjem](http://sl.wikipedia.org/wiki/Rodoslovje) (genealogija), [družboslovjem](http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEboslovje) (sociologija), [umetnostno zgodovino](http://sl.wikipedia.org/wiki/Umetnostna_zgodovina), orožarsko, socialno, politično, gospodarsko, cerkveno in še kakšno zgodovino.

Grboslovje v grobem delimo na:

* splošno teorijo grboslovja;
* zgodovino grboslovja;
* grboslovno pravo;
* grboslovno oblikovanje in slikanje.

Splošna grboslovna teorija razlikuje štiri glavne zvrsti:

* krajevno grboslovje (grbi vasi, trgov, mest, občin, pokrajin, dežel);
* cerkveno grboslovje (grbi cerkvenih dostojanstvenikov, bratovščinh, škofij, cerkvenih redov);
* grboslovje stanovskih združenj (cehovskih skupnosti, narodnih skupnosti, v novejšem času političnih strank, društev, sindikatov,...);
* osebno in rodbinsko grboslovje (grbi posameznikov in njihovih potomcev).

## [[uredi](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heraldika&action=edit&section=1)] Glej tudi

* [herold](http://sl.wikipedia.org/wiki/Herold)
* [zastavoslovje](http://sl.wikipedia.org/wiki/Zastavoslovje)
* [heraldični ščit](http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%8Dit_(heraldika))

Numizmátika je [pomožna zgodovinska veda](http://sl.wikipedia.org/wiki/Pomo%C5%BEne_zgodovinske_vede), ki preučuje novce oziroma denar in zbirateljski [konjiček](http://sl.wikipedia.org/wiki/Konji%C4%8Dek), ki se ukvarja z zbiranjem in preučevanjem [kovancev](http://sl.wikipedia.org/wiki/Kovanec) in [bankovcev](http://sl.wikipedia.org/wiki/Bankovec). Beseda numizmatika izvira iz grške besede nomisma, kar pomeni denar.

**[**[**uredi**](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Numizmatika&action=edit&section=1)**] Glej tudi**

* [denar](http://sl.wikipedia.org/wiki/Denar),
* [zbirateljstvo](http://sl.wikipedia.org/wiki/Zbirateljstvo)
* [Notafilija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Notafilija)

**Paleografíja** (iz [grščine](http://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina) *palaios*, star + *graphe*, pisava) je [pomožna zgodovinska veda](http://sl.wikipedia.org/wiki/Pomo%C5%BEne_zgodovinske_vede), ki se ukvarja s preučevanjem razvoja, širjenja in vrst [pisav](http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisava). Z razbiranjem zapisov se ukvarja [epigrafika](http://sl.wikipedia.org/wiki/Epigrafika).

* + **paleografija** ali staropisemstvo je veda o starih pisavah

Beseda izhaja iz grškega jezika: *palaois* – star *graphe* – pisava Paleografija je pomožna zgodovinska veda, ki se ukvarja s proučevanjem starih pisav: proučuje nastanek pisave in njen razvoj proučuje branje, razumevanje in datiranje pisave razrešuje kratice in okrajšave ter druge posebnosti Poleg proučevanja pisave pa paleografija proučuje tudi zunanji izgled rokopisa (črnilo, ilustracije, vezavo,…).

* + pisava je zgodovinski izraz kulturnega in duhovnega življenja družbe, zato pravimo, da paleografija proučuje tudi kulturni in duhovni razvoj družbe ob tem, ko proučuje pisavo. Pri tem raziskovanju in proučevanju sta pomembna dva pristopa:

\*\* pomožnozgodovinski pristop \*\* kulturnozgodovinski pristop

Poznamo toliko različnih paleografij kot poznamo različnih pisav (latinska, arabska, grška, …).

Paleografija je interdisciplinarna veda, ki se povezuje s številnimi drugimi vedami (zgodovina, umetnost, literatura, arhitektura, pravo,…).

**Zgodovina paleografije**\*\*\* prva omemba – 1708 [Montefalcon](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Montefalcon&action=edit&redlink=1) **2/2 15C** – pojav tiska (izgublja se znanje izdelave listin) **2/2 17C** – začetki paleografije so povezani s polemiko med jezuiti in benediktinci, iz katere je izšla znanstvena diskusija o začetkih paleografije.

[\*\* jezuiti](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=**_jezuiti&action=edit&redlink=1) ~ 1643 [Bolland](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolland&action=edit&redlink=1) (izdajanje znanstveno kritičnih vitae – življenja svetnikov)

~ 1675 [Papenbroeck](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Papenbroeck&action=edit&redlink=1) (nadaljuje izdajo vitae). Napiše metodološko kritično študijo o kritiki virov, s katero poda naslednje ugotovitve:

\*\* kritičnost med zanesljivostjo in nezanesljivostjo

\*\* starost listine (starejša ko je, manj je zanesljiva)

\*\* večina vladarskih listin je falsifikatov

[\*\* benediktinci](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=**_benediktinci&action=edit&redlink=1)

~ 1681 [Mabillon](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mabillon&action=edit&redlink=1) – »oče paleografije«

Začetki paleografije so povezani z začetki diplomatike. Izda šest knjig o diplomatiki z metodologijo reševanja diplomatičnih vprašanj. Prvi sistematizira latinico, kar predstavlja začetek latinske paleografije.

\*\* loči med poslovno - kurazivno in knjižno pisavo

\*\* loči med pisavami antike in srednjega veka

* + NAPAČNO meni, da so nekatere nacionalne pisave zgodnjega srednjega veka produkt germanskih ljudstev.

~ 1713 [Maffei](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maffei&action=edit&redlink=1) – popravi napačno Mabillonovo idejo in korogira, da

* + nacionalne pisave niso produkt germanskih ljudstev, ampak da so nadaljevanje latinske pisave iz antike, ki jo je vsak narod razvijal na svoj način v treh zvrsteh (minuskula, majuskula in kuraziva).
  + originalno obstaja le ena pisava, to je latinica

**2/2 18C** – paleografija pride na univerze (Gissen, Gottingen, Strassbourg)

~ [Galterer](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Galterer&action=edit&redlink=1) z univerze v Gottingu

* + osnoval prvo zbirko faksimil
  + ločil je paleografijo od diplomatike
  + pisave pa razdelil na minuskulne in majuskulne (majuskulo delo na unicijalo in kapitalo, minuskulo pa na pokončno in kurazivno).

**19C** – klasična doba paleografije in diplomatike ~ ustanavljajo se

**Rodoslóvje** ali **genealogíja** je [pomožna](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomo%C5%BEne_zgodovinske_veda&action=edit&redlink=1) [zgodovinska](http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina) [veda](http://sl.wikipedia.org/wiki/Veda), ki proučuje in zasleduje [družinsko](http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEina) poreklo. To vključuje [imena](http://sl.wikipedia.org/wiki/Ime) živih in preminulih sorodnikov, zakonske zveze in odnose. Z uporabo [pisnih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisni_viri) in [ustnih virov](http://sl.wikipedia.org/wiki/Ustni_viri) pridemo do [družinskega drevesa](http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEinsko_drevo).

[](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:100_let_samote-rodovnik.JPG)

[http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png](http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:100_let_samote-rodovnik.JPG)

Rodoslovno drevo družine Buendia iz Marquezovega romana 100 let samote

Beseda **genealogija** je nastala iz dveh [starogrških](http://sl.wikipedia.org/wiki/Stara_gr%C5%A1%C4%8Dina) besed: družina oziroma [rasa](http://sl.wikipedia.org/wiki/Rasa) in [teorija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Teorija) oz. [znanost](http://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost). Pomeni iskanje [prednikov](http://sl.wikipedia.org/wiki/Prednik) oziroma raziskovanje družinske zgodovine. Beseda rodovnik (pedigre), ki predstavlja genealoške rezultate v obliki dreves ali drugačnih zapisov, je nastala iz dveh [latinskih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina) besed: pes ([noga](http://sl.wikipedia.org/wiki/Noga)) in grus (žerjav) in izhaja iz znamenja, ki je podobno žerjavovi nogi in so ga uporabljali za [indeksiranje](http://sl.wikipedia.org/wiki/Indeks) potomcev v zgodnje[evropskih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa) genealogijah. Rodoslovje je univerzalni fenomen, ki ga najdemo v vseh obdobjih in pri vseh [narodih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Narod), od najenostavnejših do komparativnih kompleksnih oblik. Je mednarodna veda v svojem namenu in interesu. Čeprav je dandanes v glavnem omejena na ameriške in evropske države, je bila obravnavana v vseh civiliziranih delih sveta. Kjerkoli je bila državna ureditev dedna [monarhija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Monarhija) ali [aristokracija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Aristokracija) (npr. [Kitajska](http://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajska) in [Japonska](http://sl.wikipedia.org/wiki/Japonska)), je bila tako kot preteklost potrebna tudi genealogija.

Ker je genealogija internacionalna znanost, se poskuša uvesti univerzalne oznake in okrajšave, da bi bil sistem izdelave [rodovnikov](http://sl.wikipedia.org/wiki/Rodovnik) uniformen. Prvi mednarodni kongres [heraldike](http://sl.wikipedia.org/wiki/Heraldika) in genealogije je bil v [Barceloni](http://sl.wikipedia.org/wiki/Barcelona) leta [1928](http://sl.wikipedia.org/wiki/1928) in je veliko pripomogel k interesu po svetu. Veliko držav ima danes društva za promoviranje genealoških raziskav in nekatere so celo ustanovile univerzitetna [profesorska](http://sl.wikipedia.org/wiki/Profesor) mesta v tem sklopu. **Rodoslovec** mora poznati [paleografijo](http://sl.wikipedia.org/wiki/Paleografija), ki mu pomaga dešifrirati stare zapise (npr. cerkvene [arhive](http://sl.wikipedia.org/wiki/Arhiv) ali zvitke) in [kronologijo](http://sl.wikipedia.org/wiki/Kronologija), tako da lahko prepozna različice [koledarjev](http://sl.wikipedia.org/wiki/Koledar), leta vladavin itd. Znanje drugih jezikov, latinščine, grščine ali sodobnih jezikov je v veliko pomoč. Stari [računi](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dun&action=edit&redlink=1), [pečati](http://sl.wikipedia.org/wiki/Pe%C4%8Dat), skice, [kovanci](http://sl.wikipedia.org/wiki/Kovanec), [medalje](http://sl.wikipedia.org/wiki/Medalja), [tapiserije](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tapiserija&action=edit&redlink=1), slike, [grobovi](http://sl.wikipedia.org/wiki/Grob), nagrobniki in [spomeniki](http://sl.wikipedia.org/wiki/Spomenik) so lahko dobra informacija.

Genealogija ni več rezervirana samo za visoko situirane, ampak se zanima za vse vrste ljudi. Ustna izročila so bila ključnega pomena v zgodnjih dneh civilizacije. Ko ni bilo pisnih dokumentov je bil edino spomin, skupaj z [mnemoničnimi](http://sl.wikipedia.org/wiki/Mnemotehnika) načini kot je [rima](http://sl.wikipedia.org/wiki/Rima); sredstvo, na katerega so se zanašali, da bi določili zgodovino. Genealoške informacije so bile ustno izročilo, pogosto kot vrsta imen npr. starih [irskih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Irska) kraljev. Včasih so bili v njih vključeni tudi pomembni dogodki. Dolge [orientalske](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orient&action=edit&redlink=1) genealogije se vglavnem ukvarjajo samo z velikimi osebnostmi ali z [vladarji](http://sl.wikipedia.org/wiki/Vladar). Nemogoče je ugotoviti verodostojnost genealogij starih [indijskih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Indija) družin, ki so v drevesu indijskih vladarjev najstarejših obdobij. Ker ni nobenih drugih podatkov, bi bile lahko tudi izmišljene. Primer v [Afriki](http://sl.wikipedia.org/wiki/Afrika), kjer naj bi bivši [etiopski](http://sl.wikipedia.org/wiki/Etiopija) [kralj](http://sl.wikipedia.org/wiki/Kralj) pripadal zelo dolgi genealoški veji, ne bore biti dokazan. Kralj naj bi bil potomec iz zakona kralja [Salomona](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Salomon&action=edit&redlink=1) in kraljice Šebe, toda, ker je to ustno izročilo staro več kot 15 stoletij, nam je težko v dokaz.

[Stara zaveza](http://sl.wikipedia.org/wiki/Stara_zaveza) vsebuje veliko genealogij, katerih namen je pokazati [Adamove](http://sl.wikipedia.org/wiki/Adam), [Noetove](http://sl.wikipedia.org/wiki/Noe) in [Abrahamove](http://sl.wikipedia.org/wiki/Abraham) potomce. Ko so te genealogije postale del [židovskih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Judje) spisov, je postalo shranjevanje družinskih podatkov pomembno zaradi koncepta rasne čistosti. Med [Gentili](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gentili&action=edit&redlink=1) ([hebresjko](http://sl.wikipedia.org/wiki/Hebrej%C5%A1%C4%8Dina" \o "Hebrejščina): goy = nacija; kasnejši pomen pa je *ne-Židi*) je bila ideja o božjem rodu izražena v zgodbah o [herojih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Heroj), katerim so skoraj vedno pripisovali očetovstvo bogov. V [grških](http://sl.wikipedia.org/wiki/Stari_Grki) in [rimskih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Rimljani) genealogijah so bili veliki ljudje po navadi potomci bogov ali pa smrtnikov, ki so postali božanstva. Začetki pisne družinske dokumentacije se začne v antičnem sredozemskem okolju, kjer so oralne genealogije postale [pesmi](http://sl.wikipedia.org/wiki/Pesem) in zgodovine. Toda izum [pisave](http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisava) še ni naredil iz genealogije [znanost](http://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost). Pisci so se vbadali z njo ali po naključju ali zaradi skrbi o potomcih svojih bogov.

Zapisovanje kraljevskih rodov se je začelo v [Srednjem veku](http://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek). Prve [kronike](http://sl.wikipedia.org/wiki/Kronika) so zapisali [menihi](http://sl.wikipedia.org/wiki/Menih), ki so [dokumentirali](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokument&action=edit&redlink=1) ustna izročila rodovnikov svojih kraljev. Od približno leta [1100](http://sl.wikipedia.org/wiki/1100) do [1500](http://sl.wikipedia.org/wiki/1500) so se genealogi osredotočili na izdelavo »modro-krvnih« rodovnikov. Sklicevanja na pravico do [prestola](http://sl.wikipedia.org/wiki/Prestol) so pogosto vsebovala rodovniška drevesa, kot v primeru smrti [Aleksandra III Škotskega](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksander_III_%C5%A0kotski&action=edit&redlink=1) ([1286](http://sl.wikipedia.org/wiki/1286)) in njegove zakonite [dedinje](http://sl.wikipedia.org/wiki/Dedi%C4%8D) [Margarete Norveške](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Margareta_Norve%C5%A1ka&action=edit&redlink=1), ko je v letu [1290](http://sl.wikipedia.org/wiki/1290) prišlo do mnogih primerov domnevnih dedičev [škotske](http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koti) [krone](http://sl.wikipedia.org/wiki/Krona). Včasih je bila resnica ovržena zaradi [političnih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Politika) razlogov, toda v glavnem so srednjeveški evropski zapisi genealoško točni, po zaslugi njihovega prvotnega namena, t.j. zapis zemljiških transakcij, [davkov](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Davek&action=edit&redlink=1), zakonskih tožb - in ne oskrbovanja z genealoškimi informacijami.

V tem obdobju so začeli nastajati tudi prvi rodovniki »navadnih« ljudi.

# Toponomastika

### Iz Wikipedije, proste enciklopedije


Skoči na: [navigacija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Toponomastika#column-one), [iskanje](http://sl.wikipedia.org/wiki/Toponomastika#searchInput)

**Toponomástika** (ali tudi **toponímika**) ([grško](http://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina) topos - *kraj* + ounouma - *ime*) je [taksonomska](http://sl.wikipedia.org/wiki/Taksonomija) [pomožna zgodovinska](http://sl.wikipedia.org/wiki/Pomo%C5%BEne_zgodovinske_vede), [geografska](http://sl.wikipedia.org/wiki/Geografija) in [jezikoslovna](http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezikoslovje) [znanstvena](http://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost) [veda](http://sl.wikipedia.org/wiki/Veda), ki preučuje izvor in pomen [krajevnih](http://sl.wikipedia.org/wiki/Krajevno_ime) [imen](http://sl.wikipedia.org/wiki/Ime) ([toponimov](http://sl.wikipedia.org/wiki/Toponim)). Spada v področje [imenoslovja](http://sl.wikipedia.org/wiki/Imenoslovje) ([onomastike](http://sl.wikipedia.org/wiki/Onomastika" \o "Onomastika)), vede, ki raziskuje imena vseh vrst, oziroma [lastna imena](http://sl.wikipedia.org/wiki/Lastno_ime).

Seznam nekaterih pomožnih zgodovinskih ved

**Pomožne zgodovinske** [**vede**](http://sl.wikipedia.org/wiki/Veda) so sestavni del [zgodovinopisja](http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovinopisje) kot samostojne [znanosti](http://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost). Naloga pomožnih zgodovinskih [ved](http://sl.wikipedia.org/wiki/Veda) je pomagati [zgodovinarju](http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovinar) pri proučevanju [zgodovine](http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina).

**[**[**uredi**](http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomo%C5%BEne_zgodovinske_vede&action=edit&section=1)**] Seznam pomožnih zgodovinskih ved**



[arheologija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Arheologija)

[filatelija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Filatelija)

[heraldika](http://sl.wikipedia.org/wiki/Heraldika)

[numizmatika](http://sl.wikipedia.org/wiki/Numizmatika)

[paleografija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Paleografija)

[genealogija](http://sl.wikipedia.org/wiki/Rodoslovje)

[toponomastika](http://sl.wikipedia.org/wiki/Toponomastika)