Jeanne d’Arc

**Élete**

1412-ben született január 6.-án, egyszerű parasztlányként. A százéves háborúban a francia hadsereg élén több fontos győzelmet aratott, amelyek lehetővé tették VII. Károly trónra lépését. A burgundok fogták el és adták az angolok kezére, majd az egyházi törvényszék elítélte és 17 éves korában máglyán megégették. 1455-ben VII. Károly király felkérte III. Kallixtusz pápát, hogy vizsgáltassa felül a szentszék döntését. Az új eljárásban Johannát ártatlannak találták és mártírrá nyilvánították. 1909-ben boldoggá, 1920-ban pedig szentté avatták. Egyike Franciaország 9 védőszentjének.

**Látomások**

Azt hangoztatta, hogy látomásaiban Isten jelent meg előtte és kérte, hogy szabadítsa fel hazáját az angol uralom alól. Hírnevet akkor szerzett, amikor Orléans városát 9 napos ostrom után felszabadította. Ennek köszönhetően VII. Károlyt Reimsben királlyá koronázták. 12 éves korában, 1424-ben látomásokban, melyek egész életét végigkísérték, természetfölötti tanácsokkal, buzdításokkal ellátva. Úgy vélte, hogy Szent Mihály, Alexandriai Szent Katalin és Antiokhiai Szent Margit szólították meg és kérték arra, hogy űzze ki az angolokat Franciaországból.

**Orléansi ostrom**

Károly anyósa, Aragóniai Jolán szervezett egy felmentő sereget Orléanshoz. Jeanne engedélyt kért, hogy a hadsereggel mehessen és lovagi felszerelést viselhessen.

Jeanne 1429. április 29-én érkezett Orléans ostromához. Május 4-én a franciák megtámadták és elfoglalták Saint Loup erődjét, május 5-én Saint Jean le Blanc alá vonultak, de az erőd ki volt fosztva. A következő napon tartott haditanácson Jeanne egy újabb támadás megindítását követelte. Csupán egyetlen parancsnok segítségével kilovagoltak és elfoglalták Saint Augustins erődjét. A váratlan Orléansi győzelem végkifejleteként Jeanne meggyőzte VII. Károlyt, hogy II. Alençon János herceg mellett ő lehessen a hadsereg társparancsnoka. Engedélyt kért a királytól azon tervének megvalósításához, amely a Loire-völgy közeli hídjainak felszabadítását célozta. A hadsereg Jargeau-nál egyesült június 12-én, Meung-sur-Loire-nál június 15-én és Beaugency-nál június 17-én.. Június 18-án angol segédhad érkezett Sir John Fastolf irányítása alatt. A franciák megsemmisítették az angol főerőket, és megölték a legtöbb parancsnokot. Fastolf elmenekült. Ezután június 29-én elindultak Reimsbe, elfogadták a burgund kézben lévő Auxerre feltételes megadását.

A koronázási szertartást a következő reggelen tartották. A királyi udvar fegyverszünetet kötött Burgundia hercegével.

**Elfogása**

Egy novemberi és decemberi kisebb ütközet után, Jeanne Compiègne-be ment a következő áprilisban, hogy védekezzen az angol és burgund ostrom ellen. 1430. május 30-án, amikor parancsot adott a visszavonulásra, vállalta, hogy utolsóként hagyja el a csatateret, de a burgundok körbevették, és elfogták. Végül az angol kormány megvásárolta Fülöp hercegtől váltságdíj fejében.

Az angolok diadalmenetben vitték Rouen városába, ahol boszorkányként vádolták be az egyházi hatóságnál. Az egyházi törvényszék visszaeső eretnekség miatt elítélte majd máglyán égették el.

A máglyahalált 1431. május 30-án szenvedte el. Egy magas oszlophoz kötözték. Jeanne megkérte a két papot, hogy tartsanak egy feszületet előtte. Miután a tűz kialudt, az angolok átgereblyézték a hamut, hogy kiszedjék az elszenesedett testet, majd még kétszer megégették, hogy a test teljesen hamuvá váljék, és ezáltal megakadályozzák bármiféle ereklye begyűjtését. A maradványokat egy kerítőhálóba szórták.