Stonehenge

Stonehenge je bil in je še uganka mnogih raziskovalcev, arheologov in naključnih obiskovalcev. Pojavlja se mnogo vprašanj v zvezi s tem spomenikom, a na mnoga najbrž ne bomo njikoli dobili verjetnih odgovorov.

Stonehenge je megalitski spomenik, ki je nastajal nekje od leta 3000 pa do leta 1500 pr.n.št. Stoji na Salysburyjski njižini v Angliji. V času gradnje stonehenga se v Z Evropi pojavlja mnogo megalitskih spomenikov, npr. Newgrange na Irskem in Carnac v SZ Franciji.

Ko je bil Stonehenge pred 3500 leti dokončan je izgledal približno tako: obkrožala sta ga krožni jarek in nasip, ki sta najstarejši del Stonehenga.

Znotraj je stal veliki kamniti krog. Sestavljen je bil iz trdno sklenjenih balvanov. Nato je sledil krog iz modrih kamnov. Ta je bil sestavljen iz manjših menhirjev, ki dandanes več ne stojijo.

Na sredini pa je stalo pet velikih peščenjakovih balvanov, ki so bili postavljeni v obliki podkve. Samo en izmed balvanov je tehtal 50 ton.

Ob strani je bil nekakšen privoz. To naj bi bila pot po kateri so prihajale in odhajale romarske procesije.

Arheologi domnevajo, da so megalitski spomeniki povezani z verskimi obredi in pokopavanjem umrlih. Stonehenge naj bi bil predvsem v času poletnega in zimskega sončnega obrata romarsko središče, saj sonce ob poletnem sončnem obratu vzhaja ob zimskem pa zahaja po črti, ki deli spomenik na polovico.

V sedanjem času je Stonehenge predvsem turistična atrakcija, ki privabi ljudi iz celega sveta