7. Evropa v období vrcholného a pozdního středověku

* rozpory ve společnosti
* v Anglii na počátku 13. století rozpory mezi panovníkem a šlechtou ( Jan Bezzemek vs. šlechta)
* dokument Magna Charta Libertatum → 1215, omezovala moc panovníka na úkor větších práv šlechty
* od jedenáctého století dochází o boj o moc mezi papežem a císařem = investitura
* vzniká inkvizice = instituce na ochranu katolické církve
* vznikají žebravé řády ( františkáni, dominikáni)
* Gotický sloh
  + čerpá z antiky
  + vertikalismus ( rozměrné chrámy)
  + lomený oblouk, žebrová klenba
  + vnitřní (klenba pilíře) a vnější opěrný systém
  + fiály, chrliče
  + katedrály (Francie, GB, Španělsko)
  + kláštery, hrady, mosty
  + označení pravděpodobně podle barbarského kmene Ghottů
* Křížové výpravy
  + v užším slova smyslu výpravy křesťanů do svaté země, v širším proti kacířům
  + počátky zápasu s islámem
    - zápas na Pyrenejské poloostrově s Maury – 11. století
    - reconquista – jejich zpětné vytlačení pryč
    - bájný Cid ( Píseň o Cidovi)
    - křestané ovládli značnou část – vzniká Portugalsko
    - 1492 vyhnání muslimů a židů ( padla Granada)
  + důvody
    - papež vyhlašoval proti nevěřícím
    - kříž vyšitý na šatech = křižáci
    - původní cíl bylo osvobození Božího hrobu v Jeruzalémě a šířit křesťanské zásady
    - další třeba oslabení konkurence, zisk území, peníze
  + první vyhlásil papež Urban II. Roku 1095 v Clermontu
    - byzantský císař požádal o osvobození svatých míst
    - putovali přes Konstantinopol do Malé Asie a Palestiny
    - pogromy (rasové nepokoje) zaměřené na Židy
    - úspěch – 1099 dobytí Jeruzaléma
    - francouzští a normanští rytíři
    - založení křižáckých států, které se udržely téměř dvě stě let – Jeruzalémské království
    - v průběhu 12. století křesťané řadu území ztratily
    - vojevůdce muslimů Saladin
    - bitva u Hattinu → křižáci prohráli
    - následovalo dalších 7/8 výprav, ale Jeruzalém se nepovedlo dobýt zpět ( Filip II. Richard Lví srdce, F. Barbarossa)
  + rytířské řády
    - v druhé polovině 13. století konec výprav
    - křižácké hrady v Libanonu, Sýrii, Jordánsku
    - církevní řády – původně hlídat svatá místa a pečovat o poutníky
    - Johanité ( Maltézští rytíři ) - zdravotnické služby
    - Řád německých rytířů
    - Templáři
* Západní Evropa
  + konflikty mezi Francií a Anglií
  + Francie
    - Filip II. August
    - Filip IV. Sličný
      * tzv. Avignonské zajetí papežů ( na počátku 14. století nuceni přesídlit)
      * Templáři obviněni z kacířství a jejich majetek získal Filip
      * „ do roka a do dne zemřou ti, co je poslali na smrt“ - stalo se
  + ve Svaté říši římské
    - Fridrich I. Barbarossa
      * zemřel při tažení na křížovou výpravu
    - Fridrich II.
      * ovládl území jižní Itálie
      * po jeho smrti krize císařské moci
* Tatarské výboje
  + ve 13. století vzrostla moc Mongolů
  + vůdce Čingischán
  + vtrhli do východní Evropy → ovládli části Ruska, Polska, Uher i u nás
  + vznikali chanáty (území s obsazenými vůdci – Zlatá horda)
  + spory o moc mezi sebou a vrátili se do Ruska

Stoletá válka - Francie v zápase s Anglií - stoletá válka

* Územní rozšiřování Anglie
  + obratná sňatková politika + obchod → zisk velkých území ve Francii (JZ, Bretoňsko, Normandie )
  + snaha získat bohaté Flandry (dnes Vlámsko, kam vyváželi vlnu → závislost na Anglii)
  + Na přelomu 13./14. stol. byl k Anglii připojen trvale Wales a načas i Skotsko → obrovský odpor Skotů
  + skotský hrdina William Wallace, Robert Bruce zahájili boj proti Anglii →„nezávislost“ Skotska do r. 1707, kdy vznikla Velká Británie; Skotsko je od té doby součástí VB
* Francie ve 13./14. století
  + Filip IV. Sličný (Kapetovec, podle Hugo Kapeta na konci 10. stol.)
  + snaha podřídit si šlechtu (povedlo se) i duchovenstvo → spor s papežem, kterého nechal Filip uvěznit
  + nového papeže donutil opustit Řím a usídlit se v Avignonu → avignonské zajetí papežů a papežské schizma
  + papežové i kardinálové většinou Francouzi→ podléhali moci francouzského panovníka
  + přiměl papeže, aby zrušil bohatý templářský řád a sám zabral jeho majetek
* Příčiny vzniku stoletého konfliktu
  + zápas mezi Francií a Anglií o nadvládu území v západní části dnešní Francie
  + snaha francouzských králů získat ztracená území a vliv zpět
  + konec vlády přímé větve Kapetovců ve Francii
  + na francouzský trůn usedl příslušník rodu Valois (boční větev Kapetovců)
  + jeho nárok odmítl uznat anglicky panovník: matka anglického krále Eduarda III. byla totiž dcerou francouzského krále Filipa IV. z rodu Kapetovců; Eduard III. si tedy činil nárok na francouzsky trůn na úkor rodu Valois
* Stoletá válka (1337 – 1453)
  + 1337 - potopení francouzských lodí u flanderského pobřeží
  + 1346 - bitva u Crécy (Kreščaku) → Anglie zde porazil franc. vojsko, zisk přístavu Calais, smrt Jana Lucemburského
  + Francie: jádro armády ozbrojené družiny jednotlivých šlechticů
    - těžká jízda - rytíři v brnění (rozmočený terén u Kreščaku problém)
  + Anglie: žoldnéřsky systém → dobře placení bojovníci
    - lučištníci - střely na stovky metrů, které prorazily i brnění
  + na konci 14. stol. se francouzské síly s anglickými vyrovnaly => dočasný úspěch Francie, ale pak další anglická vítězství
  + 1420→ anglický král Jindřich V. se nechal korunovat francouzským králem → obrovský odpor
  + pro Francouze nepříznivou situaci zvrátila vesnická dívka Jana (Johanka) z Arku
    - zvaná též Panna Orléanská
    - hlasy světců jí údajně sdělily, že byla Bohem vyvolena osvobodit Francii
    - v čele lidového vojska slavila jeden úspěch za druhým → byla postavena do čela královského vojska, osvobodila REMEŠ, a tak umožnila francouzskému následovníku trůnu Karlu VII. z Valois korunovaci
    - získala silný vliv → obavy Karla VII. → dostávala méně důležité, ale nebezpečné úkoly (např. útok na Paříž, útok na Compiegne, kde byla- patrně zradou - zajata Burgunďany, kteří byli spojenci Anglie).
    - Angličané Janu od Burgunďanů koupili a odsoudili jako čarodějku k trestu smrti upálením - 1431
    - katolická církev ji prohlásila roku 1920 za svatou
* Situace v r. 1435 s odkazem na územní vývoj v l. 1337 - 1453.
  + po smrti Jany z Arku už Angličané vývoj války změnit nedokázaly
  + roku 1453 museli pevninu opustit a kromě přístav Calais zde ztratili všechny své državy

Vrcholný středověk (12. - 15. stol.)

* zlepšení hospodářství → zlepšení života obyčejných lidí ( oteplení, technický pokrok)
* Zemědělství
  + využití chomoutu, pluhu => ulehčení a větší produktivita
  + trojpolní (trojhonné) hospodaření
  + vylepšený způsob obdělávání půdy
  + jedna se osela na jaře, druhá na podzim (ozimé obilí) a třetí se nechala ladem
  + plodiny: žito a pšenice, oves (pro koně), luštěniny, řepa, zelenina
  + nářadí: srp, kosa (na trávu, později i na obilí)
* Kolonizace
  + růst počtu obyvatel → rozšiřování ploch obdělávané půdy → přeměna lesa v pole a pastviny
  + vysušování bažin
  + od 11. stol. v Evropě spolu se získáváním zemědělské půdy docházelo k osidlování neobydleních oblastí → vesnická kolonizace
  + v českých zemích vesnická kolonizace od 12. stol. za účasti domácího obyvatelstva → vnitřní kolonizace
  + teprve od konce 12. a ve 13. stol. se na kolonizaci začali podílet obyvatelé z německy mluvících oblastí, z Nizozemí a Belgie → německá (vnější) kolonizace
  + vznikla hustá síť malých vesnic, obydleny nejen nížiny, ale i pahorkatiny
* Vesnice
  + zakladatel - lokátor, jeho povinnosti: výběr lokality, zisk svolení od majitele
  + faktory: kvalita půdy, terén, přístup k vodě, klima…
  + kolonisté byli poddanými vrchnosti, platili daň → výše byla určena jednou pro vždy
  + povinnost několik dní v roce robotovat na vrchnostenské půdě
  + názvy vesnic často prozrazují mnohé o minulosti krajiny
  + Újezdy: 12. stol, vnitřní kolonizace
  + Lhoty: 13. a 14. stol., vrchol kolonizace, především slovanské obyvatelstvo
* Města
  + rostoucí počet obyvatel → zvýšení počtu měst (střediska řemesel a obchodu)
  + přispělo k tomu rozšíření peněz
  + ožívala stará města a vznikala nová
  + faktory: přístup k vodě, existence komunikační sítě, existence zemědělského zázemí → na křižovatkách obchodních cest, v podhradí, nedaleko nalezišť drahých kovů
* Městská kolonizace
  + v západní a jižní Evropě docházelo k oživení starších měst z římské doby, nová města pouze doplňovala starší osídlení
  + ve střední, východní a severní Evropě vznikala ve vrcholném středověku jen nová města
  + také městská kolonizace je spjata hlavně s činností německých a nizozemských přistěhovalců
  + postup zakládání měst podobny jako u vesnic
* Česká a moravská města
  + nejvíce vznikala ve 2. polovině 13. stol. za krále Přemysla Otakara II
  + první městská práva obdržela města na Moravě (1234 Brno)
  + většina obyvatel velkých měst mluvila německy → konec jednonárodního charakteru českého státu
  + početně měli Češi a Moravané převahu (na vesnicích), ve významných městech zase většinu Němci - celkově asi 20 % Němců
  + Praha (Staré město a Malá strana) - 22 tis. obyv.
  + Brno - 8 tis. obyv.
  + porovnání s evropskými městy - Florencie, Benátky (100 tis.), Paříž (200 tis.), Cařihrad, Káhira (500 tis.)
* Dělení měst
  + podle příslušnosti k vrchnosti:
    - královská - nejvíce, České Budějovice, Staré město pražské, Brno
    - města věnná – Vysoké Mýto, Hradec Králové
    - města horní
  + v držení církve i šlechty byla města poddanská - menší do rozlohy a významu (např. Česky Krumlov, Třeboň, Jindřichův Hradec)
  + zástupcem vrchnosti ve městě byl rychtář, nejdůležitějším orgánem městská rada
  + městská práva (privilegia)
  + královská města měla více práv, než města poddanská
    - postavit si hradby
    - soudní
    - hrdelní
    - trhové
    - mílové: zajišťovalo výsadní tržní postavení v okruhu jedné staročeské míle (10 km)
    - vařečné (pivo)
* Rozvoj bankovnictví a školství
  + konec směnného obchodu → peníze → půjčování peněz na úrok → banky (šířili se z italských oblastí)
* Vznik vysokých škol – univerzit
  + 1348 Pražská univerzita = 1. univerzita na východ od Rýna a na sever od Alp
  + učilo se filozofii, přírodním vědám, právu, lékařství, teologii – stále nejvýznamnější věda
  + vyučovalo se v latině
  + kromě univerzit existovaly městské školy a u kostelů školy farní
  + převážná většina obyvatel byla negramotná