**16. A mohácsi csata és a közvetlen előzményei a kettős királyválasztás**

**1. Előzmények:**

* A Jagelló-ház kihalása 1526-ban II. Lajos király halálával a mohácsi csatában súlyos válságba sodorta Magyarországot. A trón öröklésének kérdése nyitottá vált, ami belháborúkhoz és hatalmi harcokhoz vezetett.
* Két fő trónkövetelő lépett fel: Szapolyai János, a magyar nemesség támogatottja, és Habsburg Ferdinánd, a német-római császár. Mindketten igényt tartottak a magyar koronára.
* A kettős királyválasztás 1526 novemberében zajlott le. Szapolyai Jánost Pozsonyban, Ferdinándot pedig Székesfehérváron koronázták királlyá. Ez a jogi lépés tovább mélyítette a kettészakadást az országban.

**2. A mohácsi csata (1526):**

* A csata a mohácsi síkon zajlott augusztus 29-én. A magyar sereg, melynek élén II. Lajos király állt, súlyos vereséget szenvedett a létszámbeli és haditechnikai fölényben lévő oszmán hadseregtől.
* A csata katasztrófába torkollt: a magyar király meghalt, a hadvezetés összeomlott, és a magyar sereg nagy része lemészárolva lett.
* A mohácsi csata sorsdöntő volt Magyarország történelmében. Az ország elvesztette függetlenségének jelentős részét, a déli területek oszmán uralom alá kerültek, és elkezdődött a török hódítás kora.

**3. A kettős uralom (1526-1570):**

* A mohácsi csata után és Buda elfoglalása után Magyarország három részre szakadt: a királyi Magyarország (északnyugati területek) Habsburg uralom alatt állt, Erdély önálló fejedelemséggé vált Szapolyai János vezetésével, a déli területek pedig fokozatosan oszmán fennhatóság alá kerültek.
* A kettős uralom időszaka állandó belháborúkkal, vallási konfliktusokkal és a török hódítás terjedésével jellemezhető.
* A belpolitikai viszonyok kaotikusak voltak, a Habsburgok és a Szapolyai-ház versengése állandó feszültséget okozott. A vallási ellentétek is kiélezőtek a protestantizmus terjedésével.
* A törökök fokozatosan terjesztették hatalmukat Magyarország északi területeire is, ami tovább súlyosbította a helyzetet.
* A kettős uralom 1570-ben ért véget Szapolyai János halála és János Zsigmond lemondása után. A Habsburgok ekkor egyesítették a magyar koronát, de az ország továbbra is súlyos kihívásokkal szembesült.

**4. Fontos megjegyezni:**

* A mohácsi csata és a kettős uralom időszaka Magyarország történelmének egyik legdöntőibb korszaka volt. Ezek az események alapvetően meghatározták az ország további sorsát a következő évszázadokra.
* A mohácsi csata súlyos traumát okozott a magyar társadalomban, és a kettős uralom időszaka állandó bizonytalansággal és fenyegetéssel járt.
* Ennek ellenére a magyar nemesség nem adta fel a küzdelmet a függetlenségért, és a következő évszázadokban számos felkelés és szabadságharc bontakozott ki a török hódítók ellen.

**4.Fontos Évszámok:**

* 1526: A mohácsi csata időpontja, amely sorsdöntő fordulópont volt Magyarország történelmében.
* 1570: A kettős uralom véget ér, miután Szapolyai János hal és János Zsigmond lemond a trónról, így egyesítve a magyar koronát a Habsburgok alatt.
* 1526 november: A kettős királyválasztás időpontja, amely tovább mélyítette az ország politikai és társadalmi megosztottságát.
* 1541: Buda elfoglalása az oszmánok által, amely jelentősen befolyásolta az ország sorsát és területi felosztását.
* 1566: Szigetvár ostroma, amelynek hőse, Zrínyi Miklós védte meg a várat a török haderővel szemben.
* 1570-es évek végén: Az ország szinte teljes területén oszmán fennhatóság alakult ki, jelentősen meghatározva Magyarország későbbi történelmét.