**Az Edélyi Fejedelemség államszervezete**

**A 3 országrész jellemzése:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Királyi Magyarország** | **Erdélyi Fejedelemség** | **Török hódoltság** |
| **Uralkodók** | I. Ferdinánd (1526-64)  I. Miksa (1564-76)  II. Mátyás (1608-19)  II. Ferdinánd (1619-37)  III. Ferdinánd (1637-57)  I. Lipót (1657-1705) | János Zsigmond (1556-71)  Báthory István (1571-86)  Báthory Zsigmond (1588-1602)  Bocskai István (1605-06)  Rákóczi Zsigmond (1607-08)  Báthory Gábor (1608-13)  Bethlen Gábor (1613-29)  I. Rákóczi György (1630-48)  II. Rákóczi György (1648-60)  I. Apafi Mihály (1661-90)  Thököly Imre (1690) | I. Szulejmán (1520-66)  II. Szelim (1566-74)  III. Murád (1574-95)  III. Mehmed (1595-1603)  I. Ahmed (1603-17)  IV. Mehmed (1648-87)  II. Musztafa (1695-1703) |
| **Állemélet, közigazgatás** | * Központ: Pozsony * A Habsburgok a magyar területeket a birodalmi Titkos Tanácsnak alárendelt Magyar Tanácson keresztül irányították Pozsonyból * Nádasdy Tamás 1562-es halála után nádort nem neveztek ki * A birodalmi hivataloknak alárendelten működtek:   + Magyar Kancellária   + Magyar Kamara   + főkapitányságok * Rendi intézmények:   + Országgyűlés (adómegajánlás)   + Nemesi vármegye (adószedés, bíráskodás, közigazgatás) | * Központ: Gyulafehérvár * Erős fejedelmi hatalom * Fejedelem mellett Fejedelmi Tanács * Egyetlen kormányszerv a kancellária * Országgyűlés évi 2-3 alkalommal   + Egykamarás   + Résztvevők a magyarok, székelyek, szászok követei   + Szűk jogkör | * Központ: Buda * Vilajetekre tagolódó közigazgatás:   1541 – budai  1552 – temesvári  1596 – egri  1600 – kanizsai  1660 – váradi  1663 – érsekújvári   * A vilajetek szandzsákokból álltak * A begler- és szandzsákbégek egyszerre voltak katonai, közigazgatási és pénzügyi vezetők * Az adórendszert, amely elég hatékonyan működött, a defterdár irányította * A helyi irányításban kulcsszerepe volt a kádinak |

**A fejedelmség első évtizede:**

A drinápolyi békekötés (1568) után megkötött **speyeri egyezmény** (1570) révén **1571-ben jött létre az Erdélyi Fejedelemség:**

* A speyeri szerződésben rögzitették, hogy II. János (János Zsigmond) fiuági örökös nélküli halála esetén a fejedelmi trónt a Habsburgok öröklik
* János Zsigmond 1571-ben meghalt örökös nélkül, azonban az erdélyi rendek nem hajtották végre a megállapodásban foglaltakat, hanem **fejedelemmé választották Báthory István (1571-1586):**
  + A fejedelemválasztást a **török szultán megerősítette**
  + A törökök számára elfogadható volt az is, amikor **Báthory István 1576-ban lengyel király lett** és ekkortól bátyja, Báthory Kristók helyetesítette őt vajdaként Erdélyben

Az **Erdélyi Fejedelemség területe** két nagy részből állt:

Az egykori, középkori **erdélyi vajdaság** és a **Partiumnak** (magyarországi Részek) nevezett tiszántuli magyar vármegyék:

Máramaros, Bihar, Zaránd, Közép-Szolnok, Kraszna vármegyék és Kővár vidéke, továbbá 1571 előtt és a török kiűzése után Arad és Szörény vármegyék is.

**A fejedelmi hatalom:**

Az **erdélyi fejedelmeket az erdélyi országgyűlés válaszototta,** de a hatalom tényleges gyakorlásához szükség volt a **szultáni megerősítésre** is: kinevező okirat és a fejedelemség kötelezettségeit rögzitő athnamé:

* Erdély **vazallus fejedelemségként évi adót** kellett, hogy fizessen, továbbá ajándékokkal tartozott a szultánnak
* A **temesvári pasa** ellenőrizte a fejedelemség külügyeit, de a szomszédos román fejedelemségekkel ellentétben a **belügyekbe nem szólt bele**

A **fejedelmi hatalom Erdélyben erősnek számított** a korban, mert

* **Nem korlátozta komolyabb rendiség**, az erdélyi főnemesek – a magyarországi főurakhoz képest – kisebb birtokokkal és így kisebb befolyással rendelkeztek
* A **fejedelmek**, akik általában a Partium gazdag nagybirtokosai közül kerültek ki, **jelentős magánvagyonnal** bírtak, amelyet kiegészítettek
* Az igen **jelentős uralkodói bevételek** a fejedelmi birtokokból, az iparból és a kereskedelemből, a monopóliumokból (bányászat, pénzverés)
* A **fejdelem rendelkezett hadsereggel**

Erdélyben nem alakult ki a kora újkori Nyugat-Európában jellemző tagolt, professzionalizálódó hivatalrenszer.

A fejedelemség legfontosabb irányitó szerve a **kancellária** volt:

* A nagyobb kancellária irányította a törökök beleegyezésével a külügyeket és intézte a belügyeket
* A kisebb kancellária a jogi ügyekkel, a fejedelmi bíráskodással foglalkozott

Léteztek még **pénzügyi** (kincstartó) és **hadügyi** (pl. udvari főkapitány) **tisztségek** is, amelyeket azonban a fejedelem gyakran rokonaival, fontosabb tanácsadóival töltött be

A fejedelem mellett tevékenykedő **fejedelmi tanácsnak** csak véleményezési joga volt

**Az erdélyi országgyűlés:**

Erdélyben

**3 népcsoport élt**: magyarok, szászok, románok

**3 jogi értelemben vett nemzet volt: magyar nemesek, székelyek, szászok**

Az 1437-es Budai Nagy Antal-vezette parasztfelkelés idején szövetségre léptek (kápolnai unió) és ennek alapján **vettek részt a rendi alapon szerveződő országgyűléseken**

Az erdélyi országgyűlés:

* Általában **évente 2-3 alkalommal ülésezett** úgy, hogy a fejedelem hívta össze és az általa javasolt
* **Egykamarás** volt (szemben a magyarországi kétkamarással)
* **Résztvevői**: a **törvényhatóságok** **és városok képviselői**, a magas kormányzati tisztségviselők és a fejedelem meghívólevelével érkező úgynevezett **regalisták** (közjogi méltóságot nem viselő világi és egyházi előkelők voltak.
* Rendjei az uralkodóval szemben **nem tudtak ellensúlyt képezni**:

**Heterogén összetételük** miatt (a magyarok, székelyek, szászok ellentéteit a fejedelem kihasználta), illetve amiatt, hogy a magyarországi országgyűléssel szemben, ahol a rendek adómegajánlási joga komoly eszköz volt a kezükben, **Erdélyben nem volt a fejedelemnek akkora mértékben szüksége pl. a rendkivüli hadiadóra**