**Nagy Lajos külpolitikája és az 1351-es törvények**

**I. Anjou Nagy Lajos király**

Károly Róbert halála után legidősebb fia, Lajos örökölte a trónt

Anjou I. Nagy Lajos (1342-82):

„Lovagkirály”: rengeteg hadjáratot vezetett személyesen

„Hóditó”

* Öccsét, Andrást már apja, Károly Róbert is Nápoly trónjára szánta, ezért feleségül vette a nápolyi trón örökösnőjét, azonban Johanna 1345-ben meggyilkolta férjét

Emiatt indított Lajos 1347-ben hadjáratot, de hiába foglalta el Nápolyt, a kitört pestisjárvány miatt haza kellett térnie seregével, majd 1350-ben újra hadra kelt, de ismételten sikertelen volt

* Célja volt Horvátország és Dalmácia visszaszerzése, ebből kifolyólag többször háborúba keveredett Velencével
* Bosznia és Szerbia ellen is vezetett hadjáratokat
* Igyekezett Havasföldet és Moldvát is függésbe vonni és tartani
* A magyar trón mellett megörökölte a lengyel koronát is. Nagy Kázmér 1370-es halála után Lajos lett a lengyel király (1370-1382), Krakkóba lengyel királlyá koronázták és megkezdődött a lengyel-magyar perszonálunió időszaka

**Az 1351. évi törvények**

Nagy Lajos 1351-ben megerősítette és megújította az Aranybullát. Ezt megelőzően országgyűlést hívott össze, amelynek okai:

* Öccse, András 1345-ös nápolyi meggyilkolása után idított nápolyi hadjárataiban rész vevő nemesek „jutalmat” akartak
* Az Itáliából hazatérő seregek behurcolták a pestist, amely főként a jobbágyokat tizedelte, így munkaerőhiány keletkezett.

Bár a pestis Nyugat-Europához képest kevésbé pusztított, mert Magyarország ritkábban lakott volt, kevesebb volt a város, és a népesség valószínűleg jobban táplákozott, mint nyugaton.

**Az 1351-es törvények 3 legfontosabbika:**

I. Lajos megerősítette a nemesek alapvető szabadságjogait, egy kivétellel: megszüntette a birtokok szabad örökíthetőségét. Az új szabályozás szerint – amit ősiség törvényének neveztek (aviticitas) – a birtokot nem lehetett elidegeníteni. Az örökösödés fiúágonm vagy fiú utód híján a nemzetségen belül történhetett. Általában a másodfokú unokatestvérek (azonos dédapa) is igényelhették még a birtokok. Ha a nemzetség kihalt, akkor a birtok a királyra szállt vissza. A király célja pedig éppen ez volt az ősiség törvényével – csak I. Lajos életében 21 vár szállt vissza örökös híján a koronára.

„Egy és ugyanazon nemesség elve”: minden nemes, lakhelytől, vagyontól és méltóságtól függetlenül ugyanazokat a szabadságjogokat élvezheti. Ez a törvény, ha csak elvi síkon is, de lezárása a nemesség jogi egyesülési folyamatának. A gyakorlatban persze a vidéken élő koznemesség e törvénytől nem vált egyenlővé az ország legfőbb méltóságait viselő bárókkal.

A jobágyi terheket egységesen szabályozta, előírva a kilenced kötelező beszedését. Ez az egyébként csak hosszú évtizedek alatt megvalósult törvény a köznemesek érdekeit szolgálta, mert megakadályozta, hogy a kilenced fizetését elengedő nagybirtokosok uradalmaira vándoroljanak a jobbágyok

**A nemessi társadalom:**

**A nemesség (40-50 ezer fő) tagolódása:**

Az 1351-es törvényekben ugyanazon szabadságjogokat nyert nemesség nem volt egységes:

* 35-40 családból álló bárói réteg: ők töltötték be a vezető tiszségeket (nádor, vajda, bánok, országbíró, tárnokmester), hatalmas birtokokkal rendelkeztek
* Köznemesség: nagy részük közép-, vagy kisbirtokos volt, sokan egy-egy báró familiárisai voltak, ugyanakkor a kialakuló nemesi vármegyék tisztségviselői is.

Jelentős különbség alakult ki az úgynevezett udvari, illetve vármegyei nemesség között is:

* Udvari nemesség: a királyi udvarban éltek, gondolkodásukat a király iránti tisztelet, a király szolgálata határozta meg. Bíráskodás szempontjából a királyi bíróságokhoz tartoztak, sőt őt maguk is rendelkeztek pallosjoggal.
* Vármegyei nemesség: vidéken, a királyi udvartól távol éltek, gondolkodásukat a nemesi szabadságjogok biztosítása határozta meg.

**Jobbágyság:**

A jobbágyság jogi egységesülése:

A nemességhez hasonlóan a jobbágyság jogi egyesülése is a XIV. században fejeződött be: általános lett a személyben szabad, költözködési joggal rendelkező telkes jobbágy, aki terménnyel és pénzzel adózott, és telkét szabadon örökíthette

A jobbágyság szolgáltatásainak alapja a jobbágytelek volt, amely belső (házhely udvarral és veteményeskerttel) és külső (szántó, rét, erdőrész) részből állt. A jobbágy szolgáltatásai földesúrnak: pénzadó (cenzus), kilenced (kilencedik tized a terményből, hegyvám a borból), évi 3 alkalommal ajándék és a munkajáradék, amely általában pár nap fuvarozás volt.

Jobbágy státusú eberek éltek a mezővárosokban is.

Polgárság és a városok: