**A kül- és belpolitika új irányai: III. Béla uralkodása**

**A XII. század Magyarország történetében**

A XII. század magyarországi történetét két jelentős uralkodó keretezi: Könyves Kálmán a század elején és III. Béla a század végén.

**Szent László, majd Könyves Kálmán idején megszilárdult a magyar államiság**

**Kálmán halálát követően** királyi trónkövetelők miatt **belső harcok** indultak

A XII. század közepén uralkodó **II. Géza** (1141-62) korábban volt egy **belpolitikailag stabil időszak**:

* A király ezt kihasználva Kijev-Halics, illetve a Balkánon Bizánccal szemben indított hadjáratokat.
* Az Itália megszerzésére szövetkező német-római és bizánci császár ellenében II. Géza csatlakozott a pápa által támogatott francia-dél-itáliai normann szövetséghez, ami a két császár Magyarországgal szembeni, a magyar trónharcokba is beavatkozó politikája miatt volt ésszerű lépés

**Bizánci törekvések, Béla herceg Bizáncban:**

II. Gézát legidősebb fia, III. István követte a trónon, aki ellen a két nagybátyja (akiket a bizánci császár, Mánuel támogatott) ellenkirályként lépett fel

II. László és IV. István ellenkirályok végül elbuktak és III. István békét kötött a bizánci császárral

A békekötést megerősítendő III. István öccse, Béla herceg a bizánci udvarba került és ott nevelkedett tovább

Bélát (akit Bizáncban Alexiosznak neveztek) 1165-ben Mánuel (1143-80), akinek akkor még nem volt fiú gyereke, örökösének ismerte el, felruházta a trónörökösi deszpotész címmel és lányát, Máriát is eljegyezte vele.

Mánuelnek azonban 1169-ben fiúgyerek született

Béla elvesztette deszpotész címét és felbontották jegyességét is, de maradt Bizáncban és feleségül vette az egyik keresztes állam, Antiocha francia származású hercegnőjét, Chátillon Ágnest.

**Magyarország kelet és nyugat határvidékén**

III. István király halála (1172) után a magyar főurak egy csoportja hazahívta Bizáncból Béla herceget

* Mánuel beleegyezett Béla távozásába, mert már volt utóda, illetve azt remélte, hogy Béla képviseli majd Bizánc érdekeit – Béla esküt is tett a császárnak, hogy nem fog fellépni Bizánccal szemben
* Béla bizánci seregek kíséretében érkezett Magyarországra, ahol várták hívei, de sokan bizalmatlanul fogadták (féltek, hogy Bizánc és az ortodox vallás képviselője lesz) és Béla öccse, Géza mögé sorakoztak fel

**Béla igyekezett a pápával és a magyar egyház vezetőivel is jó kapcsolatot kialakítani:**

Az ekkor is zajló invesztitúra harcban III. Sándor pápát támogatta Barbarossa Frigyessel szemben

DE! a magyar egyházat vezető Lukács esztergomi érsek azonban Béla ellen volt, és a pápai támogatás ellenére megtagadta a megkoronázását, amit végül a kalocsai érsek tett meg

III. Béla végül legyőzte öccsét Gézát, aki elmenekült az országból. Ettől kezdve belpolitikailag egy békés időszak következett

**A békés belpolitikai időszak mellett kedvezően alakultak a külpolitikai viszonyok is:**

1, 1180-ban meghalt Mánuel bizánci császár, így Bélát nem kötötte tovább a neki tett személyes esküje

- III. Béla mivel belülről ismerte a bizánci udvart, tisztában volt a császárság meggyengülésével (Bizánc 1176-ban vereséget szenvedett a szeldzsuk törököktől) és igyekezett annak örökébe lépni a Balkánon. Ezt a hatalmi igényt jelezte, hogy Béla felvette címerébe a kettős keresztet és pénzein, pecsétjein is használni kezdte ezt a bizánci hatalmi jelképét

- **A magyar király** sikeres hadjáratot vezetett a Balkán északi területeire, ahol **visszafoglalta Közép-Delmáciát és a Szerémséget Bizánctól,** majd az új bizánci császárhoz adta feleségül lányát, Margitot.

2, III. Béla felújította **az orosz fejedelemségek irányába korábban aktív külpolitikát** (az anyja, Eufrozina a kijevi nagyfejedelem testvére volt)