**A magyar társadalom változásai a honfoglalástól a XIV. századig**

**Elő/ősmagyar kor (Kr.e. I évezred első fele)**

**Társadalom**:

* több állat: **nőnek a vagyon különbségek**
* **nagycsalád**
* **nemzetség** - katonai szervezettség

**Baskíria (Kr.e. 500 - Kr.u. 500)**

**Társadalom**:

* létrejött a **törzsszervezet**: **nemzetségek tartoznak bele**
* Mesterséges szervezet, csak közös mitikus őst választanak
* **7 törzs**:

1. **Jenő**
2. **Keszi**
3. **Kér**
4. **Kürtgyarmat**
5. **Megyer**
6. **Nyék**
7. **Tarján Levédia** (700 - 830 körül)

* **Kettős fejedelemség**: a **Kazár Birodalom** hatása miatt, **Kende** - vallási vezető, jelképe: a **Nap; gyula** - katonai vezető, jelképe: a **Hold**
* **Kabarok három törzsének csatlakozása**: ez lesz a nyolcadik magyar törzs?
* A magas szintű földműveléssel rendelkező kazárok fejlesztőleg hatottak a magyarság gazdálkodására.

**Etelköz (830 - 895 körül)**

**Társadalom:**

* Törzsi szervezet tovább erősödik - vérszerződés mondája erre utal
* Első ismert fejedelem**: Levédi**.
* További fejedelmek: **Kurszán és Almos**
* Mint a nomád népek általában, őseink Etelközből kiindulva **zsákmányszerző hadjáratokat** vezettek.
* Részben észak felé az erdőövezet szlávjai ellen, ahonnan elsősorban rabszolgának hurcolták el a lakosságot a bizánci kikötőkbe.
* Másrész nyugat felé portyáztak, megjelenve a Kárpát-medencében.
* Első biztos adat erről **862**-ből való, mikor az egymás ellen harcoló **morvák** és **frankok** felváltva hívták segítségül a magyarokat, akik busás zsákmány reményében szívesen vállalkoztak.
* A hadjáratok során megismerték későbbi hazánkat, így ezek az események a honfoglalás előzményeinek tekinthetők.

**A honfoglaló magyar nép társadalma**

* **Létszám**: **500 ezer fő magyar + 300 ezer fő itt élő** (frankok, bajorok, morvák, szlávok, bolgárok, avarok).
* Először kapcsolatfelvétel, majd a teljes beolvadás.

**Társadalom:**

* **Fejedelem**: a törzsszövetség élén.
* **904**-ig kettős utána egy **fejedelem** (**Almos) - Árpád - Zolta - Fájsz - Tormás - Taksony** - Géza seniorátus: fejedelem a család legidősebb tagja lett
* **levirátus**: Ugyancsak ősi szokás, hogy az elhunyt fejedelem özvegyét a nemzetség legidősebb férfi tagja feleségül kérte. E korszakban nem volt szokatlan a **többnejűség** sem. Mindezekről **Géza fejedelem (972-997)** korából szólnak források.
* nagy volt a hatalma, volt **fegyveres kísérete** (harcosok)
* **központja**: **Csepel-sziget (**szállásterület**), Baranya - Tolna megye** környéke, saját törzsét is itt ellenőrizte, **földvárakban** éltek
* céljuk: a **törzsfők hatalmát visszaszorítsák**, az aki trón várományos volt eltávozott apjától távolabbi területekre
* **Ur = Törzsfők**:

1. **Álmos**
2. **Előd**
3. **Ond**
4. **Kond**
5. **Tass**
6. **Huba**
7. **Töhötöm**

* **Elnevezés**: **uruszág** - ország - törzsfő területe (hét országra szóló, hetedhét határon túl: erre utal)
* Az **előkelők földvárakban éltek**. Volt fegyveres kísérete. Hatalmuk korlátozott volt a fejedelem által.
* **2 törzsfő szembeszállt a fejedelemmel:** a dunántúli: horka, erdélyi: gyula Bő = nemzetségfő: Elnevezés: bőség
* 1 nemzetség kiválasztott 1 folyót néhány tíz kilométeres területet (mint egy vármegye) volt fegyveres kísérete, viszonylag vagyonosak lehettek Szabad köznép: - **termelőmunka**: **földművelés, állattenyésztés**
* ín = szolgák: - ínség szó arra utal hogy szegények voltak, szolgálták a törzsfőket, nemzetségfőket
* **Társadalom alapsejtjei:** nagycsalád - több generáció élt együtt, idősebbek elmentek mindig szerencsét próbálni
* A X. század végén, a kalandozások lezárultával a magyarság válaszút elé került.
* A tét nagy volt: **fennmaradás** - csatlakozás a kialakuló keresztény, feudális Európához - vagy **pusztulás** - hunok, avarok sorsa - rövid tündöklés után enyészet-.
* Ez konkrétan azt jelentette, hogy a törzsi-nemzetségi előkelőknek önmaguk és kíséretük eltartását a harci vállalkozások helyett biztosabb alapokra kellett helyezniük.
* **Szolgáltatásokra kellett kényszeríteniük a szegény szabadokat**.
* A vezető réteg erre tett kísérletet a **csehekkel, lengyelekkel, dánokkal** azonos időben.
* Erőskezű vezetők emelkedtek ki, legyőzték vetélytársaikat, megszerezve a földek nagy részét.
* Majd csatlakoztak népükkel a kereszténységhez, és az új rend támogatására létrehozták az **egyházi hierarchiát.**
* Gyakran, mint nálunk is, ez a folyamat nem köthető egy történelmi személyhez: **elindítói véres harcokat vívtak**, míg befejezői már az országépítésnek szentelhették erejük nagy részét.

**A társadalom Szent István korában**

* **király**: a társadalom élén: **patrimoniális királyság**: **óriási a földbirtoka**: az ország területének a 2/3-a!
* Királyi tanács: egyházi és világi előkelők.
* **Tanács** a fontos döntések előtt.
* **Egyházfők**: először idegenek: **Asztrik, Gellért**. A XI. század közepétől előkelő magyarok. **Nagybirtokosok**: a volt törzsfők, nemzetségfők, és a bevándorló lovagok🡪 nagy birtokok.
* **Vitézek**: középen: csak kis birtok, kevés szolga.
* **Szabadok**: elvesztik a földjeiket: először elmennek a peremterületekre, de itt is a nagybirtokos fennhatósága alá kerülnek🡪 **lesüllyedés Szabadosok**: felszabadított szolgák, de továbbra is függés.
* **Szolgák**: a **praediumokon** (a nagybirtokos saját kezelésében levő föld) dolgoztak, néha a termény egy része fejében földet kaptak

**Társadalom a XII. században:**

* **Király**
* **Nagybirtokosok**:
* egyháziak, világiak
* volt banderiális seregük: földesúri magánhadsereg, saját zászló alatt megy a király seregébe
* **Középbirtokosok:**
* volt praediumuk: majorság Középbirtokosok
* **Királyi szerviensek** (a királyi vitézek, csak a királyt szolgálják)
* **Várjobbágyok:** a várkatonaság tisztjei
* **Alsó társadalmi réteg:** szabadok: lesüllyednek **🡪 terményhányad szolgák**: a praediumon dolgoztak
* **Telepesek** (=hospesek): a földjére örökjogot formál, terményhányadot ad, szabad költözködés 🡪 a XIII. század végére minden alsó réteg erre a szintre kerül 🡪 **egységes paraszti réteg**: a jobbágyság.

**XIII. század eleje:**

* elégedetlenség minden társadalmi rétegben.

**Főurak***:*

* A király igénye a **bandériumaikra**.
* Imre mellőzött hívei.
* A **merániaknak adományozott birtokok**.

**Szerviensek =királyi vitézek:**

* A nagy birtokadományok miatt a királyi vármegye nem képes ellátni a korábbi funkcióit:

1. **Visszaszorul a várkatonaság**, így a szervienseknek kell katonáskodni a sok háborúban.
2. **Nincs védelem a főurak hatalmaskodásai ellen**: elveszik a birtokaikat; személyi függésbe, szolgálatra kényszerítik őket.

**Várjobbágyok***:*

* a **várkatonaság tisztjei**
* Kimerülnek a sok királyi hadjárat miatt is.
* A nagy birtokadományok miatt a királyi vármegyében visszaszorul a várkatonaság,
* **A királyi vármegye a főurak kezébe kerül**, így a földesurak magánhadseregeiben kell tovább katonáskodniuk.

**Parasztság:**

* az egyház követelni kezdi, hogy a tizedet pénzben fizessék, de nehéz pénzhez jutni

**Egész társadalmat érintő problémák:**

* **kamara** haszna: kötelezően pénzt váltatott, évenként többször is
* pénzrontás
* **monopóliumokat** (vám, sómonopólium) adja ki idegeneknek (zsidók, izmaeliták, böszörmények). Igaz, hogy ők
* egy összegben, előre fizetnek a királynak, de ezután sokkal többet szednek be a lakosságtól.
* **A bárók, a szerviensekre, illetve várjobbágyokra támaszkodva**, 1222-ben a székesfehérvári törvénylátó napokon érdekeik védelmét biztosító oklevelet (aranypecséttel) kényszerítettek ki a királytól: az **Aranybullát.**

**Az Aranybulla megoldási kísérletei az egyes társadalmi problémákra:**

**Főurak:**

* **Ne legyen méltósághalmozás** (mondták, akik kimaradtak)
* Ne adományozzon el a király egész vármegyéket (mondták, akik kimaradtak)
* Idegenek ne kapjanak birtokokat és tisztségeket

**Szerviensek =királyi vitézek:**

* 11 cikkely vonatkozik rájuk.
* Ne adományozzon el a király egész vármegyéket 🡪 legyen védelem a főurak hatalmaskodásai ellen
* Az öt sarkalatos nemesi jog alapja:

1. **Adómentesség**
2. **Személy sérthetetlensége**: bírói ítélet nélkül senkit nem lehet elfogni
3. **Birtok sérthetetlensége**: a birtokaikat nem lehet elvenni, a birtokokon még a király is csak engedéllyel szállhat meg.
4. **Katonáskodási kötelezettség:** országon belül kötelező az ország védelme, de a határokon kívül csak meghatározott ideig kell katonáskodni, azt is a király költségén.
5. **Szabad végrendelkezés**: a nemzetség minden tagjára hagyhatja a birtokot, sőt, a negyedét még akár a lányára is (leánynegyed).

**Várjobbágyok:**

* Megtartani őket a Szent István által adott jogaikban a **várkatonaság élén**, csak a király szolgálatában.
* Ne adományozzon el a király egész vármegyéket, legyen védelem a főurak hatalmaskodásai ellen

**Parasztság**:

* az egyház a tizedet terményben fogadja el!

**Egész társadalmat érintő problémák:**

* Az új pénz egy évig maradjon forgalomba (húsvéttól húsvétig), addig ne kelljen beváltani.
* A pénzrontás helyett legyen **jó minőségű pénz**: mint III. Béla idejében volt.
* **Monopóliumokat** ne adja ki idegeneknek (zsidók, izmaeliták, böszörmények), csak magyaroknak

**Társadalom a XIII. század második felében:**

**Bárók**: (főurak):

* **trónviszályok** (pl. IV. Béla és fia, István közt) idején sok földet kaptak, meg akarták szerezni a környező kisebb területeket (elcseréli vagy erőszakkal elveszi) és egy nagy tömbbe szervezi a földtulajdonait 🡪 tartományurak lesznek.
* **Legfontosabb, országos tisztségek megszerzése.**
* **Immunitás**: a bárói birtokok nem tartoztak a király fennhatósága alá. pl. **Csák, Kőszegi, Aba, Kán családok**

**Köznemesség:** királyi szerviensek +várjobbágyok:

* **1267**-es törvények (az **Aranybulla 2. megújítása**): a királyi törvénylátó napokon érdekeiket képviselhetik követek útján
* **familiaritás**: a bárók kiterjesztették a hatalmukat a közelükben lévő köznemesekre: szolgálniuk kell a bandériumokban, igazgatják a birtokaikat. 🡪 Tágabb értelemben a báró családi körébe tartozik. DE: ez kényszerből van 🡪 nem hűbérese, mert az önkéntes!
* A szervienseket nem védték meg a nagybirtokosok önkényétől🡪 szervezkedésre kényszerültek
* **1232**: **kehidai oklevél**: a Zala megyei szerviensek szolgabírót választanak maguk közül az érdekeik védelmére 🡪 **nemesi vármegye kezdete**: a vármegyei nemesség érdekvédelmi és önkormányzati szervezete, amely alulról szerveződik: a király nevezi ki a főispánt, de a **megye tisztségviselőit a nemesség választja**: **alispán, szolgabírák**.
* Az öt sarkalatos nemesi jog!

**Városi polgárság:**

* számuk nő, de arányuk nem változik
* Önálló társadalmi réteg lesz.

**Jobbágyság**:

* jogilag egységes jobbágyság, tatárjárás után népességcsökkenés 🡪 **munkaerőhiány**
* földesurak engedményeket tettek: adómentesség, szabad költözködés 🡪 így jöttek be a **telepesek** (hospesek).
* Ezután a hospesek jogát kapta mindenki.
* **Jogilag egységes jobbágyság**:

1. **földjére örökjogot formál**: ő és utódai művelik, de nem adhatja el
2. **szolgáltatások a földesúr felé**: ajándék (terrágium), terményadó, pénzadó (cenzus), robot
3. **szabad költözködési joguk volt,** DE: úriszék ítélt felettük + egyház felé: dézsma (tized)

**Társadalom a XIV-XV. században:**.

**Bárók (35-40 család):**

* nagybirtokosok voltak
* vámokat szedtek
* banderiális seregük volt
* országos tisztségeket töltöttek be (nádor, országbíró, tárnokmester, erdélyi vajda, bán)
* honorbirtokuk volt (a tisztséggel együtt járó birtok), csökkenő majorság, mert szétosztották a jobbágyok közt

**Közép- és kisnemesség:**

* kisebb birtokaik voltak
* vármegyében politizál
* nem tölt be országos tisztséget
* familiaritás jellemző rájuk
* Egy és ugyanazon nemesi szabadság elve: minden nemes (báró és köznemes) jogilag egyenlő, csak vagyoni különbség lehet köztük.
* Nemesség: nem volt egységes

**Polgárság**:

* gyenge, kevés számú, erőtlen

**Jobbágyság**:

* Jogilag egységes jobbágyság.
* A fenti szolgáltatások mellet megjelennek az állami adók: **kapuadó** (**Károly Róbert**)