**I. Az ország felszabadításának politikai következménye**

I. Lipót 1657-1705

abszolutista uralkodó

török kiűzése után

uralkodó magyar rendek



mindkét fél úgy gondolja, hogy joga van dönteni az ország sorsáról

I. Lipót erőfölényben van övé a döntő szó

Magyarázat: a törököt a Habsburgok űzték ki

"benyújtják a számlát"

**Sérelmek:**

**- 1687-ben országgyűlés összehívása**

lemondtak a magyar rendek a szabad királyválasztás jogáról

+ Aranybulla ellenállási záradékról

+ elfogadták a Habsburgok fiúági örökösödését

- Erdély nem egyesítették az országgal

külön közigazgatási terület Bécsből irányították

élére: kormányzó (gubernátor)

Diploma Leopoldium 1691

**- töröktől visszavett területek sorsa?**

az uralkodó véleménye: kincstári földek

Újszerzeményi Bizottság létrehozása

Földtulajdont igazoló papír + fegyverváltság fizetése

a föld értékének 10% át be kellett fizetni

az udvar célja: a háború költségeinek pótlása

**- az adóknak emelése + új adók bevezetése**

kegyetlenül behajtja Porció: katonaság beszállásolása + ellátás

Forspont: tovább vonuló katonák szállítása

**az udvar célja**: ellenállás megakadályozása

nincs önálló magyar haderő szerbek betelepítése a Délvidékre

végvárakat (nem mindent) felrobbantották

**- szabad vallásgyakorlat korlátozása**

felszabadított területeken betiltja a protestáns vallásokat

- végvári katonák elbocsátása kurucok

Ennek következményéül a magyar társadalom szinte egésze és a Habsburg udvar között ellentét bontakozik ki.

**II. A Rákóczi szabadságharc kirobbanása**

Előzmények: 1697 Hegyaljai felkelés (Tiszaháti felkelés)

kuruc felkelés

A felkelést leverik és a kurucokat jobbágysorba kényszerítik.

1703-ban Esze Tamás és társai felkeresik II. Rákóczi Ferencet és Bercsényi Miklóst

felkérik, hogy álljanak a felkelés élére