**Az ország három részre szakadása –**

**NAT 2020, 10. évf. tk.: 40-48. o., atlasz: 25/b, ill. 27/a és b térképek**

1. **Magyarország belső helyzete 1526 előtt:**

**Jagelló-kor (1490-1526)**:

* Mátyás halálától (1490) a mohácsi csatáig (1526) terjedő időszak
* névadója: Jagelló-dinasztia: lengyel-litván származású uralkodóház

↓

uralkodnak: - II. (Jagelló) Ulászló (1490-1516)

- II. Lajos (1516-1526)

↓

cseh királyok is voltak!

*korszak általános jellemzői:*

- királyi hatalom meggyengült:

Ulászló erélytelenségéről volt híres, választási feltételeit lásd: **tk. 41. o.** felső forrás, lényege: nem szedi be a rendkívüli hadiadót, rendekkel együtt kormányoz, saját költségén megvédi az országot, stb. →

gúnyneve: „Dobzse” Ulászló (dobzse = jól van!)

↓

az egész korszakot a bárók és a köznemesség szembenállása határozta meg → Mo. kormányzati válságba süllyedt: **rendi anarchia**

lásd erről: **tk. 41. o.** hosszabb forrás

* **bárók:**

- övék a tényleges hatalom: királyi tanács tagjai, főméltóságok, hivatalok betöltői → megerősödtek

- a török veszély miatt a Habsburgokhoz közeledtek → **1515: Habsburg-Jagelló házassági szerződés**

* **köznemesség:**

- vármegyékben és a Rákos mezején megtartott országgyűléseken volt befolyásuk

↓

magukra nézve kedvező törvényeket hoztak!

- **Szapolyai János** erdélyi vajda mellett sorakoztak fel: ő volt az ország legnagyobb birtokosa

↓

Szapolyai lett a köznemesség vezére

↓

**1505: rákosi végzés:** ha Ulászló fiúörökös nélkül hal meg, csak magyart fognak királlyá választani (Szapolyai későbbi trónra emelése érdekében fogadták el!)

**de:** Ulászlónak fia született, a későbbi II. Lajos → a kérdést levették a napirendről

**1514:** Dózsa-parasztfelkelést leverték → megtorlás → török elleni védelem lehetőségei tovább romlottak

**1516:** meghalt II. Ulászló → utóda: fia, **II. Lajos** (1516-1526) → még alig volt 10 éves → nagykorúsították, de helyette **bárói tanács** kormányzott

↓

a királyi hatalom tovább gyengült

↓

- a bárók és a nemesség között a szembenállás állandósult (rendi anarchia)

- a királyi jövedelmek tovább csökkentek, lásd: **tk. 42. o.** felső forrás → a **Délvidék magára maradt!**: nem volt pénz a várak karbantartására, felújítására ↔ **török veszély!**

király felesége: **Habsburg Mária** - **1515-ös Habsburg-Jagelló házassági szerződés** alapján! → Habsburg-Jagelló szövetség megerősödött → magyarok a Habsburgoktól reméltek támogatást a törökkel szemben

**1520-as évek:** II. Lajos kísérlete a bárók megfékezésére, a királyi hatalom helyreállítására

↕

**eredménytelen maradt!** (a bárók összefogtak)

↓

a kormányzati válságba süllyedt országban a bárók és a nemesség egymás ellen acsarkodtak, miközben a török veszéllyel nem foglalkoztak!

**2. Magyarország külpolitikai helyzete 1526-ig:**

**a) Az Oszmán Birodalom megerősödése – tk. 40/1 sz. térkép**

- a XVI. század elején újabb török hódítási hullám **I. (Vitéz) Szelim** idején (1512-1520)

↓

elfoglalták:

- Perzsia egy részét

- Szíriát

- Palesztinát

- Egyiptomot → 1517: Kairó elfoglalása → Szelim felvette a **kalifa** címet → a mindenkori török szultán az iszlám világ egyedüli vezetője lett

↓

az Oszmán Birodalom **világbirodalommá** vált!

- Szelim utóda: **I. (Törvényhozó) Szulejmán** (1520-1566)

↓

**1520-ban** békét ajánlott Magyarországnak (egyelőre nem akarta megtámadni az országot)

↓

követeket küldött Budára

↕

a békeajánlatot elutasították! (fogságba ejtették a követeket!), oka: Jagellók családi kapcsolataik révén a Habsburgoktól vártak támogatást

↓

Szulejmánválasza: **1521-es** támadás a déli végek ellen – **tk. 42/3 sz.** térkép

↓

elesett:

Nándorfehérvár, Zimony, Szabács

↓

az **első végvári vonal összeomlott**

↓

a török előtt **nyitva állt az út az ország belseje felé!**

**b) A Habsburgok elszigetelődése Európában:**

előzménye: Habsburg-Valois ellentét – **tk. 13/19 sz.** térkép

↓

**1526:** I. Ferenc francia király Habsburg-ellenes európai szövetséget kovácsolt össze → **cognac-i liga**

tagjai:

- Franciaország

- Velence

- Milánó

- Firenze

- Pápai Állam

- Oszmán Birodalom!!! (Ferenc, a „legkeresztényibb francia király” bevonta a szultánt is!)

↓

Habsburgok erői le voltak kötve Nyugat-Európában

↓

**Magyarország magára maradt!**

↓

Szulejmán a **cognac-i liga jegyében** megindult a Habsburgokkal szövetkező, meggyengült Magyarország ellen

↓

mohácsi csatavesztés (lásd ↓)

**3. A mohácsi csata – tk. 43/4-5 sz. térképvázlatok, ill. 43. o. középső forrás – Brodarics István krónikája:**

**1526:** Szulejmán megindította hadait (kb. 60 ezer fő)

↕

komolyabb védelmi előkészületek nem történtek, a déli határvédelmet csupán **Tomori Pál kalocsai érsek**[[1]](#footnote-1) néhány száz fős serege jelentette

↓

a törökök feltartóztatása a határon nem sikerült, így azok megkezdték az átkelést a **Száván** (és nem a Dunán, mint a tk-ben!)

↓

elfoglalták **Péterváradot** (ez volt a térségben az egyetlen még jelentős, magyar kézen lévő vár)

↓

eközben II. Lajos elkezdte szervezni a királyi fősereget:

* hadba hívta a nemességet, bárókat
* általános felkelést hirdetett

↕

ez azonban eléggé vontatottan haladt, így már eleve késve indulhattak a Délvidék felé

↓

a fősereg (mintegy 20 ezer fő) **1526. augusztusában** érkezett a **tolnai gyülekezőhelyre**

↓

itt egyesültek Tomori Pál kis létszámú, de tapasztalt csapatával

↓

a magyar hadak fővezére Tomori lett (és mellette Szapolyai György, az erdélyi vajda testvére)

↓

hosszas vita után a csata vállalása mellett döntöttek: a **Mohács alatti síkon** hadrendbe állították seregeiket

↓

az ütközetre **1526. augusztus 29-én** került sor – **tk. 43/5 sz. térképvázlat:**

haditerv: a nehézlovasság összpontosított rohamával kimozdítani helyéről az ellenséget (a török tábor a dombok mögött volt)

↓

a jobbszárny rohama kezdetben sikeres volt, de a balszárny visszapattant a törökről és megfutamodott →

a magyar sereg másfél-két óra alatt döntő vereséget szenvedett

↓

veszteségek:

- II. Lajos menekülés közben a **Csele-patakba** fulladt – **tk. 44/6 sz. kép**

- elesett kb. 15 ezer fő, köztük számos báró, nemes, zsoldos katona és főpap

- a gyalogság, miután elvesztette a lovasság biztosítását, eredeti harcrendjében pusztult el

- sokan a **Duna-menti mocsarakba** vesztek

- elesett maga a fővezér, Tomori Pál is

- mindeközben Szapolyai János erdélyi vajda kb. 10-15 ezer fős seregével a **Tiszánál** állomásozott (nem merte megtámadni a törököt)

- megmenekült viszont **Brodarics István** szerémi püspök, királyi kancellár → megírta a mohácsi csata történetét → értékes forrás: **43. o.**

- a vereség hírére a királyné, Habsburg Mária titokban elhagyta az országot

- Szulejmán először cselnek tartotta a magyarok megfutamodását, ezért egy ideig csatarendben tartotta seregét

- a győzelem után észak felé indult → **bevonult Budára** (kirabolták, felgyújtották) → októberben a Duna-Tisza közén keresztül elhagyta az országot

**közben:**

- Buda felé, majd a kivonulás alatt végigpusztította az országrészt → a menekülőket több helyütt lemészárolták, zsákmányt, foglyokat szereztek – **tk. 43/4 sz. térképvázlat**

- a **Szerémségben** (= Duna-Száva köze) török helyőrséget hagyott (várakban)

↓

a mohácsi csatavesztés következménye:

**középkori magyar állam bukása, Magyarország három részre szakadása (1541), lásd alább!**

1. **A kettős királyválasztás:**

1526: mohácsi csata, II. Lajos (1516-1526) meghalt → Mo. uralkodó nélkül maradt (Lajos felesége, Habsburg Mária elmenekült) →

magyar uralkodó rétegek (bárók ↔köznemesség) királyválasztásra készülődtek

probléma: megosztottak voltak! →

**kettős királyválasztásra került sor!:**

1. **Szapolyai János – tk. 44/10:**

* Mo. legnagyobb birtokosa, erdélyi vajda, köznemesség vezére
* leverte az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelést
* bázisa: köznemesség
* jogalapja: **1505-ös rákosi végzés** (II. Ulászló halála után csak magyar származású jelöltet választanak magyar királlyá)
* megkoronázása: 1526 november, Székesfehérvár (Szent Koronával)
* uralkodott: **1526-1540** → **utolsó magyar származású királyunk!** (utána már csak a Habsburgok uralkodtak, egészen 1918-ig)

1. **Habsburg Ferdinánd – tk. 44/9:**

* osztrák főherceg, **V. Károly** német-római császár (1519-1556) öccse
* bázisa: bárók, ennek oka: külső segítséget reméltek a törökkel szemben
* jogalapja: **1515-ös Habsburg-Jagelló házassági szerződés** (Jagellók kihalása után a magyar trón a Habsburgokra száll!)
* megkoronázása: 1526. december, Pozsony
* uralkodott: **1526-1564**

1. **Pártviszályok, belháborúk – tk. 45/11:**

Egy ország, két király! → mindkét fél a másik kiszorítására törekedett →

**1527, Tokaj:** Ferdinánd legyőzte Szapolyait → Szapolyai Lengyelországba menekült

**1528:** Szapolyai segítséget kért I. Szulejmán török szultántól → Mo. ÉK-i, K-i részét török segédhadakkal visszafoglalta

**1529:** török hadjárat indult Bécs ellen

útvonal: Duna mentén → Budát visszafoglalták Ferdinándtól, átadták Szapolyainak – tk. 68/9

de: Bécs ostromával elkéstek (őszi esőzések megkezdődtek) → visszafordultak, eközben Ferdinánd Mo. Ny-i részét elfoglalta → **1529: Mo. két részre szakadt!**

**1532:** újabb török hadjárat Bécs ellen

útvonal: átvágtak a Dunántúlon → **Kőszeghez** érve elakadtak!

vár kapitánya: **Jurisics Miklós**

ostrom időtartama: aug. 5-28. → elhúzódott!

közben: V. Károly Bécs körül felmentő sereget gyűjtött össze, kb. 90-100 ezer fő → Bécs elfoglalása ezúttal sem sikerült → törökök visszafordultak, Dráva völgyét végig pusztították!

**ACTIO RADIUS elmélet:** török hadsereg hatósugara itt Mo-n ért véget → az örökös tartományokban már nem tudtak hadműveleteket folytatni → Bécset soha nem tudták elfoglalni, ősszel vissza kellett térniük téli szállásukra (Balkán)

szomorú tény viszont: **Mo. a Habsburg és török nagyhatalmi érdekek ütközőpontjába került!** →

**1533:** Habsburg-török egyezmény, melynek lényege: elismerték egymás befolyási területeit! (tk. 45/11 térképen hibásan 1538 szerepel!)

**1538: Váradi béke Szapolyai és Habsburg Ferdinánd között! – tk. 45. o. forrás**

tartalma:

* elismerték egymás királyságát
* megállapodást a szultán előtt titokban tartják
* Szapolyai halála után egész Mo. a Habsburgokra száll, még akkor is, ha Szapolyainak közben fia születik

de:

* Szapolyai feleségül vette **Jagelló Izabella** lengyel királylányt → fia született: **János Zsigmond**
* Szapolyai a halála (1540 nyara) előtt megeskette híveit, **Fráter Györgyöt** és **Török Bálintot** J. Zs. hűségére! → csecsemőt titokban királlyá választották, Szulejmán is elismerte!

1. **Az ország három részre szakadása – tk. 48/17 sz. térképvázlat:**

**1541:** Ferdinánd hadai megindultak Buda felé, oka: váradi béke értelmében átvegyék az országot!

de:

* Fráter György segítséget kért Szulejmántól!
* közben Buda alól Török Bálint hadai elűzték a császáriakat, még a török odaérkezése előtt! →
* Szulejmán viszont már nem bízott meg Szapolyai híveiben → jobbnak látta az ország egy részének elfoglalását →

**1541. augusztus 29.:**

**Janicsárok (török gyalogság) csellel bevették Budát** → Mo. középső részét is elfoglalták → **Török Hódoltság** néven a Török Birodalom/v. Oszmán Bir., ua.! része lett! – Szulejmán győzelmi jelentését lásd: **tk. 46. o.** forrás

(Török Bálintot elhurcolták, az isztambuli Héttorony foglyaként halt meg!)

↓

* kárpótlásul János Zsigmond és Izabella királyné Mo. keleti részeit kapták meg: Tiszántúl, Erdély → későbbi **Erdélyi Fejedelemség**
* Mo. Ny-i és É-i részén továbbra is a Habsburgok kormányoztak → **Magyar Királyság v. királyi Magyarország**

↓

**Mo. három részre szakadt, a középkori magyar állam megszűnt!**

1. **Országegyesítési kísérletek, várháborúk – tk. 47-48. o. képek, 48/17:**

**1541 vége: gyalui egyezmény** HabsburgFerdinánd és Fráter György (János Zsigmond gyámja) között

tartalma:

* egész Mo. Ferdinándra száll, ha kiűzi a törököt
* feltétel: Buda visszafoglalása →

**1542:** Ferdinánd német, cseh, sziléziai hadakkal vonult fel, de kudarcot vallottak!

török válasza:

**1543-1547:** 1. török várfoglalási hullám → elesett: Siklós, Pécs, Fehérvár, Esztergom!

**1549:** nyírbátori egyezmény Ferdinánd és Izabella megbízottai között, Erdély Magyar Királysághoz való visszacsatolásáról

**1551:** újabb országegyesítési kísérlet → Fráter György megkezdte a K-i országrész átadását (János Zsigmondot és Izabellát lemondásra kényszerítette) → Habsburg-katonaságot hívott Erdélybe

parancsnokuk: **Castaldo** generális

**de:**

* túl kicsi létszám
* közben a török hadak is megindultak → Fráter György diplomáciai alkudozásra kényszerült a törökkel → császári zsoldosok árulónak hitték → **1551 december**: Castaldo meggyilkoltatta F. Gy-t (alvinci kastélyában)

↓

**1552:** újabb török bosszúhadjárat indult →

* Ahmed nagyvezér: Temesvár elfoglalása (Losonczy István várkapitányt és az őrséget a török lemészárolta)
* Ali budai pasa: Nógrád, Drégely (Szondi György!), Szécsény bevétele

↓

a két sereg **Szolnoknál** egyesült, ezt a várat is elfoglalták (vár kapitánya: Nyáry Lőrinc) → ezzel a törökök megszerezték a felvidéki **Nógrádot** és a **tiszántúli területeket**

↓

**Eger** elfoglalására indultak – tk. 47/14

**vár kapitánya: Dobó István**

stratégiai jelentősége: Felvidék előterében az egyetlen jelentős erőd, bányavárosokat őrizte, kapcsolatot biztosította a 3 országrész között

védősereg: kb. 2000 fő

ostrom időtartama: szeptember 9 – október 17.

ostromló török sereg: kb. 40 ezer fő

de: korábbi ostromokkal sok időt vesztettek → védők visszaverték a támadókat!

**1566:** Szulejmán utolsó nagy hadjárata!

* célja: Szigetvár elfoglalása – tk. 47/16.
* vár parancsnoka: **Zrínyi Miklós** – tk. 47/15.
* védelem: kisszámú védősereg, de hármas védelmi rendszer (mocsár is védte)
* ostrom eredménye: a szárazság miatt a török a várat bevette, Zrínyi és a védők hősi halált haltak, de: ostrom idején elhunyt az idős Szulejmán is!

↓

**nagy török várfoglalások, hódítások kora lezárult!**

Szulejmán utóda: II. Szelim (1566-1574)

felismerése: Habsburgokat nem tudja kiszorítani

↓

**1568: drinápolyi béke II. Szelim és Habsburg Miksa (1564-1576) között**

tartalma: fennálló helyzetet (Status Quo) rögzítette → elismerték egymás addig elfoglalt területeit

1. Tomori Pál egy kisnemesből felemelkedett familiáris volt, aki a Dózsa vezette parasztfelkelés idején Szapolyai egyik alvezéreként vett részt a temesvári paraszttábor feloszlatásában. Ezután egyházi pályára lépett, képességeinek köszönhetően került egyre magasabb méltóságokba. 1523-ban a déli végek élére került. Nem tartozott egyik párthoz sem, emiatt le is nézték, és „csuhás hadfi”-nak gúnyolták, mondván, hogy nem igazi országnagy. [↑](#footnote-ref-1)