**A feudális állam működése**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anglia** | **Franciaország** |
| * **I. Vilmos (1066-1087)**   + Normandiából érkezett   + Szigorú, **központosított hűbéri rendszert** hozott létre, 1086-ban minden hűbérestől hűbéresküt követelt   + 1086-ban összeíratta Anglia lakóit és birtokait (Domsday Book) * **I. (Könyves) Henrik (1100-1135)**   + Befejezte az államszervező tevékenységet   + Létrehozta a királyi kincstárat   + A megyék élére seriffet nevezett ki * **II. (Plantagenet) Henrik (1154-1189)**   + A szabad emberek királyi bírósághoz fordulhattak, kialakult a bírósági tárgyalás (vád-védelem-12 tagú esküdtszék)   + Hűbéreseitől katonai szolgálat helyett pajzspénzt szedett, amelyből zsoldossereget szervezett   + Öröksége és felesége (Aquitániai Eleonóra) révén nagy franciaországi birtokkal rendelkezett | * A XI. század elején Franciaország, a teljes széttagoltság állapotába jutott. A hercegségek, sőt a grófságok is függetlenítették magukat a Capeting királyok uralmától, akiknek a hatalma csak Párizs környékére terjedt ki * A központi királyi hatalom megerősödése a XII. században VI. és VII. Lajos királyok alatt kezdődött * **II. Fülöp Ágost (1180-1223)** kezdte meg a birtokszerzést:   + A kihalt családok birtokait megszerezte   + Háborút indított az angolok ellen, az angol király franciaországi birtokait – Guyenne kivételével – megszerezte   + A dél-franciaországi eretneküldözéseket is birtokszerzésre használta * **IX. (Szent) Lajos (1226-1270)**   + 1259-ben győztesen lezárta az angolokkal vívott úgynevezett első százéves háborút   + Betiltotta a magánhábórúkat   + Értékálló pénzt veretett   + Zsoldossereget tartott fenn |

**A rendiség kialakulása**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anglia** | **Franciaország** |
| * **Földnélküli János (1999-1216)**   + Elvesztette franciaországi birtokait, csökkentek jövedelmei, ezért emelte az adókat   + A főurak szervezkedni kezdtek, és 1215-ben kikényszerítették tőle a **Magna Charta Libertatumot** amely:     - Tiltotta a túlzó, többszöri adóztatást, az adók kivetését a bárói tanács engedélyéhez kötötte     - Megadta a nemességnek az ellenállás jogát, ha az uralkodó nem tartotta be az ígéreteit * **III. Henrik (1216-1272)**   + 1258-ban kiadta az Oxfordi províziókat, ebben megígérte, hogy csak a bárói tanács beleegyezésével szed adót   + 1264-ben nemesi felkelés kezdődött, ennek nyomán **Simon do Monfort** lett a kormányzó, aki **1265-ben összehívta az első országos rendi gyűlést**, ahol a bárói tanácsot kiegészítették a grófságok és a városok követeivel * **Edward (1272-1307)**   + 1295-ben összehívta a rendi gyűlést (**mintaparlament**) amely ezután már folyamatosan ülésezett | * **IV. Szép Fülöp (1285-1314)**    + Tovább erősítette a királyi hatalmat   + Házassága révén megszerezte Champagne grófságát (és a városok jövedelmeit)   + Összeütközésbe került a pápasággal, mert adót akart kivetni az egyházra:   + VIII. Bonifác pápa zsinatot hívott össze a francia király elítélésére   + Válaszul a francia király meggyilkoltatta a pápát, és **1302-ben általános rendi gyűlést hívott össze**, amely a pápa ellen hozott nyilatkozatot |

**A rendi gyűlés**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anglia** | **Franciaország** |
| * **Az angol parlament felépítése:**    + **Felsőház** (House of Lords): a király névre szóló meghívójával vettek benne részt a főpapok és a világi főurak   + **Alsóház** (House of Commons): az egyes grófságokból és a városokból érkező 2-2 követ alkotta | * A franciaországi rendi gyűlések:   + **Általános rendi gyűlés (Etats generaux):** a 3 rend (papság, nemesség és a harmadik rend= városi polgárság és szabad parasztság) külön ülésező képviselői alkották   + **Rendek külön gyűlései**   + **Tartományi rendi gyűlések**   + XIV. századtól az **előkelők gyűlése** (Notables): ha a király sürgős vagy kényes ügyeket akart a rendek elé vinni, nem hívta össze az általános rendi gyűlést, hanem csak a főnemesek és az egyháziak közül hívott meg egyeseket tanácskozni |