Magyarország gazdasága az európai munkamegosztásban

Feltételek

A mohácsi csata után a gazdaság fejlődésének belső feltételei kedvezőtlenek voltak:

* A török hadjáratok, majd a végvári háborúskodás pusztitásai, az azokkal együtt járó éhínségek ás járványok
* Az ország három részre szakadása
* A három részre szakadt, háboruskodó országban folyamatosan növekedtek az adóterhek, aminek speciális oka volt a hódoltsági terület határvidéken megvalósult kettős uralom (condominium) révén kialakult kettős adóztatás: a végvárvonal törökök és magyarok ellenőrizte oldalán, széles sávban egyaránt adóztattak a magyar nemesek (a végvári katonaság segítségével) és a törökök is.

A külső feltételek alakulása azonban mégis kedvező lehetőséget teremtett a fejlődéshez:

* A magyar gazdaság legfontosabb külkereskedelmi partnereinek – osztrák, német, cseh, lengyel területek lakossága dinamikusan növekedett, ami együtt járt a magyar élelmiszerek iránti kereslet növekedésével
* A háborúskodás, a folyamatosan fegyverben tartott hadsereg is növelték a keresletet
* Az Európa-szerte jellemző népességnövekedés és a felfedezések-gyarmatosítás okozta árforradalom hatásai – a nyersanyag és élelmiszerárak emelkedése is kedvezően hatottak a magyar gazdaságra:
  + Míg Lengyelország a cseh és észak-német területeket látta el gabonával, marhával, prémekkel
  + Magyarország a dél-német, osztrák és észak-itáliai térségbe exportált élő állatokat (főleg marhát és juhot), illetve nyersanyagokat (pl. bőr és méz)

A főbb export- és importcikkek:

A kivitel jellemzői:

* A legfőbb exportcikk az élőmarha volt: az osztrák-német területekre a XVI. század második felében kb. 100 ezer, Itáliába 40 ezer marhát hajtottak ki évente
* A másik fontos kiviteli cikk a bor volt:
  + A szőlőtermelés súlypontja a középkori, a Száva és a Duna között elterülő Szerémség területéről (amit a törökök legelőször foglaltak el) előbb áttevődött a tolnai-baranyai területre, majd Tokaj-Hegyaljára
  + A minőségét a szállítás során is megőrző tokaji borok iránt nagy volt a kereslet és leginkább Lengyelországba exportálták
* A bányászati termékek közül – az aranybányászat visszaesését követően – a réz termelése és kivitele vált jelentőssé. A Garam folyó vidékén, Besztercebánya központtal, a XV. század végén megalakult Thurzó-Fugger cég által bányászott réz Velencébe és a lengyel kikötőkön keresztül Antwerpenbe is eljutott
* A gabonakivitel a korszakban alárendelt szerepű volt:
  + A kifizetődő vizi szállitás korlátozottsága és az ország területén háborúzó hadseregek ellátása miatt

A behozatali cikkek köre szinte ugyanaz maradt mint ami a középkorban volt:

* Textilfélék (vászon, selyem és posztó – de posztóból egyre több érkezett a cseh-morva területekről)
* Iparcikkek (szerszámok, kések, fémáruk, üvegtárgyak)
* Luxuscikkek, gyümölcsök és fűszerek (narancs, füge, citrom, bors, gyömbér)

A külkereskedelem a XVI. században, a kedvezőtlen belső politikai feltételek ellenére jelentős aktívumot mutatott, azaz az export értéke jóval meghaladta az import mértékét

A gazdaság szereplői:

A politikailag három részre (királyi Magyarország, Erdély, hódoltság) szakadt ország gazdasági téren meg tudta őrizni az egységét. Ebben szerepe volt annak, hogy: