A feudális állam mükődése

|  |  |
| --- | --- |
| 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