**Slováci v Uhorsku**

Už v 10. Stor. prišli do Karpatskej doliny bojovní starí Maďari. Priviedol icvh Arpád, podnikali koristnícke výpravy na západ , no v roku 955 utreli porážku od nemeckého cisára Ota I. Po smrti Gejzu odmietol vojvoda Kopáň rešpektovať nástupnícke právo, ktoré mal Gejzov syn Štefan a sám sa chcel stáť vládcom. Kopáň sa proti Štefanovi vzbúril. No Štefan ho porazil. Na brehu Hrona ho slovenskí veľmoži Pozna a Hont opásali mečom( to bol obrad, ktorý urobil z mladíka bojovníka). Štefan potom odmenil Honta a Poznana majetkami na juhu Uhorska za riekou dráv, ktoré predtým patrili Kopáňovi.

V roku 1000 pápež Silvester II. na Silvestra poslal Štefanovi kráľovskú korunu. Súhlasil s tým i nemecký cisár Oto III. Štefan šíril kresťanstvo, upevnil hranice , razil strieborné mince, rozdelil územie na župy ( kráľovské komitáty). Na ich čele stáli župani, ktorých sám menoval. Prvými komitátmi sa stali Nitra, Bratislava a starý Tekov, Gemer , Zemplín. Okolo nich vznikli hradné obvody. Na území dnešného Slovernska bolo celkovo 9 komitátov.

Župan spravoval župu, bol sudca, vyberal dane a mýto. Zvolával vojsko a osobne mu velil. Za odmenu si mohol ponechať tretinu. Štefan zriadoval biskupstvá v celom Uhorsku, z Ostrihoma sa stalo sídlo arcibiskupstvo , sídlo cirkevnej provincie. Skoro celé územie Slovenska patrilo pod Ostrihom, východ patril pod jágerské (Eger ) biskupstvo. Štefan zakladal kláštory, kapituly a prepošstvá, ktoré upevňovali kresťanstvo. Vybudoval sieť farských kostolov, kde sa vykonávali všetky bohoslužobné obrady. Postupne sa menili pohanské zvyklosti na kresťanské. Cirkev dbala aby sa ľudia zriekli pohanských zvyklostí a nedávali do hrobov dary. V knihe **Kniha mravných poučení** dáva rady svojmu nástupcovi Imrichovi. Majú sa rešpektovať rôzne zvyky a jazyky v Uhorsku.

Kráľovská koruna mala nalomený kríž, pri prevoze spadla a kríž sa nalomil. Každých 10 osád si malo na vlastné náklady vybudovať kamenný kostol Odev a bohoslužobné rúcha mal zaobstarať kráľ. Všetci farníci ( sedliaci ) museli odovzdávať cirkvi desiatok. Budúci kráľ Imrich zomrel pri poľovačke, O trón sa uchádzal bratranec Štefana Vazul, no Štefan ho nechal oslepiť. V roku 1038 zomiera Štefan, neskôr ho vyhlásili za svätého.

**Nitrianske údelné vojvodstvo**

Ešte pred vznikom kráľovstva sa Nitra stala údelným vojvodstvom. Knieža Gejza sa stal veľkovojvodom a prijal kresťanstvo. Gejza zostal sídliť v Ostrihome a jeho mladší brat Michal získal údel v Nitre. Hranice údelného vojvodstva sa rozširovali. Michal ako kresťan nechal obnoviť kostol sv. Emeráma v Nitre a tiež umožnil aby rod Poznanovcov obnovil schátraný kláštor sv. Hypolita na Zobore. Michal bol stále silnejší a toho sa obával Gejza, ktorý chcel na trón syna Štefana. Preto Gejza dal odstrániť Michala a dosadil tam Štefana , ktorý sa stáva i prvým uhorským kráľom. Štefan sa oženil s bavorskou princeznou Gizelou. Michalovi synovia Ladislav Lysý a Vazul odišli do cudziny a zachránili si život. Ladislav Lysý sa na čas stal Nitrianskym údelným vojvodom, keď v roku 1001 napadol dnešné Slovensko poľský kráľ Boleslav Chrabrý. Po Ladislavovej smrti prevzal údelné vojvodstvo Vazul, no toho dal Štefan oslepiť. Vazulovi synovia Levente Ondrej a Belo ušli z Uhorska. Proti kráľovi Orseovi povstali uhorskí veľmoži, ktorým pomáhala ruská družina. Tí pomohli aby sa kráľom stal Ondrej I. . Svojmu bratovi Belovi odovzdal Nitrianske údelné vojvodstvo. Za čias Bela I a jeho syna Gejzu I a Ladislava I zažilo údelné vojvodstvo najväčší rozkvet.

Nitrianske údelné vojvodstvo sa stáva stále silnejším a ohrozuje samotné Uhorsko, preto ho kráľ Koloman po skúsenosti s vojvodom Almošom dal v roku 1108 zrušiť. Pôvodne slúžilo ako obrana Uhorska.

Nitriansky evanjeliár vznikol na prelome 11 a 12. Stor. v Hronskom Beňadiku. Je to najstaršia zachovaná rukopisná kniha na území Slovenska.

**Ďalší arpádovskí panovníci.**

Kráľ Ondrej II. vládol od roku 1205 do 1235. Krajinu zadlžil, lebo často bojoval za hranicami. Zúčastnil sa križiackej výprave do Svätej zeme a v roku 1222 vydal Zlatú bulu, keď sa nespokojná šľachta obávala , že príde o svoje výsady. Listina zaručovala šľachte dedičnosť majetkov, Kráľ sa zaviazal, že nebude rozdávať majetky cudzincom. Dokonca súhlasil i s tým, že šľachta môže vystúpiť i so zbraňou v ruke, ak kráľ nebude dodržiavať svoje záväzky. Kráľ však naďalej rozdával majetky. Šľachta si touto listinou vybojovala silné postavenie v krajine až do roku 1848. Kráľ Ondrej II. Bol jediným uhorským kráľom, ktorý sa zúčastnil križiackej výpravy. Do svätej zeme. , volali ho kráľ Jeruzalemský. Jeho syn Belo IV. Podporoval rozvoj kráľovských miest. Tie sa mali stať jeho oporou voči šľachte. V roku 1328 udelil prvé mestské privilégium meste Trnava.

**Tatársky vpád**

Belo IV. pozval do krajiny Kumánov, ktorí utekali pred Tatármi, ktorí prišli z Ázie a boli kočovný bojový turko tatársky kmeň. Kumáni, bnol zase kmeň z Ázie , ktorý pôvodne strážili hranice Uhorska a neskôr sa tu usídlili. Poznáme ich ako Polovci, Plavci, odtiaľ názvy miest v Záhorí Plavecký Štvrtok... Boli zruční remeselníci. Tatári prišli v roku 1241 v bitke pri rieke Slaná bolo uhorské vojsko bolo porazené. Je tam pamätník s veľkým počtom veľkých krížov. Kráľ ušiel až k Jadranskému moru na dalmátske pobrežie. Do Uhorska sa vrátil, až keď Tatári odišli. Tatárom odolali iba dobre opevnené kamenné hrady. Boli to Bratislava , Nitra, Komárno, Fiľakovo, a Abovský Novohrad. V Mongolsku zomrel chán Ogotaj a chán Batu, ktorý tu bol , sa vrátil, lebo sám sa chcel stať chánom. Zanechali spustošenú krajinu. Po jeho odchode sa začali stavať kamenné hrady, ako napr. Gýmeš. Kráľ Belo IV. začal osídlovať Uhorsko, pozýval hostí , nemeckých osadlíkov a usádzal ich do stredného a východného Slovenska, kde boli dobré podmienky na ťažbu. Nemci priniesli technológiu i nový typ ťažby.

Udeľoval výsady.... privilégiá. Mešťania získali napr. právo na samosprávu, voliť si Richtára, mestskú radu... Právo skladu, Míšové právo, Hrdelné právo, trhové právo, právo rúbať lesy, čerpať vodu, rybárčiť, poľovať... Za privilégiá museli mestá platiť daň. K najstarším a najvýznamnejším banským mestom bola Banská Štiavnica. Privilégiá získali i Trnava, , Krupina ... Gelnica